Ổ CẮM SÀN VÀ PHỤ KIệN NỐI DÂY DÙNG CHUNG CHO S18CC-S18CCS POP UP \& ACCESORIES FOR S18CC - S18CCS


ổ CẤM SÀN VÀ PHỤ KIệN Nốl DÂY DÙNG CHUNG CHO S18CC-S18CCS
POP UP \& ACCESORIES FOR S18CC - S18CCS

|  | Mã số/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLThùng <br> STD. PK |
| :--- | :--- | :--- |
| Oơn giá(VND) |  |  |
| Unit Price |  |  |


(*) Có thể lắp được các phụ kiện nối dây thuộc series S18CC

Ổ CẮM CÔNG TẮC - S68 SERIES MÀU GHI
S68 SERIES - SWITCHES \& SOCKETS GREY

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | $\begin{array}{\|c\|} \text { SLThùng } \\ \text { STD. PK } \end{array}$ | Đơn giá(VND) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\square$. | S68G1X <br> Mặt 1 Iỗ <br> 1 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square \square$ | S68G2X <br> Mặt 2 Iỗ 2 Gang Plate | 200 | 21.000 |
|  | S68G3X <br> Mặt 3 Iỗ 3 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square$ $\square$ <br> $\square$ $\square$ <br> $\square$ $\square$ | S68G4X <br> Mặt 4 Iỗ <br> 4 Gang Plate | 200 | 35.200 |
| $\square_{\square}^{\square} \square$ | S68G5X <br> Măt 5 Iỗ <br> 5 Gang Plate | 200 | 35.200 |
| [ $\begin{aligned} & \square \square \\ & \square \square \square \\ & \square \square\end{aligned}$ | S68G6X <br> Mặt 6 Iỗ <br> 6 Gang Plate | 200 | 35.200 |
|  | S68G0 <br> Măt Che Trơn <br> Blank Plate | 200 | 27.500 |
|  | S68G121/HA <br> Mặt nhựa chứa 1 MCCB <br> 1 Gang Plate for MCCB | 200 - $k i e ̂ ̉ u ~ A ~$ Single | $\begin{aligned} & 27.500 \\ & \text { ype A S68 } \end{aligned}$ |
|  | S68G121/HB <br> Mặt nhựa chứa 1 MCCB <br> 1 Gang Plate for MCCB | 200 <br> B kiểu B <br> - Single | 27.500 <br> 68 <br> ype B S68 |
|  | S68G121/M <br> Mặt nhựa chứa 1 MCB 1 Gang Plate for MCB | 200 kiểu M S <br> - Single Ty | $\begin{aligned} & 67.500 \\ & 68 \\ & \text { pe M S68 } \end{aligned}$ |
| $\square$ | S68G122/M <br> Mặt nhựa chứa 2 MCB 1 Gang Plate for MCB | 200 kiểu M S - Double T | $27.500$ <br> pe M S68 |
| $\square$ | S68GU <br> Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 1 <br> 16A 2 Pin Single Sock | $100$ | $49.500$ |
| \% $\div$ | S68GU2 <br> 2 ổ Cắm 2 Chấu 16A 16A 2 Pin Double Sock |  | $82.500$ |
| \% $\because \div$ | S68GU3 <br> 3 Ổ Cắm 2 Chấu 16A 16A 2 Pin Triple Sock | $100$ | $110.000$ |


| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Dơn giá(VND) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\square$ | ổ Cắm Đơn 2 Chấu 16A với 1 Lỗ 16A 2 Pin Single Socket W/1 Gang |  |  |
| $\square \square_{\square}^{\square}$ | ổ Cắm Đởn 2 Chấu 16A với 2 Lỗ 16A 2 Pin Single Socket W/2 Gangs |  |  |
| $\square^{4.0}$ | 2 ổ Cắm 2 Chấu 16A với 1 Lỗ 16A 2 Pin 2 Socket W/1 Gang |  |  |
| $a \cdot$ $\square$  <br> $a$ $\cdot$ $\square$ | 2 ổ Cắm 2 Chấu 16A với 2 Lỗ 16A 2 Pin 2 Socket W/2 Gangs |  |  |
| $\square$ | ổ cắm đởn 3 chấu 16A 16A 3 Pin Single Socket |  |  |
|  | S68GUE2 <br> 2 ổ cắm 3 chấu 16A <br> 16A 3 Pin Double Sock | $100$ | $117.000$ |
| 4- $\square^{8}$ | Ổ cắm đa năng có màn che với 1 Iỗ 3 Pin Universal Socket with Shutter W/1 Gang |  |  |
|  | Ổ cắm đa năng có màn che với 1 Iỗ loại dọc <br> 3 Pin Universal Socket with Shutter W/1 Gang <br> - Vertical |  |  |
| \% | ổ cắm đa năng có màn che 3 Pin Universal Socket with Shutter |  |  |
| \% $\begin{array}{r}\square \\ \square\end{array}$ | Ổ cắm đa năng có màn che loại dọc <br> 3 Pin Universal Socket with Shutter - Vertical |  |  |
| $\square$ | ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ 16A 3 Pin Single Socket W/1 Gang |  |  |
| $\square^{*} \div$ | ổ cắm đởn 3 chấu 16A với 2 Iỗ 16A 3 Pin Single Socket W/2 Gangs |  |  |
| $\square$. | S68GXL <br> Viền đơn Electric Single |  | 9.500 |
|  | S68GXL/V <br> Viền đơn loại dọc Electric Single Vertical | 100 | 9.500 |

Ổ CẤM CÔNG TẤC - S68 SERIES MÀU GHI
S68 SERIES - SWITCHES \& SOCKETS GREY


|  | SLThùng |  |
| :---: | :---: | :---: |
| ,at.N | STD. PK |  |

Š88G31RJ $\quad 100 \quad 73.800$
Ốm cấm diện thoại 4 dây cón nắp che loại đơn

1 Gang Telephone outlet with Shutter


S68G32RJ $100 \quad 113.000$
Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che Ioại đôi
2 Gang Telephone outlet with Shutter


| S68G31RJ5E | 100 | 101.000 |
| :--- | :--- | :--- |

ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đởn
1 Gang Data outlet with Shutter


S68G32RJ5E $100 \quad 160.000$
Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi
2 Gang Data outlet with Shutter


S68G32RJ/RJ5E $100 \quad 160.000$
1 ổ cắm điện thoại 4 dây và 1 ổ cắm
máy tính 8 dây có nắp che loại đôi
2 Gang telephone outlet and data outlet with Shutter
CÔNG TẤC PHÍM LỞN S68 MEGA MÀU GHI
SWITCHES S68 MEGA TYPE GREY


| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Đơn giá(VND) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | S68DGM2 | 100 | 97.800 |
| 0 | Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang 2 Gang 2 Way Switch With Fluorescent |  |  |
|  | S68DGMN2 | 100 | 117.000 |
|  | Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh <br> 2 Gang 2 Way Switch With Led |  |  |
|  | S68DG3ACông tắc ba 1 chiều phím lớn 3 Gang 1 Way Switch |  | 66.500 |
|  |  |  |  |
|  | S68DG3 $100 \quad 114.000$ <br> Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang <br> 3 Gang 1 Way Switch With Fluorescent |  |  |
|  |  |  |  |
|  | S68DGN3 100Công tắc ba 1 chiều phím Iớncó dèn led xanh3 Gang 1 Way Switch With Led |  | 137.000 |
|  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
|  | S68DGM3ACông tắc ba 2 chiều phím lớn 3 Gang 2 Way Switch |  | 71.000 |
|  |  |  |  |
|  | S68DGM3 $100 \quad 122.000$ <br> Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang 3 Gang 2 Way Switch With Fluorescent |  |  |
|  |  |  |  |
|  | S68DGMN3 100 <br> Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh <br> 3 Gang 2 Way Switch With Led |  | 147.000 |
|  |  |  |  |
|  | S68DG4A | 100 | 92.800 |
|  | Công tắc bốn 1 chiề 4 Gangs 1 Way Switc | phím lớn |  |
|  | S68DG4 | 100 | 159.000 |
|  | Công tắc bốn 1 chiề 4 Gangs 1 Way Switc | phím lớn With Fluo | ó dạ quang escent |
|  | S68DGN4 | 100 | 191.000 |
|  | Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh <br> 4 Gang 1 Way Switch With Led |  |  |
|  | S68DGM4A | 100 | 96.800 |
|  | Công tắc bốn 2 chiều 4 Gang 2 Way Switch | phím lớn |  |
|  | S68DGM4 | 100 | 166.000 |
|  | Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang 4 Gang 2 Way Switch With Fluorescent |  |  |
|  | S68DGMN4 | 100 | 199.000 |
|  | Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dèn led xanh <br> 4 Gang 2 Way Switch With Led |  |  |
|  | S68DGBP 100 <br> Nút chuông lớn có dạ quang <br> Big Panel Bell Push with Switch Fluorescent |  |  |
|  |  |  |  |

Ổ CẤM, CôNG TẤC KIỂU S68-EURO MÀU GHI SWITCHES \& SOCKET, S68 EURO TYPE GREY


Ổ CẮM CÔNG TẮC - S66 SERIES MÀU GHI
S66 SERIES - SWITCHES \& SOCKETS GREY

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLThùng STD. PK | Dơn giá(VNĐ) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\square$ | S66G1X <br> Mặt 1 Iỗ <br> 1 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square$ | S66G2X <br> Mặt 2 Iỗ <br> 2 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| [\|$\square$ <br> $\square$ <br> $\square$ | S66G3X <br> Mặt 3 Iỗ <br> 3 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square \begin{aligned} & \square \square \\ & \square \\ & \square\end{aligned}$ | S66G4X <br> Mặt 4 Iỗ <br> 4 Gang Plate | 200 | 35.200 |
|  | S66G5X <br> Măt 5 Iỗ <br> 5 Gang Plate | 200 | 35.200 |
| $0 \square$  <br> $\square$ $\square$ <br> $\square$ $\square$ | S66G6X <br> Mặ 6 Iỗ 6 Gang Plate | 200 | 35.200 |
|  | S66G0 <br> Măt Che Trơn <br> Blank Plate | 200 | 27.500 |
| 40, | S66GU <br> ổ Cắm Đơn 2 Chấu 16A 2 Pin Single Soc | $100$ | 49.500 |
| [近 | S66GU2 <br> 2 ổ Cắm 2 Chấu 16A <br> 16A 2 Pin Double Sock | $100$ | 82.500 |
| [rar $\begin{array}{r}\square \\ 0\end{array}$ | S66GU/X <br> ổ Cắm Đơn 2 Chấu 16A 2 Pin Single Soc | 100 W/1 Gang | 76.600 |
|  | S66GU/XX <br> ổ Cắm Đơn 2 Chấu 16A 2 Pin Single Soc | 100 với 2 Lỗ W/2 Gangs | 76.600 |
|  | S66GU2/X <br> 2 ổ cắm 2 chấu 16A <br> 16A 2 Pin Double Soc |  | 96.500 |
| $\square \square$  <br> $\div$ $\div$ <br> $\square$ $\div$ | S66GU2/XX <br> 2 ổ cắm 2 chấu 16A <br> 16A 2 Pin Double Sock |  | $\begin{aligned} & 96.500 \\ & \text { ings } \end{aligned}$ |

Ổ CẤM CôNG TẤC - S66 SERIES MÀU GHI
S66 SERIES - SWITCHES \& SOCKETS GREY

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Đơn giá(VNĐ) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | S66GUE <br> ổ cắm đơn 3 chấu 16 <br> 16A 3 Pin Single Sock | 100 | 87.000 |
|  | S66GUE2 <br> 2 ổ cắm 3 chấu 16A 16A 3 Pin Double Sock | $100$ | $117.000$ |
|  | S66GUE/X <br> Ổ cắm đơn 3 chấu 16 <br> 16A 3 Pin Single Sock | 100 với 1 Lỗ and <br> W/1 Gang | $100.000$ |
|  | S66GUE/XX <br> ổ cắm đơn 3 chấu 16 <br> 16A 3 Pin Single Sock | 100 <br> với 2 Lỗ <br> W/2 Gangs | 115.000 |
|  | S66GXL <br> Viền đơn Electric Single | $100$ | $9.500$ |
|  | S66G31RJ <br> Ổ cắm điện thoại 4 dây <br> 1 Gang Telephone outle |  | $73.800$ <br> he loại đơn ter |
| $\square \square$ <br> $\square \square$ | S66G32RJ <br> Ổ cắm điện thoại 4 dây <br> 2 Gang Telephone outle |  | 113.000 <br> che loại đôi |
|  | S66G31RJ5E <br> Ổ cắm máy tính 8 dây <br> 1 Gang Data outlet with | 100 có nắp che Shutter | $101.000$ <br> e loại đơn |
| $\square \exists$ <br> $\square 日$ | S66G32RJ5E <br> Ổ cắm máy tính 8 dây <br> 2 Gang Data outlet with |  | $160.000$ |
| \#G] $\square^{\square \square}$ | S66G32RJ/RJ5E <br> 1 ổ cắm điện thoại 4 máy tính 8 dây có nắp 2 Gang telephone outle | 100 <br> dây và 1 ổ <br> che loại đô <br> and data ol | 160.000 cắm outlet with Shutter |

CôNG TẤC PHím LớN S66 MEGA MÀU GHI SWITCHES S66 MEGA TYPE GREY


CôNG TẤC PHÍM LỚN S66 MEGA MÀU GHI
SWITCHES S66 MEGA TYPE GREY



## S66DGM2A 100

56.800

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn
2 Gang 2 Way Switch

## S66DGM2 $100 \quad 97.800$



Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn Ied xanh
2 Gang 2 Way Switch With Led


S66DG3A 100
Công tắc ba 1 chiều phím lớn 3 Gang 1 Way Switch

## S66DG3 $100 \quad 114.000$

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang
3 Gang 1 Way Switch With Fluorescent

| $-------------------------------------100 ~$ |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| S66DGN3 | 100 |  |

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh
3 Gang 1 Way Switch With Led


MẶT VÀ Ổ CẮM KIỂU S66-EURO MÀU GHI GRID PLATE \& SOCKET, S66-EURO TYPE GREY


S66G/501 60
643.000

Công tắc dùng thẻ từ phím lớn 16A
có thời gian chậm
16A Saving Switch with Time Delay


| S66G/16 | 80 | 102.000 |
| :--- | :---: | ---: |
| Ố cắm " SCHUKO" 16A tiếp đất |  |  |
| 16A Pin \& Earth " Schuko" Socket |  |  |



S66GU/10US $100 \quad 135.000$
ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc
2 Pin \& 3 Pin Australia Type Socket

S66G/10USS $\quad 100$
Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc
cócông tắc
2 Pin \& 3 Pin Australia Type Socket w/ Switch
mặT VÀ Ổ CẤM KIỂU S66-EURO MÀU GHI GRID PLATE \& SOCKET, S66 - EURO TYPE GREY

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SL/Thùng STD. PK | Đơn giá(VND) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| [\|cc|c | Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh <br> có đèn báo <br> 13A 3 Flat Pin British Flush Socket w/ Neon |  |  |
| $\left[\begin{array}{ccc}\square & \square \\ \square \\ \square & \square\end{array}\right]$ | Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tat́c và đèn báo 13A 3 Flat Pin British Flush Socket with Switch and Neon |  |  |
| [ $\begin{gathered}\square \\ 8 \\ 8 \\ -9\end{gathered}$ | Ố cắm đa năng có màn che với 1 Iỗ <br> 3 Pin Universal Socket with Shutter W/1 Gang |  |  |
| $\square$ | ổ cắm đa năng có màn che 3 Pin Universal Socket with Shutter |  |  |
|  | Công tắc 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có đèn báo 15A Twin 3 Round Pin British Flush Socket with Neon |  |  |
| $\left[\begin{array}{ccc}\square & \square \\ \vdots & \\ 0 & \\ \hline\end{array}\right.$ | S66G15SN <br> 100 <br> Công tắc 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có công tắc và đèn báo <br> 15A Twin 3 Round Pin British Fush Socket with Switch and Neon |  |  |
|  | Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo - chìa khóa kiểu A <br> 20A Key Tag Switch with Neon - Type A |  |  |
|  | Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo - chìa khóa kiểu B <br> 20A Key Tag Switch with Neon - Type B |  |  |

PHỤ KIệN NỐI DÂY dÙNG CHUNG CHO S66-S68 ACCESORIES FOR S66-S68

|  | S668G/1/2M <br> Công tắc 1 chiều 1 Way Switch | 1500 | 14.500 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | S668G/1/2MR Công tắc 1 chiều 1 Way Switch with | 1500 <br> ing báo đỏ Signal | 16.500 |
|  | S668GM <br> Công tắc 2 chiều 2 Way Switch | $1000$ | 24.500 |
|  | S668GMR <br> Công tắc 2 chiều 2 Way Switch with | 1000 <br> ing báo đỏ Signal | 26.800 |
|  | S668GMD20 Công tắc 2 cực 20 20A Double Pole | 500 | 87.500 |


| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SL/Thùng STD. PK | Đơn giá(VN®) Unit Price |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | S668GMD20R $500$ <br> 92.200 <br> Công tắc 2 cực 20A có miếng báo đỏ 20A Double Pole Switch with Red Signal |  |  |  |
|  | S668GMBP2 <br> Nút nhấn chuông 3A 3A Bell Push Switch | 1500 |  | 52.600 |
|  | Công tắc trung gian đa chiều Intermediate Switch |  |  |  |
|  | S668GTV <br> Ổ cắm Anten Tivi Television Terminal | 500 |  | 51.200 |
| Hise | S668GBTD <br> Hạt cầu chì ống 10A <br> 10A Fused Connection | 500 <br> đèn báo nits with |  | 56.000 |
|  | FTD Ống cầu chì 250V - 5 $5 \mathrm{~A}, 10 \mathrm{~A}, 15 \mathrm{~A}-250 \mathrm{~V}$ | 10A, 15A <br> se Links |  | 8.500 |
|  | Hạt chiết áp quạt 400VA 400VA Fan Control Mechanism |  |  |  |
|  | Hạt chiết áp đèn 500VA 500VA Dimmer Mechanism |  |  |  |
|  | Hạt chiết áp đèn 1000VA 1000VA Dimmer Mechanism |  |  |  |
|  | Ổ cắm điện thoại 4 dây <br> 4 Wire Telephone Socket |  |  |  |
|  | ổ cắm máy tính 8 dây <br> 8 Wire Computer Socket |  |  |  |
|  | ổ cắm điện thoại 4 dây có dây đấu sã̃n 4 Wire Telephone Socket - C/w Wiring |  |  |  |
|  | S668GX <br> Nút che trơn Moulded Removable Pl | $4000$ |  | 5.800 |

PHỤ KIỆN DÙNG CHUNG CHO S19-S18A-S66-S68-S_CONCEPT-S18C ACCESORIES FOR S19-S18A - S66-S68-S_CONCEPT - S18C

$\mathbf{S 1 9 0}+\mathbf{S} 2157$
20.750

Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S19 Decor Adaptable Box S19 Type

S180 + S2157 - 15.450
Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S18
Decor Adaptable Box S18 Type

PHƯ KIỆN DÙNG CHUNG CHO S19-S18A-S66-S68-S_CONCEPT-S18C ACCESORIES FOR S19-S18A - S66-S68 - S_CONCEPT - S18C


ĐẾ ÂM VÀ HộP ĐẬY PHÒNG THẤM NƯỚC
FLUSH BOX AND WATERPROOF COVER

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Đơn giá(VND) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | S3157H $\quad 108$Đế âm nhựa tự chống cháy dùng chocác mặt vuông - Ioại sâu (KT: 75X75X51)Fire Resistant Flush Box (Size:75x75x51) |  |  |
|  | SG100/M <br> 160 <br> Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M Flush Box For MCB - Type M |  |  |
| $\sqrt[\|c c c\|]{0} 0$ | Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu $A$ và $B$ Flush Box For MCB - Type A\&B |  |  |
|  | Đế âm chứa át cài MCB Ioại rộng Wide Contain Flush Box for MCB |  |  |
|  | Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm vuông <br> Waterproof Cover for Socket Plate |  |  |
|  | S223V $99 \quad 85.800$ <br> Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt công tắc vuông <br> Waterproof Cover for Switch Plate |  |  |
|  | S323DV 49Hộ̂ đâay phòng thấm nước dùng chomẵt ỗ cắm chữ nhậtWaterproof Cover for Socket Plate |  |  |
|  | S323V $\quad 80$Hộp đậy phòng thấm nước dùng chomă̆t công tắc chữ nhâtWaterproof Cover for Šwitch Plate |  |  |

CHUÔNG
BELL

| Hình ảnh | Mã số/Diễn giải | SL/Thùng | Đơn giá(VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Picture | Cat.No/Description | STD. PK | Unit Price |



L118A $100 \quad 277.000$
Chuông điện có dây bính boong 220V - 50Hz 220V-50Hz Room Chime

$703 \quad 80 \quad 150.000$
Chuông điện có dây bính boong 220V - 50Hz
220V - 50 Hz Room Chime


70
202.000

Chuông diện có dây reng reng 220V - 50 Hz
220V - 50Hz Door Chime


S128 $\quad 100$
Chuông diện không dây bính boong $4 \times 1.5 \mathrm{~V}$
$4 \times 1.5 \mathrm{~V}$ Wireless Room Chime


K118 $100 \quad 394.000$
Chuông dùng pin không dây 2 kiểu âm $4 \times 1.5 \mathrm{~V}$
$4 \times 1.5 V$ Wireless Room Chime


K108 $100 \quad 394.000$
Chuông điện không dây bính boong 220V-50Hz
220V-50Hz Wireless Room Chime

WBM $80 \quad 42.500$
Nút nhấn chuông - kín nước 250 V ~50Hz
250 V ~ 50Hz Weatherproof Push Button

308
100
162.000

Chuông điện có dây bính boong
220 V 5 Hz - 3.5 W
220V 50Hz - 3.5W Room Chime

