**Phụ lục C: Lịch làm sạch và khử trùng mẫu và danh sách kiểm tra cho các tiệm làm móng.**

Các tiệm nên xác định khu vực nào có thể được làm sạch bằng xà phòng và nước, khu vực cần làm sạch và khử trùng và ai chịu trách nhiệm làm sạch. Hầu hết các khu vực có thể được làm sạch chỉ bằng xà phòng và nước, nó sẽ loại bỏ hầu hết các virus. Bề mặt thường xuyên chạm phải được làm sạch và sau đó khử trùng. Bề mặt có bụi và hạt có thể nhìn thấy nên được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Sửa đổi danh sách này để phản ánh phương pháp vệ sinh tiệm của bạn.

C = Làm sạch bằng xà phòng và nước có thể tiêu diệt hầu hết các vi-rút vì xà phòng và ma sát có thể phá vỡ lớp lipid bên ngoài của vi-rút.

D = Khử trùng bằng cách phun hoặc lau dùng chất khử trùng có đăng ký EPA có thể tiêu diệt hết vi-rút. Nếu một khu vực thấy bẩn, trước tiên bạn nên làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi sử dụng chất khử trùng.

|  |
| --- |
| Salon’s Name: |
| Who?/Ai? | Clean & DisinfectLàm sạch và khử trùng | Bao nhiêu lần | **Frequently touched surfaces and objects****Các bề mặt và vật thể thường xuyên chạm vào** |
|  | C & D | After each customer | Manicurist work stations |
|  | C & D | After each customer | Multiple use tools such as nail clips, cuticle cutters, etc… (disinfection of tools should follow state specific board’s requirements e.g., soaking them in a disinfection solution for a specified time or autoclave) |
|  |  | Discard after use | Single use tools |
|  | C & D | After each customer | Customer’s chair |
|  | C & D | Several times a day | doorknob |
|  | C & D | Several times a day | Front desk |
|  | C & D | After each customer | Pedicure chairs |
|  | C & D | After each customer | Pedicure bowl |
|  | C & D | Several times a day | Drying stations (leave disinfectant wipes for customers to use) |
|  | C & D | Several times a day | Hand washing facet and sink |
|  | C & D | Several times a day | Waiting area |
|  | C & D |  | **Bathroom** |
|  | C & D | Several times a day | Doorknob |
|  | C & D | Several times a day | Faucets and sinks |
|  | C & D | Several times a day | Toilet |
|  | C | End of the day | floor |
|  |  |  | **Less frequently touched surfaces and objects** |
|  |  | End of the day | Take out trash |
|  | C | End of the day | Salon floor |
|  | C | Several times a day | Kitchen area (avoid spraying disinfectants that might get on food) |
|  | C | Several times  | Clean tools storage area |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |