CÔNG VIỆC : TẠO KHO ẢNH ĐỂ SỬ DỤNG

ĐẢM NHIỆM : KHOA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THƯƠNG HIỆU | PHÂN KHÚC  ( phổ thông , gaming, máy trạm , doanh nhân ) | DÒNG SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG LINK ẢNH ( ít nhất 3 ảnh nhưng chỉ cần 1 link . ) | OPTION CẤU HÌNH | BẢNG GIÁ | GHI CHÚ |
| ASUS ( PHỔ THÔNG) |  | A-SERIES  VIVOBOOK |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| ASUS ( GAMING PHỔ THÔNG ) |  | TUF-SERIES |  |  |  |  |  |
| ASUS( DOANH NHÂN ) |  | ZENBOOK\_SERIES  EXPERT-SERIES |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| ASUS\_ROG ( GAMING CAO CẤP ) |  | STRIX-SERIES  ZENPHYRUS-SERIES |  |  |  |  |  |
| DELL ( PHỔ THÔNG) |  | INSPIRON  VOSTRO |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| DELL  ( DOANH NHÂN ) |  | XPS  LATTITUDE |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| DELL\_PRECISION  (MÁY TRẠM ĐỒ HỌA ) |  | PRECISION-SERIES |  |  |  |  |  |
| DELL\_GAMING  ( GAMING PHỔ THÔNG ) |  | G-SERIES |  |  |  |  | G3, G5 , G7  Đời 2017/2018/2019 |
| DELL\_ALIENWARE  (GAMING CAO CẤP ) |  | 13R-SERIES  15R-SERIES  17R-SERISE  M-SERIES |  |  |  |  |  |
| MSI ( GAMING) |  | GL-SERIES  GF-SERIES  GS-SERIES |  |  |  |  |  |
| MSI ( ĐỒ HỌA ) |  |  |  |  | VD: PS42 |  | Thường có 2 cỡ mà hình : 14 và 15 inch |
| ACER ( PHỔ THÔNG ) |  | ASPIRE-SERIES |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| ACER ( PHỔ THÔNG ) |  | ASPIRE-SERIES | Aspire-E5476 | IMG\ACER\Aspire-E5476\Aspire-E5476\_1.png | blabla | blala | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| ACER( DOANH NHÂN ) |  | SWIFT-SERIES |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| ACER (GAMING ) |  | NITRO-SERIES  TRITON-SERIES |  |  |  |  | THƯỜNG TRITON 300/500/700 |
| ACER (GAMING ) | GAMING | NITRO-SERIES | Nitro-AN515 | IMG\ACER\Nitro-AN515\Nitro-AN515\_1.png | CH1:9750H-8GB-GTX1660TI-SSD256GB  CH2: 9300H-8GB-GTX1650-SSD128GB | CH1: 29.900.000  CH2:23.900.000 |  |
| LENOVO\_THINKPAD  ( PHỔ THÔNG ) |  | L-SERIES  A-SERIES  E-SERIES |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| LENOVO\_THIKPAD  ( DOANG NHÂN ) |  | T-SERIES |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| LENOVO\_THINKPAD  ( MÁY TRẠM ĐỒ HỌA ) |  | P-SERIES |  |  |  |  | Thường có 2 cỡ mà hình : 14 và 15 inch |
| LENOVO ( PHỔ THÔNG ) |  | Ideapad-series |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| LENOVO( DOANH NHÂN ) |  | Yoga-series  Thinkbook-series |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| LENOVO ( GAMING ) |  | LEGION-SERIES |  |  |  |  |  |
| HP ( PHỔ THÔNG ) |  | HP Pavilion  HP Probook |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| HP( DOANH NHÂN) |  | HP Spectre  HP Elitebook  HP Envy |  |  |  |  | Thường có 3 cỡ mà hình : 13,14 và 15 inch |
| HP ( MÁY TRẠM ĐỒ HỌA ) |  | ZBOOK-SERIES |  |  |  |  |  |
| HP ( GAMING ) |  | HP Gaming |  |  |  |  |  |