## Chương trình Lau dọn

Cleaning Program

| Số công <br> việc <br> Job number | Phụ kiện/thiết bị <br> Fittingslequipment | Các công cư và các sản <br> phầm lau dọn <br> Cleaning tools and products | Quy trình lau dọn <br> Cleaning procedures | Tần suất <br> How often |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| vd: 1 | Sàn bếp | Cây lau, xô, nước nóng, nước lau sàn |  |  |

## Lịch trình lau dọn



