**Phụ lục 1**

**DANH MỤC THUỐC GENERIC**

*(Kèm theo Thư mời số /TM-BVĐKT ngày /10/2022 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)*

| **STT** | **STTTT30** | **Tên hoạt chất** | **Nhóm TCKT** | **Nồng độ, hàm lượng** | **Đường dùng** | **Dạng bào chế** | **Đơn vị tính** |  **Số lượng**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 21 | Propofol | 1 | 1%/20ml | Tiêm/tiêm truyền | Thuốc tiêm/ thuốc tiêm truyền | Lọ/ống  |  10.000  |
| 2 | 219 | Metronidazol | 4 | 500mg/100ml | Tiêm truyền | Thuốc tiêm truyền | Túi/ chai/lọ |  60.000  |
| 3 | 222 | Tinidazol | 2 | 500mg/100ml | Tiêm truyền | Thuốc tiêm truyền | Túi/ chai/lọ |  10.000  |
| 4 | 222 | Tinidazol | 4 | 500mg/100ml | Tiêm truyền | Thuốc tiêm truyền | Túi/ chai/lọ |  10.000  |
| 5 | 253 | Linezolid\* | 4 | 600mg/300ml | Tiêm truyền | Thuốc tiêm truyền | Túi/ chai/lọ |  500  |
| 6 | 275 | Sofosbuvir + velpatasvir | 2 | 400mg + 100mg | Uống | Viên | viên |  4.000  |
| 7 | 432 | Pramipexol | 1 | 0,25mg | Uống | Viên | viên |  15.000  |
| 8 | 450 | Heparin (natri) | 2 | 5.000UI/ml, 5ml | Tiêm | Thuốc tiêm | Lọ/ống  |  20.000  |
| 9 | 501 | Amlodipin + valsartan | 1 | 5mg + 80mg | Uống | Viên | viên |  5.000  |
| 10 | 505 | Bisoprolol | 2 | 2,5mg | Uống | Viên | viên |  600.000  |
| 11 | 555 | Alteplase | 1 | 50mg | Tiêm truyền | Thuốc tiêm | lọ |  30  |
| 12 | 571 | Fenofibrat | 1 | 200mg | Uống | Viên | viên |  20.000  |
| 13 | 646 | Iobitridol | 1 | 30g/100ml, lọ 50ml (dưới dạng Iobitridol 65,81g/100ml)  | Tiêm | Thuốc tiêm | lọ |  3.000  |
| 14 | 734 | Somatostatin | 1 | 3mg | Tiêm | Thuốc tiêm | ống |  300  |
| 15 | 735 | Terlipressin | 1 | 0,86mg | Tiêm | Thuốc tiêm đông khô | lọ |  300  |
| 16 | 794 | Vildagliptin | 1 | 50mg | Uống | Viên | viên |  5.000  |
| 17 | 815 | Thiocolchicosid | 1 | 2mg/ml | Tiêm | Thuốc tiêm | ống |  6.000  |
| 18 | 877 | Carbetocin | 1 | 100mcg/1ml | Tiêm | Thuốc tiêm | lọ |  200  |
| 19 | 912 | Meclophenoxat | 4 | 500mg | Tiêm | Thuốc tiêm | lọ |  20.000  |
| 20 | 932 | Acetyl leucin | 4 | 1000mg/10ml | Tiêm | Thuốc tiêm | lọ |  5.000  |
| 21 | 934 | Choline alfoscerat | 1 | 1000mg/4ml | Tiêm | Thuốc tiêm | lọ |  6.000  |
|  |  | **Tổng cộng: 21 danh mục**  |  |  |  |  |

**Ghi chú:** Việc phân nhóm TCKT được thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT, ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 29/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

**Phụ lục 02**

*(Kèm theo Thư mời số /TM-BVĐKT ngày /10/2022 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)*

**TÊN CÔNG TY:**

**ĐỊA CHỈ:**

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **STT TT30** | **Tên hoạt chất** | **Tên thuốc** | **Nồng độ, hàm lượng** | **Đường dùng** | **Dạng bào chế** | **Quy cách** | **Nhóm thuốc** | **Hạn dùng (Tuổi thọ)** | **SĐK hoặc GPLH** | **Hãng sx** | **Nước sx** | **Đơn vị tính** | **Giá kê khai** | **Số lượng**  | **Đơn giá (Có VAT)** | **Phân loại** |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  1  |   |   |
| **Tổng cộng: khoản** |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

Hiệu lực báo giá:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…..., ngày ........ tháng.......... năm........***Đại diện hợp pháp của công ty*[****Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu****]*** |