|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG**

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

**Về việc mời chào thẩm định giá**

**Kính gửi:** Các Quý công ty thẩm định giá.

Căn cứ vào Quyết định số 2804/QĐ-PSTW, ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá trị dự toán: Cung cấp thuốc Generic cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2024.

Để có thêm cơ sở xây dựng giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời các Công ty thẩm định giá quan tâm tham gia chào giá thẩm định giá đối với các danh mục thuốc (có phụ lục danh mục thuốc kèm theo).

- Bên mời thầu: Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Họ và tên người nhận báo giá: Phạm Nữ Nguyệt Thịnh - Khoa Dược - Số điện thoại: 0982.202.322.

- Hồ sơ chào giá gồm:

 + Báo giá chi phí thẩm định giá: Như phụ lục mẫu báo giá kèm theo.

 + Hồ sơ năng lực.

- Thời gian nhận Hồ sơ chào giá: Từ 13 giờ 30 ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến 13 giờ 30 ngày 07 tháng 12 năm 2023.

- Hồ sơ chào giá sẽ được Bệnh viện mở công khai vào 13 giờ 30 ngày 07 tháng 12 năm 2023.

- Kết quả mở hồ sơ chào giá: Các đơn vị đáp ứng được yêu cầu, có giá thấp nhất sẽ được bệnh viện liên hệ để đàm phán.

Trân trọng thông báo.

|  |  |
| --- | --- |
| . |  |

**PHỤ LỤC: Danh mục thuốc đề nghị thẩm định giá**

(Kèm theo Thư mời chào giá số 2121 /TM-PSTW ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương)

| **STT** | **Tên hoạt chất** | **Nồng độ, hàm lượng** | **Dạng bào chế** | **Đơn vị** | **Nhóm thuốc** | **Đường dùng** | **Đơn giá dự kiến (VNĐ)** | **Số lượng**  | **Thành tiền (VNĐ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17β-Estradiol + 17β-Estradiol + dydrogesteron | 1mg + 1mg + 10mg | Viên  | Viên | 1 | Uống | 22.700 | 4.500 | 102.150.000 |
| 2 | Acid acetylsalicylic | 100mg | Viên bao tan ở ruột | Viên | 4 | Uống | 450 | 145.000 | 65.250.000 |
| 3 | Acid acetylsalicylic | 100mg | Viên  | Viên | 1 | Uống | 2.900 | 5.000 | 14.500.000 |
| 4 | Acid alpha lipoic | 300mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 8.999 | 25.000 | 224.975.000 |
| 5 | Acid amin | 10%; 500ml | Thuốc tiêm truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Tiêm truyền | 145.000 | 200 | 29.000.000 |
| 6 | Aescin (dưới dạng natri aescinat ) | 40mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 9.000 | 30.000 | 270.000.000 |
| 7 | Albumin | 20%, 50 ml | Thuốc tiêm truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm truyền | 844.000 | 1.250 | 1.055.000.000 |
| 8 | Alphachymotrypsin | 8400IU | Thuốc bột  | Gói | 4 | Uống | 8.000 | 6.000 | 48.000.000 |
| 9 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 1000mg+62,5mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 15.900 | 55.000 | 874.500.000 |
| 10 | Amoxicilin + Acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 6.790 | 4.500 | 30.555.000 |
| 11 | Amoxicilin + Sulbactam | 875mg + 125mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 13.900 | 5.000 | 69.500.000 |
| 12 | Apixaban | 5mg | Viên nang | Viên | 2 | Uống | 22.000 | 1.000 | 22.000.000 |
| 13 | Azithromycin | 500mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 53.500 | 10.000 | 535.000.000 |
| 14 | Azithromycin | 500mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 51.500 | 5.500 | 283.250.000 |
| 15 | Azithromycin | 500mg | Viên | Viên | 3 | Uống | 37.000 | 5.000 | 185.000.000 |
| 16 | Betamethason | 4mg/2ml | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm | 57.750 | 2.500 | 144.375.000 |
| 17 | Biotin | 10mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 3.900 | 10.000 | 39.000.000 |
| 18 | Bromelain |  50F.I.P units | Viên bao tan ở ruột | Viên | 4 | Uống | 3.500 | 27.500 | 96.250.000 |
| 19 | Calci ( dưới dạng Calci lactat); Thiamin hydroclorid; Riboflavin natri phosphat; Nicotinamid;Pyridoxin hydrochlorid; Vitamin B5, Vitamin D3; Alpha tocopheryl acetat; Lysin hydroclorid | (65mg+1.5mg+1.75mg+10mg+3mg+5mg+200IU+7,5mg+150mg)/7,5ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 12.000 | 110.000 | 1.320.000.000 |
| 20 | Calci glucoheptonat; Vitamin C;Vitamin PP | (1100mg +100mg + 50mg)/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 9.480 | 25.000 | 237.000.000 |
| 21 | Calci gluconat + calci lactat | (500mg+350mg)/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 9.750 | 200.000 | 1.950.000.000 |
| 22 | Calci lactat | 500mg/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Uống | 12.953 | 10.000 | 129.530.000 |
| 23 | Calci lactat pentahydrat  | 500mg/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 7.000 | 150.000 | 1.050.000.000 |
| 24 | Calci, Thiamine hydrochloride, Riboflavine, Pyridoxine,Cholecalciferol, Alpha tocopheryl, Nicotiamide, Dexpanthenol, Lysin | (8,67 mg+ 66,66 mg+0,2 mg+0,23mg+0,4mg+1mcg+1,33 mg+0,67mg+20 mg)/7,5ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 12.500 | 390.000 | 4.875.000.000 |
| 25 | Calci (dưới dạng Calci carbonat 1250mg) | 500mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 3.500 | 20.000 | 70.000.000 |
| 26 | Calci carbonat, Cholecalciferol | 500mg; 440 UI | Bột/cốm/hạt pha uống | Gói | 4 | Uống | 9.426 | 13.000 | 122.538.000 |
| 27 | Calcifediol monohydrat | 1,5mg/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Uống | 298.000 | 700 | 208.600.000 |
| 28 | Calci carbonat + Mangan sulfat + Magnesi oxid + Kẽm oxyd + Đồng (II) oxid + Cholecalciferol (vitamin D3) + Natri borat | 1500mg+6,65mg+80mg+11,2mg+1,5mg+3mg+4mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 9.000 | 30.000 | 270.000.000 |
| 29 | Calcium carbonat + Vitamin D3 | 500mg + 250UI | Viên | Viên | 2 | Uống | 3.700 | 10.000 | 37.000.000 |
| 30 | Calci (dưới dạng Hydroxyapatite microcrystalline), Phospho (dưới dạng Hydroxyapatite microcrystalline), vitamin D3, vitamin K1 | 120mg + 55mg + 2mcg + 8mcg | Viên | Viên | 1 | Uống | 5.250 | 600.000 | 3.150.000.000 |
| 31 | Canxiphosphat + vitamin D3 + vitamin K1 | 678mg + 200IU + 30mcg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 8.800 | 12.000 | 105.600.000 |
| 32 | Cao bột quả cardus marianus | 200mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 5.000 | 10.000 | 50.000.000 |
| 33 | Cao khô quả Vitex agnus castus, cao khô hạt đậu nành  | 20mg + 20mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 10.833 | 10.000 | 108.330.000 |
| 34 | Cefdinir | 300mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 24.300 | 2.500 | 60.750.000 |
| 35 | Cefdinir | 300mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 15.750 | 12.000 | 189.000.000 |
| 36 | Cefditoren  | 200mg | Viên nén phân tán | Viên | 4 | Uống | 31.000 | 25.000 | 775.000.000 |
| 37 | Cefditoren |  200mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 24.800 | 4.000 | 99.200.000 |
| 38 | Cefditoren  | 200mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 25.500 | 30.000 | 765.000.000 |
| 39 | Cefditoren  |  400mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 45.000 | 95.000 | 4.275.000.000 |
| 40 | Cefditoren  | 400mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 44.000 | 25.000 | 1.100.000.000 |
| 41 | Cefixime |  200mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 16.800 | 30.000 | 504.000.000 |
| 42 | Cefixime | 200mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 23.500 | 10.000 | 235.000.000 |
| 43 | Cefprozil | 125mg/5ml | Bột/cốm/hạt pha uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 250.000 | 15.000 | 3.750.000.000 |
| 44 | Cefprozil  | 250mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 16.790 | 5.800 | 97.382.000 |
| 45 | Cefprozil | 250mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 18.000 | 40.000 | 720.000.000 |
| 46 | Cefprozil  | 500mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 34.500 | 230.000 | 7.935.000.000 |
| 47 | Cefprozil  | 500mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 24.500 | 350.000 | 8.575.000.000 |
| 48 | Cefprozil  | 500mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 27.900 | 5.800 | 161.820.000 |
| 49 | Cefprozil  | 500mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 28.350 | 25.000 | 708.750.000 |
| 50 | Ceftibuten | 200mg | Viên nang | Viên | 2 | Uống | 50.400 | 20.000 | 1.008.000.000 |
| 51 | Ceftibuten |  200mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 39.000 | 60.000 | 2.340.000.000 |
| 52 | Ceftibuten | 200mg | Viên hòa tan nhanh | Viên | 4 | Uống | 47.500 | 85.000 | 4.037.500.000 |
| 53 | Ceftibuten dihydrat (tương đương Ceftibuten 1,080 g) | 1.1750g | Bột/cốm/hạt pha uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Uống | 395.000 | 2.000 | 790.000.000 |
| 54 | Ceftibuten | 400mg | Viên nang | Viên | 2 | Uống | 72.000 | 4.000 | 288.000.000 |
| 55 | Cholecalciferol (vitamin D3) | 25000IU | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Uống | 36.800 | 5.000 | 184.000.000 |
| 56 | Choriogonadotropin alpha | 250mcg/ 0,5ml | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm dưới da | 971.100 | 800 | 776.880.000 |
| 57 | Cicloporoxolamin | 10mg/g; 78g |  Thuốc dùng ngoài  | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 |  Dùng ngoài da  | 294.000 | 3.000 | 882.000.000 |
| 58 | Clindamycin | 100mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 1 | Đặt âm đạo | 60.000 | 5.000 | 300.000.000 |
| 59 | Clindamycin + Clotrimazol | 100mg+200mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 4 | Đặt âm đạo | 19.000 | 5.000 | 95.000.000 |
| 60 | Clindamycin +Clotrimazol | 100mg+100mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 4 | Đặt âm đạo | 12.000 | 6.000 | 72.000.000 |
| 61 | Clindamycin phosphate + Clotrimazole  | 100 mg + 100mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 18.000 | 105.000 | 1.890.000.000 |
| 62 | Clotrimazol | 0,05% | Thuốc dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Dùng ngoài | 125.000 | 10.000 | 1.250.000.000 |
| 63 | Clomifen citrat | 50mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 11.500 | 5.000 | 57.500.000 |
| 64 | Clotrimazol | 10mg/g; 20g | Thuốc dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 5 | Dùng ngoài  | 19.000 | 3.000 | 57.000.000 |
| 65 | Clotrimazol  | 500mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 2 | Đặt âm đạo | 50.000 | 65.000 | 3.250.000.000 |
| 66 | Clotrimazol | 500mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 4 | Đặt âm đạo | 18.150 | 6.000 | 108.900.000 |
| 67 | Clotrimazol | 500mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 46.000 | 24.000 | 1.104.000.000 |
| 68 | Dapoxetin | 30 mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 110.000 | 150 | 16.500.000 |
| 69 | Dapoxetin | 60mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 123.000 | 200 | 24.600.000 |
| 70 | Dầu cá ngừ tự nhiên (chứa: Eicosapentaenoic acid 60mg; Docosahexaenoic acid 260mg; Omega-3 marine triglycerides 320mg) | 1g(60 mg + 260 mg + 320 mg) | Viên nang | Viên | 1  | Uống | 13.230 | 140.000 | 1.852.200.000 |
| 71 | Dầu cá tự nhiên (Tuna) tương đương Omega-3 marine triglycerides  | 160mg tđ (30mg+130mg) + 5mg + 5mg + 5mg + 5mg + 5mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 9.000 | 6.000 | 54.000.000 |
| 72 | Dequalinium | 10mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 1 | Đặt âm đạo | 19.420 | 15.000 | 291.300.000 |
| 73 | Dequalinium | 10mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 4 | Đặt âm đạo | 14.950 | 4.300 | 64.285.000 |
| 74 | Desogestrel; ethinylestradiol  | 150mcg + 30mcg | Viên | Viên | 1 | Uống | 2.780 | 115.000 | 319.700.000 |
| 75 | Diclofenac natri | 100mg | Viên đạn | Viên | 4 | Đặt trực tràng | 11.250 | 4.500 | 50.625.000 |
| 76 | Dienogest | 2mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 28.412 | 10.000 | 284.120.000 |
| 77 | Đồng Sulfat khan, Natri Fluorid  | 40mg + 40 mg | Viên sủi  | Viên | 4 | Thuốc dùng ngoài  | 9.999 | 110.000 | 1.099.890.000 |
| 78 | Dried ferrous sulfate, Folic acid, Ascobic acid, Thiamin mononitrat,riboflavin,Pyridoxin  | 150mg; 0,5mg; 50mg; 2mg; 2mg; 1mg |  Viên bao tan ở ruột  | Viên | 5 | Uống | 6.500 | 600.000 | 3.900.000.000 |
| 79 | Drospirenon + Ethinylestradiol | 3mg + 0,03mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 4.680 | 15.000 | 70.200.000 |
| 80 | Drospirenon, Ethinylestradiol  | 3mg + 0,02mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 4.652 | 130.000 | 604.760.000 |
| 81 | Drospirenone + Ethinylestradiol | 3mg + 0,03mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 4.540 | 25.000 | 113.500.000 |
| 82 | Enoxaparin | 40mg | Thuốc tiêm | Bơm tiêm | 1 | Tiêm | 70.000 | 600 | 42.000.000 |
| 83 | Entecavir | 1mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 42.000 | 200 | 8.400.000 |
| 84 | EPA, DHA, Vitamin B1, Vitamin B2, Nicotinamide, Vitamin B6, Calcium pantothenate, Magnesium, Zinc, Vitamin B12, Vitamin D3, Vitamin C, Folic acid..., | 500 mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 12.000 | 150.000 | 1.800.000.000 |
| 85 | Estradiol | 2mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 3.067 | 285.000 | 874.095.000 |
| 86 | Estradiol | 0.06%; 80g | Thuốc dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Dùng ngoài da | 448.000 | 250 | 112.000.000 |
| 87 | Estradiol | 2mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 3.275 | 110.000 | 360.250.000 |
| 88 | Estradiol + norgestrel  | 2mg + 0.5mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 4.881 | 37.000 | 180.597.000 |
| 89 | Estradiol, Dydrogesteron | 1mg + 5mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 34.020 | 3.000 | 102.060.000 |
| 90 | Ethinyl estradiol Chlormadinon | 0,03 mg + 2 mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 7.619 | 60.000 | 457.140.000 |
| 91 | Famotidin | 40mg/5ml; 100ml | Bột/cốm/hạt pha uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 72.000 | 1.000 | 72.000.000 |
| 92 | Fenticonazol nitrat | 200mg | Viên nang | Viên | 1 |  Đặt âm đạo  | 21.000 | 6.000 | 126.000.000 |
| 93 | Fenticonazol nitrat  | 600mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 4 | Đặt âm đạo | 46.800 | 31.500 | 1.474.200.000 |
| 94 | Ferrous gluconate  | 300mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 4.200 | 2.000 | 8.400.000 |
| 95 | Ferrous gluconateManganeseCoper gluconate | (200mg + 20mg + 1mg)/ 10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Uống | 17.000 | 283.000 | 4.811.000.000 |
| 96 | Flavoxat hydrochlorid | 200mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 6.500 | 230.000 | 1.495.000.000 |
| 97 | Fluconazol | 50 mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 19.000 | 20.000 | 380.000.000 |
| 98 | Fluconazol | 150mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 23.690 | 200 | 4.738.000 |
| 99 | Fluconazol  |  200 mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 39.900 | 2.100 | 83.790.000 |
| 100 | Follitropin alfa | 300IU (22µg/0,5ml) | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bút tiêm | 1 | Tiêm dưới da | 3.054.900 | 850 | 2.596.665.000 |
| 101 | Follitropin alfa | 75IU (5,5µg) | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm dưới da | 759.300 | 200 | 151.860.000 |
| 102 | Follitropin alfa | 450IU/0,75ml (33µg/0,75ml) | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bút tiêm | 1 | Tiêm dưới da | 4.184.100 | 300 | 1.255.230.000 |
| 103 | Follitropin alfa (rhFSH); Lutropin alfa (r-hLH) | (300IU + 150IU)/0,48 ml | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bút tiêm | 1 | Tiêm dưới da | 3.943.799 | 100 | 394.379.900 |
| 104 | Follitropin alfa (rhFSH); Lutropin alfa (r-hLH) | (450IU + 225IU)/0,72 ml | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bút tiêm | 1 | Tiêm dưới da | 5.619.913 | 15 | 84.298.695 |
| 105 | Follitropin alfa người tái tổ hợp | 75IU | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bơm tiêm | 2 | Tiêm | 530.000 | 1.800 | 954.000.000 |
| 106 | Follitropin alfa người tái tổ hợp | 150IU | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bơm tiêm | 2 | Tiêm | 1.060.000 | 500 | 530.000.000 |
| 107 | Follitropin alfa người tái tổ hợp | 225IU | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bơm tiêm | 2 | Tiêm | 1.590.000 | 1.000 | 1.590.000.000 |
| 108 | Follitropin alfa người tái tổ hợp | 300IU | Thuốc tiêm đóng sẵn trong dụng cụ tiêm | Bơm tiêm | 2 | Tiêm | 2.120.000 | 650 | 1.378.000.000 |
| 109 | Follitropin alfa; Lutropin alfa | 150IU/75IU | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm dưới da | 1.878.000 | 500 | 939.000.000 |
| 110 | Follitropin beta | 300IU/0.36ml | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm | 2.850.400 | 1.000 | 2.850.400.000 |
| 111 | Follitropin beta | 600IU/0,72ml | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm | 5.650.600 | 500 | 2.825.300.000 |
| 112 | Ganirelix | 0,25mg/0,5ml | Thuốc tiêm | Bơm tiêm | 1 | Tiêm | 719.900 | 2.500 | 1.799.750.000 |
| 113 | Globulin miễn dịch anti - D | 300mcg |  Thuốc tiêm  | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 |  Tiêm  | 3.100.000 | 200 | 620.000.000 |
| 114 | Globulin miễn dịch người (IgG) | 180UI/ml | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 |  Tiêm  | 1.700.000 | 1.300 | 2.210.000.000 |
| 115 | Hepatitis B Immunoglobin | 200IU/0,4ml | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 |  Tiêm  | 2.000.000 | 250 | 500.000.000 |
| 116 | Ibandronic acid | 50mg | Viên nén bao phim | Viên | 4 | Uống | 60.000 | 1.500 | 90.000.000 |
| 117 | Ibandronic acid | 150mg | Viên nén bao phim | Viên | 4 | Uống | 125.000 | 500 | 62.500.000 |
| 118 | Itraconazol  | 100mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 15.000 | 258.000 | 3.870.000.000 |
| 119 | Lactobacillus, Estriol | 10⁸ - 10¹⁰ cfu; 0,03mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 |  Đặt âm đạo  | 25.585 | 35.000 | 895.475.000 |
| 120 | Lactulose | 10g/15ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Gói | 1 | Uống | 2.728 | 5.000 | 13.640.000 |
| 121 | L-Ornithin-L-aspartat | 500mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 4.800 | 10.000 | 48.000.000 |
| 122 | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) | 500mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 17.682 | 20 | 353.640 |
| 123 | Levonorgestrel | 52mg | Hệ phân phối thuốc đặt giải phóng có kiểm soát | Chiếc | 1 | Đặt tử cung | 2.667.885 | 300 | 800.365.500 |
| 124 | Lysin HCL 300mg; Thiamin HCL 3mg; Riboflavin natriphosphat 3,5mg; Pyridoxin HCL 6mg; Cholecalciferol 400IU; D, L-alpha-Tocopheryl acetat 15mg; Niacinamid 20mg; Dexpanthenol 10mg; Calci (dưới dạng Calci lactat pentahydrat) 130mg | 300mg; 3mg; 3,5mg; 6mg; 400IU; 15mg; 20mg; 10mg; 130mg | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 18.600 | 450.000 | 8.370.000.000 |
| 125 | Magnesi aspartat anhydrat + Kali aspartat anhydrat | 140mg + 158mg  | Viên | Viên | 1 | Uống | 1.800 | 25.000 | 45.000.000 |
| 126 | Methyl ergometrin maleat | 0,2 mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 9.000 | 175.000 | 1.575.000.000 |
| 127 | Metronidazol + Chloramphenicol + Nystatin | 225mg+100mg+75 mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 18.000 | 15.000 | 270.000.000 |
| 128 | Metronidazol + Clotrimazol + Neomycin sulfate | 500mg + 150mg + 200mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 26.000 | 100.000 | 2.600.000.000 |
| 129 | Metronidazol + Miconazol | 100mg+100mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 11.900 | 5.000 | 59.500.000 |
| 130 | Metronidazol + Miconazol+Lidocain | 750mg+200mg+100mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 28.500 | 3.000 | 85.500.000 |
| 131 | Metronidazol + neomycin + Nystatin | 500mg+65.000UI+100.000UI | Viên đặt âm đạo | Viên | 1 | Đặt âm đạo | 11.880 | 2.000 | 23.760.000 |
| 132 | Metronidazol+Chloramphenicol+ Nystatin + Dexamethasone | 225mg+100mg +75mg+0.5mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 25.000 | 280.000 | 7.000.000.000 |
| 133 | Miconazol | 1200mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 99.750 | 2.000 | 199.500.000 |
| 134 | Miconazole, Metronidazol, Neomycin, Polymicin B, Gotu kola |  300mg+ 100mg+ 48,8mg+ 4,4mg+ 15mg. |  Viên đặt âm đạo  | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 44.000 | 405.000 | 17.820.000.000 |
| 135 | Misoprostol  | 200 mcg | Viên | Viên | 4 | Uống | 3.500 | 32.500 | 113.750.000 |
| 136 | Moxifloxacin  | 400mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 48.300 | 28.000 | 1.352.400.000 |
| 137 | Naproxen | 250mg |  Viên sủi  | Viên | 4 | Uống | 6.810 | 30.000 | 204.300.000 |
| 138 | Natri clorid 0,9 % | 0,9 %; 10ml | Thuốc nhỏ mắt | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Nhỏ mắt | 4.800 | 7.500 | 36.000.000 |
| 139 | Nystatin + Di-iodhydroxyquin + Benzalkonium chloride | 100.000 IU + 100mg + 7mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 5 | Đặt âm đạo | 14.000 | 8.000 | 112.000.000 |
| 140 | Nystatin + neomycin + polymyxin B | 100.000IU+35.000IU+35.000IU | Viên đặt âm đạo | Viên | 1 | Đặt âm đạo | 10.217 | 12.000 | 122.604.000 |
| 141 | Ornidazol | 500mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 18.000 | 150.000 | 2.700.000.000 |
| 142 | Ornidazol | 500mg | Viên | Viên | 5 | Uống | 16.000 | 70.000 | 1.120.000.000 |
| 143 | Oxytocin | 5IU | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm  | 6.489 | 6.500 | 42.178.500 |
| 144 | Phloroglucinol dihydrate + Trimethylphloroglucinol | 40mg+0,04mg/4ml | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm | 81.000 | 1.000 | 81.000.000 |
| 145 | Polysaccharide Iron Complex | 150mg | Viên nang | Viên | 1 | Uống | 13.020 | 240.000 | 3.124.800.000 |
| 146 | Povidon Iod 10% | 10% 125 ml | Thuốc dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Dùng ngoài da | 42.200 | 1.500 | 63.300.000 |
| 147 | Progesteron | 200 mg | Viên đặt âm đạo | Viên | 1 |  Đặt âm đạo  | 14.848 | 180.000 | 2.672.640.000 |
| 148 | Progesteron | 8% | Thuốc dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Bôi âm đạo | 109.235 | 100 | 10.923.500 |
| 149 | Sắt (dưới dạng Sắt (III) hydroxyd polymaltose) | 50mg/ml; 30ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 165.000 | 1.000 | 165.000.000 |
| 150 | Sắt (II) sulfat + Acid Folic | 37 mg + 0,8 mg | Viên | Viên | 1 | Uống | 5.500 | 120.000 | 660.000.000 |
| 151 | Sắt (III) hydroxid Polymaltose | 50mg/5ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Gói | 4 | Uống | 9.500 | 350 | 3.325.000 |
| 152 | Sắt (III) hydroxide polymaltose + Acid folic | 100mg+350mcg | Viên | Viên | 4 | Uống | 5.300 | 7.500 | 39.750.000 |
| 153 | Sắt (III) hydroxyd polymaltose | 50mg/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 7.500 | 560.000 | 4.200.000.000 |
| 154 | Sắt (III) Hydroxyd Polymaltose | 1500mg/150ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Uống | 195.000 | 2.000 | 390.000.000 |
| 155 | Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic | (100mg + 1mg)/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 6.780 | 23.000 | 155.940.000 |
| 156 | Sắt III (dưới dạng Sắt III Hydroxid Polymaltose complex) | 50mg/5ml; 5ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 6.680 | 30.000 | 200.400.000 |
| 157 | Sắt (III) hydroxyd Polymatose | 50mg/5ml; 10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 14.500 | 115.000 | 1.667.500.000 |
| 158 | Sắt fumarat; Acid folic; Cyanocobalamin; Lysin hydrochlorid | 30,5mg; 0,2 mg; 1 mg; 200mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 5.000 | 7.500 | 37.500.000 |
| 159 | Sắt hydroxide polymaltose | 50mg/5ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Uống | 16.000 | 360.000 | 5.760.000.000 |
| 160 | Sắt III (dưới dạng sắt protein succinylat) | 40mg/15ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 2 | Uống | 22.000 | 50.000 | 1.100.000.000 |
| 161 | Sắt nguyên tố + Acid folic | (50mg + 500 mcg)/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 9.400 | 130.000 | 1.222.000.000 |
| 162 | Sắt protein succinylat | 800mg/15ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Uống | 18.500 | 9.000 | 166.500.000 |
| 163 | Sắt protein succinylat | 800mg/15ml; 30ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 36.000 | 25.000 | 900.000.000 |
| 164 | Sắt, acid folic | 50mg + 0,35mg  |  Viên giải phóng có kiểm soát  | Viên | 1 | Uống | 2.849 | 9.000 | 25.641.000 |
| 165 | Tadalafil | 20mg | Viên | Viên | 4 | Uống  | 23.000 | 100 | 2.300.000 |
| 166 | Testosterone |  50mg  | Thuốc dùng ngoài | Gói | 1 | Dùng ngoài da | 70.967 | 5.500 | 390.318.500 |
| 167 | Thymomodulin | 80mg | Viên nang | viên | 2 | Uống | 6.300 | 41.000 | 258.300.000 |
| 168 | Tiropramid HCl | 100mg | Viên | Viên | 2 | Uống | 4.000 | 162.000 | 648.000.000 |
| 169 | Tocopherol acetat + Magnesi oxid | 500mg + 250mg | Viên nang | Viên | 4 | Uống | 4.400 | 130.000 | 572.000.000 |
| 170 | Tranexamic acid | 500mg | Viên | Viên | 1 |  Uống  | 3.850 | 150.000 | 577.500.000 |
| 171 | Triptorelin | 0,1mg | Thuốc tiêm | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm | 126.200 | 300 | 37.860.000 |
| 172 | Ubidecarenone + D-alpha-tocopheryl acid succinat | 100mg+12,31mg | Viên | Viên | 4 | Uống  | 17.500 | 100.000 | 1.750.000.000 |
| 173 | Urofollitropin (FSH) | 150IU/ml | Thuốc tiêm | Bộ | 1 | Tiêm | 1.080.000 | 300 | 324.000.000 |
| 174 | Urofollitropin (FSH) | 75UI/ml | Thuốc tiêm | Bộ | 1 | Tiêm | 557.000 | 1.200 | 668.400.000 |
| 175 | Vardenafil | 20mg | Viên | Viên | 4 | Uống | 50.000 | 1.000 | 50.000.000 |
| 176 | Vardenafil | 10mg | Viên | Viên | 4 | Uống  | 43.800 | 500 | 21.900.000 |
| 177 | Vitamin A+ Vitamin D3 + Vitamin E + Vitamin C + Vitamin B1 + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + L-Lysin + Calci glycerophosphat | (1000IU+100IU+10mg+12mg+3mg+3mg+2mg+200mg+210mg)/10ml | Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 4 | Uống | 10.000 | 17.500 | 175.000.000 |
| 178 | Vitamin E, C, Beta caroten, kẽm oxid, đồng oxid, selen, mangan | 200mg+250mg+10mg+9,337mg+1,252mg+15mg+4,613mg | Viên nang | Viên | 2 | Uống | 5.000 | 3.000 | 15.000.000 |
| 179 | Zinc gluconat + Đồng gluconat + Mangan gluconat + Kali iodid + Natri selenid | (6790mcg+1428mcg+40,52mcg+13,08mcg+43,81mcg)/10ml | Thuốc tiêm truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi/Tuýp | 1 | Tiêm truyền | 162.750 | 500 | 81.375.000 |
| **Tổng: 179 danh mục** | **185.879.818.235** |

**PHỤ LỤC**: **Mẫu báo giá chi phí thẩm định giá**

|  |  |
| --- | --- |
| **[TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ]**Số: ……………. | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**[Địa danh], ngày….. tháng …. năm …… |

 **BÁO GIÁ**

 **Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản Trung ương**

[Tên đơn vị thẩm định giá] xin gửi tới [tên chủ đầu tư] lời chào trân trọng.

[Tên đơn vị thẩm định giá] là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.

Chúng tôi được biết Quý cơ quan chuẩn bị xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu,đang có nhu cầu thẩm định giá các danh mục thuốc……

[Tên đơn vị thẩm định giá] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác thẩm định giá nêu trên. Vì vậy, chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo giá kèm hồ sơ năng lực như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gói thầu** | **Đơn vị tính** | **Số lượng**  | **Thành tiền** |
| **(1)** | **(2)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| 1 | Tư vấn thẩm định giá cho gói thầu Cung cấp thuốc Generic cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2024 |   |   |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |

 Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia thực hiện thẩm định giá các dịch vụ nêu trên.

[Tên đơn vị thẩm định giá] cam kết sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định của Nhà nước.

Báo giá có hiệu lực……..kể từ ngày báo giá