**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC (FSK/DTMF) PANASONIC KX–TG1102**

- Saïc pin 7 tieáng tröôùc khi duøng.

- Cöï ly: 45m – 50m.

- Trong khi caøi ñaët caùc chöông trình, ñieän thoaïi phaûi môû nguoàn (Power on) vaø maùy con phaûi

ôû traïng thaùi chôø.

- Maùy coù 2 tay con

- Môû roäng ñöôïc: 4 maùy con.

- Caùc maùy con coù theå lieân laïc noäi boä ñöôïc vôùi nhau.

- Maùy coù 20 kieåu chuoâng ña aâm saéc

\* Ñaët xa caùc thieát bò ñieän nhö: Ti vi, Radio, Maùy vi tính ….

**1) MỞ/TẮT NGUỒN**

Nhaán vaø giöõ “ ” ñeán khi nghe moät tieáng bip daøi.

**2) CHỌN NGÔN NGỮ**

- Nhaán phím “/OK”.

- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Setting HS”.

- Nhaán phím “”. Nhaán "" hoaëc "" ñeå choïn “DISPLAY OPT”.

- Nhaán phím “”. Nhaán "" hoaëc "" ñeå choïn “LANGUAGE”.

- Nhaán phím “”. Nhaán "" hoaëc "" ñeå choïn ngoân ngöõ (coù 10 ngoân ngöõ).

- Nhaán phím “/OK” ñeå löu laïi .

- 􀀠 Nhaán phím “ ” ñeå thoaùt khoûi chöông trình caøi ñaët.

**3) CÀI ĐẶT NGÀY, GIỜ**

- Nhaán phím “/OK”.

- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Setting BS”.

- Nhaán phím “”, maøn hình xuaát hieän chöõ “Input Code”.

- Nhaán phím “**\***”, vaøo 2 soá cho giôø (00-23) , 2 soá cho phuùt (00-59).

- Nhaán phím “” 2 laàn, sau ñoù nhaán phím”\*” 2 laàn.

- Nhaäp ngaøy, giôø vaø naêm, sau ñoù nhaán phím “” ñeå löu.

- 􀀠 Nhaán phím “ ” ñeå thoaùt khoûi chöông trình caøi ñaët.

**4) CHON CHẾ ĐỘ QUAY Tone/Pulse**

- Nhaán phím “/OK”.

- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Setting bS”.

- Nhaán phím “”, maøn hình xuaát hieän chöõ “Input Code”.

- Nhaán phím “**3**”, maøn hình xuaát hieän “3 - - - - “.

- Nhaäp maõ pin vaøo (khi xuaát xöôûng maõ PIN ñaõ ñöôïc nhaø saûn xuaát qui ñònh laø 0000. Neáu

baïn ñaõ caøi ñaët laïi maõ PIN thì haõy nhaäp maõ PIN môùi vaøo).

- Nhaäp soá “1” vaøo, maøn hình xuaát hieän “31 1”.

- Nhaán “1” ñeå choïn cheá ñoä Tone, “2” ñeå choïn cheá ñoä Pulse.

- Nhaán phím “/OK” .

- Nhaán phím “ ” ñeå thoaùt khoûi chöông trình c