**1. Độ ẩm (0 🡪 100%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các mức độ** | **Khoảng độ ẩm (%)** | **Mô tả** |
| 1 | Rất khô (Very Dry) | 0 – 20 | Cực kì khô |
| 2 | Khô (Dry) | 21 – 35 | Khô rõ rệt |
| 3 | Hơi khô (Slightly Dry) | 36 – 45 | Hơi thiếu độ ẩm |
| 4 | Ẩm vừa (Moderately Humid) | 46 – 60 | Mức ẩm vừa, cân bằng, dễ chịu |
| 5 | Ẩm (Humid) | 61 – 75 | Ẩm tương đối |
| 6 | Ẩm ướt (Wet) | 76 – 90 | Ẩm nhiều |
| 7 | Rất ẩm ướt (Very Wet) | 91 – 100 | Gần như bão hòa độ ẩm |

**2. Ánh sáng (0 🡪 100%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các mức độ** | **Giá trị (%)** | **Mô tả** |
| 1 | Tối hoàn toàn (Completely Dark) | 0 – 5 | Không có ánh sáng |
| 2 | Rất tối (Very Dark) | 6 – 15 | Hầu như rất khó nhìn thấy |
| 3 | Tối (Dark) | 16 – 30 | Thiếu ánh sáng |
| 4 | Hơi tối (Dim) | 31 – 45 | Ánh sáng rất yếu |
| 5 | Mờ (Faint) | 46 – 55 | Ánh sáng yếu, có thể nhìn được |
| 6 | Trung bình (Medium) | 56 – 70 | Ánh sáng đủ nhìn |
| 7 | Sáng (Bright) | 71 – 85 | Đủ ánh sáng, có thể thấy rõ ràng |
| 8 | Rất sáng (Very Bright) | 86 – 95 | Ánh sáng cường độ cao |
| 9 | Chói (Blingding) | 96 – 100 | Cường độ ánh sáng rất cao, gây chói mắt |

**3. Nhiệt độ (0 🡪 50℃)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các mức độ** | **Khoảng (℃)** | **Mô tả** |
| 1 | Rất lạnh (Very Cold) | 0 – 5 | Lạnh, rét |
| 2 | Lạnh (Cold) | 6 – 10 | Lạnh rõ rệt |
| 3 | Hơi lạnh (Slightly Cold) | 11 – 15 | Lạnh nhẹ |
| 4 | Mát (Cool) | 16 – 22 | Dễ chịu, mát |
| 5 | Ấm (Warm) | 23 – 28 | Ấm áp |
| 6 | Hơi nóng (Slightly Hot) | 29 – 33 | Cảm thấy nóng |
| 7 | Nóng (Hot) | 34 – 38 | Nóng rõ rệt |
| 8 | Rất nóng (Very Hot) | 39 – 44 | Nóng bức, ỏi ả |
| 9 | Cực kì nóng (Extremely Hot) | 44 – 50 | Nóng rất khắc nghiệt |

**4. Tốc độ quạt (0🡪 100)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các mức độ** | **Giá trị (%)** | **Mô tả** |
| 1 | Rất chậm (Very Slow) | 0 – 5 | Gần như không quay |
| 2 | Chậm vừa (Moderately Slow) | 6 – 15 | Quay chậm nhưng đều hơn |
| 3 | Chậm (Slow) | 16 – 25 | Quay chậm, cho luồng gió nhẹ |
| 4 | Hơi chậm (Slightly Slow) | 26 – 35 | Quay chậm nhưng ổn định, gió nhẹ |
| 5 | Trung bình (Medium) | 36 – 50 | Quay đều, ổn định, gió vừa phải |
| 6 | Hơi nhanh (Slightly Fast) | 51 – 65 | Quay nhanh dần |
| 7 | Nhanh (Fast) | 66 – 75 | Quay nhanh, gió mạnh |
| 8 | Nhanh vừa (Moderately Fast) | 76 – 85 | Quay nhanh, gió rất mạnh |
| 9 | Rất nhanh (Very Fast) | 86 – 95 | Quay rất nhanh, gió gần tối đa |
| 10 | Cực kì nhanh (Extremely Fast) | 96 – 100 | Quay tốc độ tối đa, gió siêu mạnh |