| **Mã số Camera**  ***Camera ID.*** | **Vị trí**  ***Location*** |
| --- | --- |
| CB.1 | Hành lang ngoài phía đông K21-23  *East outer corridor K21-23* |
| CB.2 | Hành lang ngoài phía đông K18-20  *East outer corridor K18-20* |
| CB.3 | Hành lang ngoài phía đông K16-18  *East outer corridor K16-18* |
| CB.4 | Hành lang ngoài phía đông K9-11  *East outer corridor K9-11* |
| CB.5 | Hành lang ngoài phía đông K6-8  *East outer corridor K16-8* |
| CB.6 | Hành lang ngoài phía tây A4-5  *West outer corridor A4-5* |
| CB.7 | Hành lang ngoài phía tây A5-7  *West outer corridor A5-7* |
| CB.8 | Hành lang ngoài phía tây A12-13  *West outer corridor A12-13* |
| CB.9 | Hành lang ngoài phía tây A15-16  *West outer corridor A15-16* |
| CB.10 | Hành lang ngoài phía tây A18-20  *West outer corridor A18-20* |
| CB.11 | Hành lang ngoài phía tây A21-22  *West outer corridor A21-22* |
| CB.12 | Hành lang ngoài phía nam D-E  *South outer corridor D-E* |
| CB.13 | Hành lang ngoài phía nam E-G  *South outer corridor E-G* |
| CB.14 | Hành lang ngoài phía nam J-K  *South outer corridor J-K* |
| C.1 | Hành lang tham quan 0G8  *Vistors corridor 0G8* |
| C.2 | Hành lang tham quan OG7  *Vistors corridor 0G7* |
| C.3 | Hành lang cửa K15-16  *Door corridor K15-16* |
| C.4 | Hành lang tham quan 0G3  *Vistors corridor 0G3* |
| C.5 | Hành lang - Trục K6-7 */ Corridor – Axis K6-7* |
| C.6 | Hành lang 2 0P39 */ Corridor 2 0P39* |
| C.7 | Hành lang 2 0C16 */ Corridor 2 0C16* |
| C.8 | Hành lang 7 0M1 - Trục J20 */ Corridor 7 0M1 – Axis J20* |
| C.9 | Hành lang 7 0M1 - Trục I20 / *Corridor 7 0M1 – Axis I20* |
| C.10 | Hành lang 2 0C14 - Trục H4 / *Corridor 2 0C14 – Axis H4* |
| C.11 | Hành lang 1 0C12 */ Corridor 1 0P12* |
| C.12 | Hành lang 1 0P04 / *Corridor 1 0P04* |
| C.13 | Hành lang 1 0P21 */ Corridor 1 0P21* |
| C.14 | Hành lang 4 0C22 - Trục G14 */ Corridor 4 0C22 – Axis G14* |
| C.15 | Hành lang 4 0C22 - Trục G17 */ Corridor 4 0C22 – Axis G17* |
| C.16 | Hành lang 6 0D1 */ Corridor 6 0D1* |
| C.17 | Phòng chuyển cồn, rác thải – 0C26  *Ethanol in, waste material out room – 0C26* |
| C.18 | Lối chuyển rác thải -0C27 */ Waste material out – 0C27* |
| C.19 | Cầu thang 4 - 0G11 */ Stairs 4 – 0G11* |
| C.20 | Hành lang 5 -0C31 */ Corridor 5 0C31* |
| C.21 | Hành lang 5 -0C31 */ Corridor 5 0C31* |
| C.22 | Hành lang 0W4 - Trục B16 */ Corridor 0W4 – Axis B16* |
| C.23 | Hành lang 0W4 - Trục B18 */ Corridor 0W4 – Axis B18* |
| C.24 | Hành lang chuyển rác 0W13 / *Garbage transfer corridor 0W13* |
| C.25 | Hành lang 2 0C14 - Trục D10 / *Corridor 2 0C14 – Axis D10* |
| C.26 | Hành lang 2 0C14 - Trục D08 */ Corridor 2 0C14 – Axis D08* |
| C.27 | Hành lang văn phòng - Trục A03 */ Office Corridor – Axis A03* |
| C.28 | Cổng 1T5 */ Gate 1T5* |
| C1.29 | Phòng trang phục qua sử dụng IC15 */ Used garments staging IC15* |
| C1.30 | Tầng 1 - Trục I9 - Nhà Giặt  *Floor 1 – Axis I9 – Cleaning house* |
| C1.31 | Tầng 1 - Trục G9 - Nhà Giặt  *Floor 1 – Axis G9 – Cleaning house* |
| C1.32 | Tầng 1 - Trục FG8 - Nhà Giặt  *Floor 1 – Axis FG8 – Cleaning house* |
| C1.33 | Tầng 1 - Trục FG9 - Nhà Giặt  *Floor 1 – Axis FG9 – Cleaning house* |
| C1.34 | Tầng 1 - Trục E12*h / Floor 1 – Axis E12h* |
| C1.35 | Tầng 1 - Trục E20 */ Floor 1 – Axis E20* |
| C1.36 | Tầng 1 - Trục E21 */ Floor 1 – Axis E21* |
| 0W23 - KV BIỆT TRỮ NGUYÊN LIỆU | Khu vực biệt trữ nguyên liệu *Raw materials quarantine area* |
| 0W24 - KV CHẤP NHẬN NGUYÊN LIỆU | Khu vực chấp nhận nguyên liệu *Raw materials released area* |
| 0W16 - KV TIẾP NHẬN | Khu vực tiếp nhận / *Receiving area* |
| 0W22 - P.LẤY MẪU NGUYÊN LIỆU | Phòng lấy mẫu nguyên liệu *Raw materials sampling room* |
| 0W36 - Khu vực chấp nhận thành phẩm | Khu vực chấp nhận thành phẩm *Finished products released area* |
| 0W37 - Khu vực biệt trữ thành phẩm | Khu vực biệt trữ thành phẩm *Finished products quarantine area* |
| 0P29 - P.ĐÓNG GÓI THỨ CẤP 5 | Phòng đóng gói thứ cấp 5 *Secondary packaging 5* |
| 0P21 - P.BIỆT TRỮ VỈ VÀ GÓI 1 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 *Blisters and sachets staging 1* |
| 0P13 - P.ÉP VỈ 3 | Phòng ép vỉ 3 *Primary packaging in blisters 3* |
| 0P27 - P.BIỆT TRỮ VỈ VÀ GÓI 3 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 3 *Blisters and sachets staging 3* |
| 0D8 - P.CẤP PHÁT 2 | Phòng cấp phát 2 / *Dispensing 2* |
| 0D17 - MAL (CAP PHAT NGUYEN LIEU) | MAL (Cấp phát nguyên liệu) / *MAL (Dispensing)* |
| 0P28 - P.ĐÓNG GÓI THỨ CẤP THỦ CÔNG 2 | Phòng đóng gói thứ cấp thủ công 2 *Manual packaging 2* |
| 0M77 - P.CỐM CHỜ DẬP VIÊN | Phòng cốm chờ dập viên *Granulate waiting for compression staging* |
| 0M29 - P.BIỆT TRỮ CỐM 1 | Phòng biệt trữ cốm 1 / *Granule quarantine room 1* |
| 0P19 - P.BÁN THÀNH PHẨM | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC *Semi-products waiting for primary packaging staging* |
| 0M17 - P.PHA CHẾ 3 | Phòng pha chế 3 (250 kg) / *Wet granulation 3 (250 kg)* |
| 0M28 - P.TRỘN HOÀN TẤT 1 | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) / *Final blending 1(500 kg)* |
| 0M42 - P.DẬP VIÊN 3 | Phòng dập viên 3 / *Compressing 3* |
| 0M75 - P.VIÊN NÉN CHỜ BAO PHIM | Phòng viên nén chờ bao phim *Cores waiting for coating staging* |
| 0M73 - P.BAO PHIM 2 | Phòng bao phim 2 / *Coating 2* |
| 0P19 - P.BÁN THÀNH PHẨM | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC *Semi-products waiting for primary packaging staging* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người lập/ Ngày  *Prepared by/ Date* | Trưởng phòng IT/ Ngày  *IT Mangager / Date* | Trưởng phòng QA/ Ngày  *QA Mangager* / *Date* |