## Bảng Quy Cách

LOAI: ALL DC INVERTER - 1 CHIỀU LANH

|  |  |  | sememint |  | Patiog |  | stunderd |  | Wato fow |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tommosi | amum |  | RAS-vx10CF | RAS-Vx13CF | RAS-SD10CD | Ras-solicd |  | Ras-x13CORAS $\times 13 C 0$ (R) | Ras-x18CD |
|  | aminomo |  | RAC.VX10CF | RAC.VX13CF | RAC-SX10CD | RAC-Sx13CD | RAC.Sx10CO | RAC-sx13CD | RaC.x18CD |
|  |  | quvie |  |  |  | 1020-230, 50\% |  |  | 19.20.200, 50078 |
| Cong saftum Lumb |  | w | 2 2050.0.35) | $3600.042)$ | $2 \mathrm{cs}(0.98 .4)$ | $37(0.94 .2)$ | $2.85(093.4)$ | 3.70.092) | 5200.98.4) |
|  |  | srum | OPs013.007-2200) | (128001.007.4.30) | Q.7301.3070.11.50) | 12.400. 3.070 .4 .380 |  | 12.8001 .3970 .4 .30 |  |
| Cong satitivuso |  | w | 648(20-1,108) | 943(300.280) | 740(200-4.100) | 1.000(330-1200) | $700(210 \cdot 1.180)$ | 1,000(330-1280) | 1,500(3s52.200) |
| Careno Po diealim |  | $\wedge$ | 200.328 | 1.85470 | $4.32 \cdot 4.13$ | S.9-5es | 4.32-4,13 | S.97-6.08 | 0.85-850 |
| \# |  | stumw | 15.00 | 13.00 | ${ }^{131}$ | 12.15 | ${ }^{131}$ | 12.15 | ${ }^{112}$ |
| cop |  |  | 4.40 | 3.82 | 3.95 | 3.58 | 385 | 3.58 | 328 |
|  B4 On Din Ianh (RNMMM/Dine (m) |  | mimat | $20 / 110153575815$ | 20m120193/54.4 | 120110190300303 |  | 201110903030/3: | 120171019351.53 .5 | H1302030. |
|  |  | ${ }^{\text {a }}$ |  | Аксттаоззия |  |  | сиазтиалия | cencruaszis | A77412220 |
|  |  | Lm | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 28 |
| not tave man | anummos | mm | 790.3008380 | 700000830 | 700000830 | $790000 \times 23$ | ${ }^{700000830}$ | 705000830 | 2003000230 |
|  | anmennos | mm | 7500870.200 | 7500670280 | 700060ess | 700460338 | roanesess | T006000250 | 780as50:280 |
|  |  | $\pm$ | $10 / 32$ | $10 / 32$ | $8 / 23$ | 10/24 | 9/23 | $10 / 24$ | 1038 |
|  |  | - | 20,10 | 2010 | 2010 | 20110 | 20180 | 2010 | 2070 |
|  |  | m | 9.52/e35 | 9527/35 | 9.527635 | 252/835 | 0.527/35 | 9.527835 | 127635 |
| Manch Crion |  |  | Ont lann | ambum | Dannomo | Ounnere | Domonome | amanoso | Obmano |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOẠI: KHÔNG INVERTER - 1 CHIỀU LẠNH

| Ton moat |  |  | Standard |  | standard wiso |  | Am tran |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Onlum |  | RAS.F10CG | Ras-F13CF | Ras-F18CF | Ras-F24CF | RAL-18C |
|  | animo |  | RAC.F10CG | RAC.F13CF | RAC.F18CF | RAC.F24CF | Rac. 18 C |
|  |  | ©.v.hz | $10.220-2300.50 \mathrm{He}$ |  |  |  |  |
| Cono saratum umn |  | kw | 265265 | 350-352 | 5.10.520 | 251 | 5000500 |
|  |  | втum | 2000,900 | $11.880-12000$ | 17,420-17,7800 | 22218 | 17,000-17,000 |
| Cran satatiovio |  | w | 800-200 | 1230-1.250 | 1,790.1780 | 2270-2400 | 1,1010,500 |
|  |  | A | 302308 | 570-54 | 030.080 | 10.00-10000 | 03060 |
|  |  | вtunw | 10.51-10.03 | 21-962 | 23-962 | 97-980 | 9,3809 |
| cop |  |  | 30829 | 2885-202 | 2885.298 | 207-271 | 278200 |
|  |  | mpohot | -ssuss 2 | H20M10sas | 126772510.5 | us/120110 | 1208058 |
| 08 On Din Lanh ( OH MMEL) <br> pos ning het Ifim |  | ${ }^{8}$ | -rasas | нти3з | ноти239 | нами29 | ни6037 |
|  |  | Lm | 14 | 28 | 28 | 35 | 28 |
| matmureotien | ammanas | mm | T3saterive | 7500003030 | ${ }^{2003800830}$ | 10300055007 | Scorasseo |
|  | omenepasa | mm | romesense | T50050050 | 7590070290 | 350505080 | 780657280 |
|  |  | 49 | 7524 | 25015 | $105 / 3$ | 12008 | 2038 |
|  |  | m | 1515 | 1515 | 1510 | 1510 | 200 |
|  |  | mm | 258235 | 1278.35 | 1270138 | 1588035 | 127835 |
| Mown Crio B itan |  |  | Oention | ominh | Oestlon | Dentive | ant |
|  |  |  | Ratos | Raton | Ration | Resoa | R22 |

## LOẠI: ALL DC INVERTER - 2 CHIÈU

| Theor |  |  | Standard |  | Standard Wide ras-18MH1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | an mom | Ras-10n+1 | Ras-140NH1 |  |
|  |  | annoso | RAC. 10 MWH | RaC. $14 \mathrm{NHW} \mathrm{H}^{1}$ | ractiemh |
|  |  | Q.V.te | 10.50 ch 2.202380 N |  |  |
| Owh lon | Casoublumben | sw | $250(1050-3.109$ | 358(0.49) | So(00982) |
|  |  | втй | 0.50 (3.007-10.580) |  | 17.070 (3.072-17,740) |
|  | cosountaluvio | w | 780 (155-1200) | 1,006 (155-1,460) | 1.800 (1582.200) |
|  | Cunso 80 expo | $\wedge$ | 4 | 530 | 7.15685 |
|  | Eer | orumw | 10.94 | 10.95 | 10.24 |
|  | cop |  | 321 | 321 | 321 |
|  |  | mman | 100000 12.5 | 13115005505 | 120058.56 .5 |
|  |  | $\cdots$ | 4137858020 | eserrashrase | 47802324 |
| Ounome | conenat wimm | ww | 3.000500-4.40) | $42000008.000)$ | 600(098.1) |
|  |  | вrum | 11.800 (3.070-15.019) | $14.3000 .0070 \cdot 77.500)$ | 20.480 (3,072.27.49) |
|  | Canowitcoureo | w | 200 (180-3505) |  | 1.800 (1582200) |
|  | Curseoseme otm | $\wedge$ | 450 | 530 | 7800.30 |
|  | Ex | gunw | 1234 | 1308 | ${ }^{123}$ |
|  | cop |  | 362 | 3.2 | 361 |
|  | Luru tuong glo (MYMUCyo Am = Ngo ${ }^{7}$ <br>  | mmin | 2sessco3a | N12S0ss 5 S27 | 12 Mroataso |
|  |  | ${ }^{\text {a }}$ | ${ }^{\text {3suarraazo }}$ | 47743312020 | ¢73035127 |
| nadameatm |  | im | 12 | 18 | 28 |
| katmoseome | omimen (axCxs) | mm | 700000230 | 700000230 | 780asmat |
|  |  | mm | 700.estase | TSas50030 | 850atsome |
|  |  | 4 | 025 | 1038 | 0.345 |
|  |  | mm | 0.52835 | 127 Pess | ${ }_{127835}$ |
|  |  | - | 2010 | 2010 | 2010 |

[^0]Máy Điều Hòa Không Khí


## gСENE CAMERA

## AirSleep

Công Nghệ Hiện Đại Hỗ Trợ Giấc Ngủ Ngon


Kết hợp Camera Ảnh và Camera Nhiệt, công nghệ thông minh Scene Camera Twin nhận biết chính xác sự phân bố nhiệt độ trong phòng, vị trí, mức độ hoạt động và nhiệt độ xung quanh từng người, từ đó tự động điếu chỉnh luống thối phù hợp với hoạt động của từng thành viên. Nhờ đó giúp giảm đáng kê điện năng tiêu thụ.


Nhận Biết Hoạt Động Và Vị Trí Của Từng Người

Nhận Biết Nhiệt Độ Phân Bó Trong Phòng


| Nội Dung Dò Tìm |  |
| :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Camera } \\ & \text { Nhiệt } \end{aligned}$ | Nhiệt độ sàn nhà, tường Nhiệt đọ quanh người Nhiệt độ giường Nguờn nhiệt |
| \|Camera | (7) So lượng người <br> (7) Vi trí của từng người <br> (7) Mức hoạt đờng của từng người <br> (7) Sư hiện diện/vắng mă̆t của con người <br> (7) Cường độ ánh sáng <br> (7) Khoàng cách tơi máy đî̛̀̀u hòa <br> (7) Kich thước phòng |

## Một Chạm Cho Ché Độ Hoàn Toàn Tự Động

Chì cằn bấm nút SCENE CAMERA Air Sleep đê kich hoạt Scene Camera Twin và tận hường chế độ hoàn toàn tự động đem đên sự thoải mái và hiệu năng cao


[^1]Scene Camera Twin cùng cảm biến Air Sleep quan sát tình trang giấc ngủ của bạn suớt đêm và tự động điều chỉnh nhiệt độ tơí ưu đảm báo giấc ngủ ngon.


Trước Khi Ngủ - Giúp Có Được Giấc Ngủ Sâu Nhanh Chóng Làm mát giường trước
 lại cám giác thoài mái nhất


Hạ nhiệt độ khi bạn thấy nóng
 lai câm giác thoài mái nhất


Trong Khi Ngủ - Nâng Cao Chất Lượng Giấc Ngủ Chế Độ Air Sleep




## Quạt Dàn Lạnh Thông Minh Cho Giấc Ngủ Ngon

 đông cưa bąn nhu trờ minh và nhiêt đợ xung quanh nơi bạn ngù. Nhờ đó, máy điều hoà có thê điều chính môt cách thông minh hương thớ phù hạp vớ giấc ngư từng ngườ.


Khi Thức Giấc - Mang Đến Bầu Không Khí Sảng Khoái

$\qquad$

## Hợp Tác Cùng AIST Nghiên Cứu Về Giấc Ngủ

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology A/ST

Hitachi đã̃ phơi họp vớ AIST, The Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, tiến hành nghiễn cứu thực tế về sự tác động của môi trường phòng ngủ lên giác ngủ của con người. Tinh trạng giấc ngủ của 7 người trường thành khóe mạnh trong môi trường phòng ngủ thưc tế ớ một hộ gia đînh điên hình tại Malaysia đã được theo đōi dưới 2 điều kiện khác nhau và và được xác định như dượi đây, thông qua việc phân tích dợ liệu vật lý như sóng
não và sơ lượng các hoạt động, cùng với việc đánh giá chủ quan giấc ngủ bằng cách khảo sát vào ban đêm và buố sáng.


Quạt Dàn Lạnh Hình Gợn Sóng Vận Hành Siêu Êm

 vẫ hành êm ál.


## Cảm Biến Air Sleep

 turong tư nhu thâu kinh Fresnel. Bê thâuu kinh Fresnel baoo gờm 20 vi thâu kinh cho phêp ghi nhần chinh xác các cừ đợng trong cư li ingăn, trung binh, vè xa.


Cam Bien Aur sleep


## Tầm quan trọng của giấc ngủ

 rât quan trọng trong việc nghi ngơi cưa nâo bô và co the̛ đê đâm bâo su sỡng. Các nghiên cứu cho thây râng sơ lương và chât



Khi thiết lập chế độ Eco, Scene Camera Twin sễ nhanh chóng phát hiệ̣n sự lẵng phí năng lương và điểu chỉnh làm mát một cách thông minh và tiết kiệm nhất đem đến sự thoải mái cho từng thành viên.


Vị Trí Và Mức Độ Hoạt Động Cúa Mối Người



 hoạt đờng và vi trí cưa mơi ngườ trong phöng.


Khi co trên hai ngươi trong phòng, nhiét đô sę đưq̛ac đirìu chinh phù hạp vơi mức hoat đờng trung binh. Lữ̄ng giío mát dưqc theí trong thơi gian dà hon vè phia ngươं có múrc hoat đơng cao hon.

 sê đực thơi lâu hoon tơi vil trí gàn ánh sáng măt trờ.


Làm mát êm diu cho vit tri xa ánh sáng mặt trời.

Dò Tìm Kích Thước Phòng
Scene Camera Twin do tim chính xác kich thứć phông va diêu chính thông minh cờng suát làm mát phù hq̣p vợ kích thước phòng giúp tiét kiẹ̀m diẹn.


Dò Tìm Nguồn Nhiệt


Dò Tìm Số Lượng Người Trong Phòng
 nhe trong phòng do sur tán nhiêt từ co thé.


Làm mát thoải mái vđ̛i luờng thơi rồng lan tơa khu vưc có ngươi.


 xuơng. Lữ̀ng thơi giớl hàn hướng đên khu vưc co 2 ngưoi.

Khi không có ai trong phòng

 đớ tiét kiệm điệ̣.

Kni car đăat ché dô Tư Đông Tát (Auto Off). Máy dîiuu hoda sê tư động tât sau 1 gió không oó ngươi.


Khi call dăt ché do Tut Đông Bât (Auto On), máy đièu hòa sê tư dồng bat khi cóngurò

## 

Công nghệ All DC Inverter thế hę̂ mới của Hitachi được tích hơp cồng nghệ nguyên bản Smart Vector System (Hệ Thớng Điều Hướng Thông Minh). Ngoài việc tiết kiệm năng lượng, Smart Vector System cơn có khả năng làm lạnh hàng đầu và hoạt động hiệu quả ngay cả khi điện áp không ổn định

## Tiết Kiệm Năng Lượng

Sư két hơp gi̛aa coong nghe All DC Inverter va Scene Camera Twin giúp tiét kiêm đênn $62 \%$ "diên năng so vơi các dòng làm lanh binh thường khöng có Inverteri Vivaly, ban có thế tiét kiẹm điẹn trong khi văn ngú ngon.


## Làm Lạnh Cực Mạnh

Cưa hút khi rợng và đường kính cưa cánh quat lớn glúp máy đạt công suăt làm mát hiệ quuâ, kêt họp vói thề tích khi lơn đèm đến cho bạn cảm giác thoảl mál hon.


Cửa Hút Gió Rộng Hơn Gió Hút Vào Nhiều Hơn

Cánh Quat Hút Gió Lớn Thế Tích Gió Lớn Hơn

## Tới da 12,000BTU/h THÊ TiGH GIO LON HON



Năng Lượng Chờ Thấp

 khơng sứ dung.
Mô phóng



## Hệ Thống Smart Vector 圆 Hischi

## Vận Hành Tin Cậy



## Trường hợp 2:

Mát Điện:
Tư khởi động lai với các cài đặt trước đó

Khi mát điên, bộ vi xử lý sé ghi nhó các cali dât trươc đó va tù đương thưc hiên lai các càl dặt $đ o \mathrm{khi} \mathrm{c} \delta$ diên trờ lali.


## Công nghệ Smart Vector System là gì?


 và không bl tiêu hao diện nâng.


Bộ vi xử lý


## Hệ Thống STAINL*ESS CL*EAN

Thép không gỉ và ion bạc diệt khuẩn giúp không khí luôn sạch sẽ, trong lành.

## Ống Dẫn Khí Bằng Thép Không Gỉ

 Khâng Khuân" Chơng Bàm BuiQuạt Đảo Gió Bằng Thép Không Gi Khâng Khuân" Chơng Bâm Bull Dé Dàng Vê Sinh

Lưới Lọc Trước Nano Titanium Thép Không Gí
Khâng Khuán" Dê Dàng Vé Sinh


## Bạn Có Biết?

Cac bo phann bên trong máy diêu hoà răt bân và có thê trờ thành nguờn vi khuẫn và chăt gây di ưng cho cả gia dinh ban. Công nghế Stainless Clean cưa Hitachi sừ dung thép không gil kháng huuân bên trong dàn lạnh giúp máy có tuốl tho au hon.

Máy điều hoà không khí thông thường sau
10 năm sứ dụng


## Công Nghệ Thép Không Gỉ Kháng Khuẩn




Chống Bám Bụi
Nhờ có bê măt trơn bóng và tính chắt không tînh điên, lương buí bấn bám vào thép khơng gi giăm $50 \%^{* 2}$ so vớ nhưa. Əlêu đó có nghta là làm sach găp đờ và thơi gian vê sinh chi còn mơt nứa.



So sánh lượng bụi tích tụ


## Dễ Dàng Vệ Sinh

Chì vơi một chiéc khăn khô lă bạn đă có thê làm sạch bưi bên. Ngay cá khi bui bân dính dâu mợ thi bạn vẫn có thê vệ sinh dễ dàng nhơ bề măt phẳng.

## Thép Không Gỉ Chất Lượng Cao

Thep khong gi dưoc tao thanh tư sur két hopp cưa sát và crờm, tao ra những dăc
 ào trong thành phàn hōn hopg. Stainless Clean làm tờ thép không gi austenitic chưra $18 \%$ Crôm và $8 \%$ Niken. VǴ̛ chất lưong dảm bảo, thêp không gla austenitic a̛ơc ưng dung rồng râi trong đơi sơng từ nhợng sân phâm nhà bêp cao cấp ớn nhơng nhà máy hoá chât yêu cảu khá năng chơng ăn mòn cao.


## Màng Lọc Nano Titanium Wasabit－

 Lọc sạch không khíMàng lọc được phủ hỗn họp cưa Nano Titanium và dung dich wasabi，là giải pháp khử trùng，chớng nấm móc và khử mừi hiệu quẩ．


Lưới Lọc Trước
Lướ Lop Trước
Nano Titanium Thép Không Gi

Màng Lọc Nano Titanium Wasabi

| Hiệu Quà |  | Cơ Quan Kiếm Nghiệm <br> Trương Đại Hoc Putra Malaysia | Phương pháp kiêm nghiệm <br> Phương pháp kiêm nghiệ：Dưa trên chuân JIS Z2801： 2000 Mẩu vi khuâh：Staphylococcus aureus |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Kháng khuần 99\％ |  |  |
| $\bullet$ | Chơng diứng 95\％ | Trương Đail Hoc Y Qubc T® Putra Malaysia | Phương pháp kiêm nghiệm： $\mathbf{6}$ giờ vơi phương pháp kiêm nghiệm ELIZA Mẫu chất gây di ưng：mat buí |
|  | Khừ mùi 82\％ | Phong Thi Nghiem Nanopac | Phươg pháp kiềm nghiệm：Phuơng phấp sừ dưng ơng phát hiện khi ga Mẩu mừ：Ammonia |
|  | $\mathrm{Ngăn}$ ngừa hơp chất hơu co dề bay hoi 98\％ | Phong Thi Nghiem Nanopac | Phương pháp kiêm nghiêm：Phương pháp sừ dung ơng phát hiên khi ga Mâ̆u mü：：Formaldehyde |
|  | Ngăn ngứa nấm mờc | Phong Thi Nghiemm Nanopac | Phuong pháp thứ nghiệm：So sánh 2 lát bánh mi turơ đuroco dặ̂ riêng blett trong 2 ngăn làm bầng vât lifeu acrylic trong thơi gian 2 tuân，môt ngăn co dung dich <br>  trieh trên phân bánh mi có dung dich Nano Ttanium Wasabl，trong kil đơ nấm mớc bao phơ lên trên phần bánh mi không có dung dich Nano Ttanium Wasabi． |






## Các Tính Năng Tiện Ích

## Smart Swing 国





## Chế Độ ECO bo

 chinh hương gió bầng chức nâng Smart Swing．

Thổi trực tiếp 图／Thổi gián tiếp 图
Bạn co thê lưa chơn hurơng gió thōi trucc tiép vê phía minh hoăc ra hương khác theo mong muớn．


Thối trực tiếp
Scene Camera Twin do tim vi tri cưa ban và luôn thêi gió mát trưc
tiêo vè phía bañ，đem đén cám giá mát lanh thoál mál．


## Thổi gián tiếp

Scene Camera Twin do tim vi tri Cơa ban và tur đông đî̈u chlíh truc tí̂́p tớ bạn，dem đố câm giác mât diu nhe．

## Lớp sơn phủ UV

Tất cá các dòng máy lạnh All DC Inverter của Hitachi đêu được sơn phú UV lên mặt nạ trước． Lớp sơn UV phủ một lớp màng trong suớt bên trên lớp sơn màu thông thường，mang đến vè ngoà sáng bóng，sang trọng và tẳng khá năng chớng trày xước．Ngoài ra，lớp phủ UV giúp bề mặt láng min hơn，nhờ đó chớng bám bấn hiệu quả và dề dảng vệ sinh．



## AAㅕㅂ 㐾INVERTER

Dòng Premium


RAS－VX10CF／VX13CF

| MODEL |  | RAS－Vx10CF | RAS－vx13CF |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công suát | BTU／h | 9，730（3，070－12，000） | 12，280（3，070－14，330） |
|  | kW | 285 （0．9－3．5） | 3.6 （0．9－4．2） |
|  | EER | 15.00 | 13.00 |


圆


## Dòng Deluxe

AirSleep


圈＂ －

Dòng Standard



## A릅 [rCINVERTER

## Dòng Wide Flow



Dòng Sản Phẩm Hai Chiều Dòng Standard

| "mos |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\cdots$ |  |  |  | $x$ |
| RAS-10MH1/14MH1 |  |  |  | RAS-18MH1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAC-10MH1 RAC-14MH1 |  |  |  | RAC-18MH1 |  |  |  |
| MODEL |  | RAS-10MH1 | RAS-14MH1 | MODEL |  | RAS-18MH1 |  |
| Cong suát lam lanh |  | 8,530 (3,070~10,580) | 11,940(3,070-13,650) | Cong suát làm lanh | BTU/h <br> kW | 17,070(3,072-17,740) |  |
|  |  | 2,50 (0,90~3,10) | 3,5(0,9-4,0) |  |  | 5,0(0,9-5,2) |  |
|  | EER | 10,94 | 10,95 |  | EER | 10,94 |  |
| Cong suát sudi | BTU/h | 11,600 (3,070~15,010) | 14,330(3,070-17,060) | Cong suat <br> Sudi | BTU/M | 20,480(3,072-27,649) |  |
|  | kw | 3,40 (0,90 ~ 4,40) | 4,20(0,90-5,00) |  | kW | 6,00(0,9-8,1) |  |
|  | EER | 12,34 | 13,03 |  | EER | 12,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  amsen | F- | moner | motis |  |

## Loại Không Có Inverter

Dòng Standard

NEW


DCGM (97)

## Dòng Standard Wide


 (97)





圖


## MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN




| Ten model | Daniush |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | dumery |  |  |
| Cong what lam umh |  | kv | 500-500 |
|  |  | Brun | 17.070-17.070 |
| Cong wilt thervo |  | w | 1810-1900 |
| Dos ondan lanh oumumiak emi |  | di | -44/4ar3737 |
| kan true | Oin lumpricas | mm | 580/285/580 |
|  | Danismoplacsis | mm | 750/570/230 |

RAl-18C

Dề dàng lắp đặt Thiết kếnhoó gọn dể dàng phù hợp vớ trẳn tiêu chuâh và không cằn nhiều công láp đặt.


## Thiết kế nhó gọn

Vớ bề dảy chi khoâng 285 mm , sản phâlm dễ dàng dược lăp đặt trong một không gian có trần nhà nhó


Có thế sử dụng với trà̀n cao
Nhơng máy đị̂u hờa không khí dạng hinh khố của Hitachi có thẽ đî̈u hòa không khi một cách thoái mái với không gian có trẩn nhà cao.


## Vận hành êm

Cánh quat turbin xoán nhó gon 3 chiêu giúp giám sức ép lưu lượng không khí giúp máy vận hành êm âi.


## Cánh cứa gió ra tự động

Cánh cừa gió ra tư đợng đảm báo luồng khi lạnh đươc lan tỏa khấp căn phòng

## Luồng khí $\mathbf{4}$ chiều

Dòng khí đa chiều dem lai hięu quả làm lạnh cao nhất.


## Thanh điều khiến 1 nút bấm

Chì cần băm nưt, thanh đị̛u kniêh sễ mớ bung 90 độ để bân tháo rời vâ dể dàng vệ sinh lưới lọc.


## Tư khới động lai

Máy điều hỏa tự khôi phục lại những cài đặt trước đó sau mỡi lần mât điện.


## Máy bớm xả nước bên trong

Trong máy diêu u hỏa không khi có môt máy bơm xả nước oo thé Xá nước ngung utừ ngay trong quá trinh hoạt đợng. Một công tấc há nơi theo döi mưc nước và tư động xả khi cằn thiết. Máy bom có thê nâng từ bè mặ tràn nhả lên đên 115 mm bång cách sử dưng cơ chế âng máy bơm lên cao


## Cánh đảo gió rộng và ngăn vết bẩn

Cánh đảo gió rộng cho phép không khílưu thông dể dàng, ngăn ngừa vết bân bám trên trằn nhà và giúp dễ dàng lau sạch buil bẩn bám trēn đó.


## T. Phím Tắt Thông Minh

## Bộ điều khiển từ xa Hitachi không có nút "ON".

Bới vil Điều Khiển Từ Xa đã được kết họp thông minh chức năng ON vào trong nút lưa chọn Chế Độ Vận Hành.
Thay vì bấm nút ON, rö̀i sau đó bấm nút lưa chọn Chê Đô, Diều Khiên Từ Xa của Hitachi cho phép thực hiện chức năng tương tự với chì một lânn bấm duy nhất Một khi bấm nưt lưa chọn Chế Độ, máy điều hòa không khi sê được bật và sẳn sàng thié́t lập ở chế độ lựa chọn. Phím Tât Thồng Minh, chí có ở Hitachi

## Loại Inverter - Scene Camera Air Sleep




Nút Lựa Chọn Chế Độ Vận Hành


Silemt


Loại Inverter - Air Sleep

## Áp dụng cho: Döng Deluxe: RAS-SD10CD/SD13CD RAS-SD10CD(G)/SD13CD(G)



## Những Ký Hiệu Nút Bấm Phổ Biến

Điều khiển từ xa Hitachi sử dụng những ký hiệu cho các nút bấm theo chuẩn Quốc Tế.

Nhơrng ký hiệu này rất dể nhận biết, hợu ich cho nhỡng người không có khả năng đọc rō các chợ nhỏ trên nút bấm.

## Loại Inverter - Dòng Standard



* Cool
(1). Circulation

8 Fan

Loại Inverter - Dòng Standard Wide Loại không Inverter - Dòng Standard



Loại Inverter Hai Chiều - Dòng Standard

## Áp dung cho: Dòng Standard RAS-10MH1, RAS-14MH1

Loại Inverter Hai Chiều - Dòng Standard Wide
Áp dung cho: Dòng Standard Wide

## So Sánh Các Tính Năng

|  |  | nloc weraren |  |  |  | notna metarten |  | $\begin{aligned} & \text { ALLDE } \\ & \text { WWERTER } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Met chidu |  |  |  | Mot chisu |  | Haic chitu |  |
|  |  | Premium | Deluxe | Standard | Wise fiow | Standard | $\begin{gathered} \text { Standard } \\ \text { Wide } \end{gathered}$ | Standard | Slandard Wide |
|  |  | ¢ | \％ |  | mexako | merrice |  |  | \％$\times$ 品 |
|  | Scene Camera Twin | ． |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Che equair sieep | － | － |  |  |  |  |  |  |
|  | Chb $\mathrm{ef}_{\text {f feo }}$ | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Che ep air sieep＋Eco | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Che ef Try popg Tit auto off | ． |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cengeotre bong stitauto on | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luöng Theit Thong Minh | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luèng Thal True tiep／Gian Tiep | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Che ef An Toan（Save） | ． |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stainless Clean | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UV Frean | － | － |  |  |  |  | － |  |
|  | Lurit Lee Trure Nano Titanium Thep Khong Ci | － | － | － | － |  |  | － |  |
|  | Lurel Lee Trurçe Mano Titanium |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | Lurit Loc Trure Cinong M6e |  |  |  |  | － | － |  |  |
|  | Luril Lec Mano Titanium Wasasi | － | － | ． | － |  |  | － | － |
|  | TIf Che mat Trute Auja birge | － | － | － | ． | ＊ | － | － | － |
| $\frac{\pi}{3}$ | Cong do Lam Lanh Cuc manh | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  | Dafu Knillen Tru Bdng fury Logic | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | Che ep Ngia |  |  | － | ． | ． | － | ． |  |
|  | CImm alin vatn Hamn Hut $\mathrm{A}_{\text {ám }}$ | － | － | － | － | － | － |  | ＊ |
|  | TY Pdong Dio cio dec | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | T4 Dong iso isiongang | － |  |  |  |  |  | － |  |
|  | T6e es Cuat | ．co | ＊＊ | －${ }^{\text {d }}$ | sth | 3.4 | ，${ }^{\text {a }}$ | ， 6 | －4． |
|  | Difu Kilien Toce ob quat vo cfip | － | － | － |  |  |  | ． |  |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | Hen biló 12 Tiene | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  | Hen bilí 24 Tiéng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & 5 \\ & 5 \\ & 0 \\ & \text { 最 } \end{aligned}$ | Heg Thono ifueu Hurorng Thong Minh（Smart Vector） | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | Het Thong Mguoun DC | － | － | － | － | － | － | － | ． |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | Tmiet ke conong chay | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | Lop Vo Chtorg An Mon Dat Mong | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | Mach Trề 3 Phot （phon Nowa aitcha | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | miy Nen Xoay Kep |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 6ng Thait turre Co The Thay ofl | － | － | － | － | － | － | － | － |

## Giới Thiệu Tính Năng

## Scene Camera Twin


Chẽ Độ Air Sleep 圏
 min
Chế Độ Eco 圆

Ché Độ Air Sleep＋Eco 圆圈图



```
Lưa Chon Eco 풍
```



Smart Swing 国圆

Chế Độ Tự Động Tắt 圆瞱

Chế Độ Tự Động Bật 图囬
Luồng Thối Trực Tiếp／Gián Tiếp 回国

Chế Độ An Toàn 圈

Stainless Clean

UV Fresh w
Lưới Loc Trước Nano Titanium 橉 Thép Không Gi

Lưới Lọc Trước Nano Titanium

Lưới Lọc Khử Nấm Mốc
Lưới Loc Nano Titanium Wasabi


Nắp Trước Có Thể Tháo Rời Và Vệ Sinh Được

Chế Đô Làm Lanh Cưc Manh

Chế Độ Vận Hành Siêu Êm ©

Điều Khiển Fuzzy Logic 团

Chế Độ Ngủ -

Cám Biến Hút Ấm ©
Đáo Gió Doc Tự Đông［80

Đảo Gió Ngang Tự Động $\triangle$
ivenabur
Điều Khiển Tốc Độ Quạt Vô Cấp

Hẹn Giờ 12 Tiếng／24 Tiếng

## ca art mom go

Hệ Thống Thoát Khí
Hệ Thống Điều Hướng Thông Minh 国

Hệ Thống Nguồn DC $\qquad$
Tự Động Khởi Động Lại 図
Tvo mpo wid
Vò chống cháy

Dàn Nhiệt Phủ Lớp Chống Ăn Mòn Màu Xanh 圈

Bộ Chống Gî Dàn Nóng

Mạch Trễ 3 Phút

Máy Nén Xoay Kép
Ống Thoát Nước Có Thể Thay Thế

Drainless Splash System

Đôi Quạt Tua－bin


[^0]:    

[^1]:    

