**Danh mục tài liệu Tư vấn chiếu sáng của www.licht.de**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tên sách tiếng Anh** | **Tên sách tiếng Việt** | **Số trang** |
| 01 | Lighting with Artificial Light  | Chiếu sáng với ánh sáng nhân tạo | 62 |
| 02 | Good Lighting for Schools and Educational Establishments  | Chiếu sáng tốt cho học đường và tổ chức giáo dục | 50 |
| 03 | Roads, Paths and Squares  | Chiếu sáng đường và quảng trường | 42 |
| 04 | Good Lighting for Offices and Office Buildings  | Chiếu sáng tốt cho Văn phòng và tòa nhà | 52 |
| 05 | Industry and Trade  | Chiếu sáng công nghiệp và thương mại | 58 |
| 06 | Good Lighting for Sales and Presentation  | Chiếu sáng tốt cho cửa hàng bán lẻ và giới thiệu sản phẩm | 38 |
| 07 | Good Lighting for Health Care Premises | Chiếu sáng tốt cho địa điểm chăm sóc sức khỏe | 57 |
| 08 | Good Lighting for Sports and Leisure Facilities | Chiếu sáng tốt cho thể thao và Trung tâm vui chơi | 46 |
| 09 | Refurbishment in Trade, Commerce and Administration | Nâng cấp trong Thương mại, Giao thương và Quản trị | 54 |
| 10 | Emergency lighting, safety lighting | Chiếu sáng khẩn cấp, chiếu sáng an toàn | 46 |
| 11 | Good lighting for Hotels and Restaurants | Chiếu sáng tốt cho Khách sạn và nhà hàng | 52 |
| 12 | Lighting quality with electronics | Chất lượng chiếu sáng với thiết bị điện tử | 34 |
| 13 | Outdoor workplaces | Chiếu sáng ngoài trời | 36 |
| 14 | Ideas for Good Home Lighting | Ý tưởng cho chiếu sáng tốt trong nhà ở | 60 |
| 15 | Good Outdoor Lighting for the Home | Chiếu sáng tốt cho ngoài nhà | 40 |
| 16 | Urban Image Lighting | Chiếu sáng công cộng | 38 |
| 17 | LED – Light from the Light Emitting Diode | LED – Ánh sáng từ đèn LED | 30 |
| 18 | Good Lighting for Museums, Galleries and Exhibitions | Chiếu sáng tốt cho bảo tàng, phòng tranh, phòng triển lãm | 46 |
| 19 | Impact of Light on Human Beings | Tác động ánh sáng tới hoạt động con người | 38 |
| 20 | Sustainable Lighting | Ánh sáng bền vững | 47 |
| **Tổng cộng** | **926** |