**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***

**HỢP ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE**

Số: 190824/HĐKSK/FPLĐN-TN

*Căn cứ vào Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2017;*

*Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 năm 2005;*

*Căn cứ nhu cầu và khả năng chuyên môn của hai bên,*

Hôm nay, ngày 19 tháng 08năm 2024, tại Công ty Cổ phẩn Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng, chúng tôi gồm có:

**BÊN A : TRUNG TÂM FPT POLYTECHNIC ĐÀ NẴNG**

Đại diện : Ông **Nguyễn Đình An**  Chức vụ: **Giám đốc trung tâm**

Địa chỉ : 137 Nguyễn Thị Thập - Phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Mã số thuế : 0102635866-001

Số tài khoản : 79795557501tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Đà Nẵng

**BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG**

Đại diện : ThS.BS. **Ngô Đức Hải** Chức vụ: **Tổng** **Giám đốc**

Địa chỉ : 276-278-280 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mã số thuế : 0401737898

Số tài khoản : 100211111 - Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Hai bên cùng thỏa thuận ký Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ năm 2024 với những điều khoản sau:

**Điều 1: Nội dung hợp đồng:**

Bên B tổ chức khám sức khỏe cho CBGV của Bên A theo danh mục khám và danh sách nhân viên đính kèm với các thông tin cụ thể như sau:

* Số lượng CBGV: 236 người, trong đó có: 145 Nữ, 91 Nam *(chi tiết tại Phụ lục 2)*
* Thời gian và địa điểm lấy mẫu xét nghiệm (máu và nước tiểu):

- Đối với CBGV Level 4-5: lấy mẫu xét nghiệm ngay tại ngày khám sức khỏe tại bệnh viện;

- Đối với CBGV Level 1-2-3: thông tin chi tiết theo bảng bên dưới:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Ngày** | **Địa điểm** |
| 1 | 07h30 – 09h30 | 21+22/08/2024 | Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng  \*Đ/c: 116 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa An, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng |

* Thời gian khám và chẩn đoán hình ảnh:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Level** | **Thời gian** | **Ngày khám** | **Địa điểm** |
| 1 | 1-2-3 | Sáng:  7h00 - 11h30 | Từ ngày 23/08/2024 đến hết ngày 10/09/2024 | Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Thiện Nhân  \*Đ/c: 276-278 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng |
| Chiều:  13h00 – 16h30 |
| 2 | 4-5 | Sáng:  7h00 - 11h30 | Từ ngày 19/08/2024 đến hết ngày 10/09/2024 | Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Thiện Nhân  \*Đ/c: Khu nhà VIP, số 280 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng |
| Chiều:  13h00 – 16h30 |

* Danh mục khám sức khỏe: Theo Phụ lục 1 đính kèm
* Thời gian trả hồ sơ kết quả và biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng khám sức khỏe: sau 15 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ tết) kể từ ngày khám cho CBGV cuối cùng.

**Điều 2: Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán**

* **Tổng giá trị hợp đồng tạm tính**: **248.754.900 VND**

*(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi bốn nghìn, chín trăm đồng)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐỐI TƯỢNG** | **GIỚI TÍNH** | **SỐ LƯỢNG (người)** | **ĐƠN GIÁ (VND)** | **THÀNH TIỀN (VND)** |
| 1 | Level 1-2-3 | Nam | 87 | 1.000.000 | 87.000.000 |
| 2 | Nữ | 144 | 998.400 | 143.769.600 |
| 3 | Level 4 | Nam | 3 | 2.997.000 | 8.991.000 |
| 4 | Nữ | 1 | 2.994.300 | 2.994.300 |
| 5 | Level 5 | Nam | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| **TỔNG CỘNG** | | | **236** |  | **248.754.900** |

*(Không chịu thuế VAT)*

* **Hình thức thanh toán:**

Bên B xuất hóa đơn GTGT cho Bên A trong tháng 09/2024. Bên A sẽ thanh toán bằng chuyển khoản cho Bên B chi phí khám trên cơ sở số lượng CBGV đi khám thực tế và đơn giá theo báo giá của Bên B đã được Bên A phê duyệt.

\* Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

\* Số tài khoản: 100211111 - Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

***Hồ sơ thanh toán gồm:***

***-*** Hóa đơn GTGT theo quy định của Bộ Tài chính (xuất trong tháng 09/2024);

- Bảng kê chi phí KSK thực tế của CBGV (file excel gửi qua email HangLM2@fe.edu.vn);

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng có xác nhận của hai bên;

- Biên bàn bàn giao hồ sơ KSK của CBGV có xác nhận của hai bên.

***Thông tin viết hóa đơn:***

\* Tên đơn vị: TRUNG TÂM FPT POLYTECHNIC ĐÀ NẴNG

\* Địa chỉ: 137 Nguyễn Thị Thập - Phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng.

\* Mã số thuế: 0102635866-001

\* Nội dung hóa đơn: Khám sức khỏe định kỳ cho CBGV năm 2024 theo Hợp đồng số 190824/HĐKSK/FPLĐN-TN ký ngày 19/08/2024 và Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng số 190824/TL-HĐKSK/FPLĐN-TNký ngày ....../09/2024

**Điều 3:** **Trách nhiệm của các bên**

***3.1 Trách nhiệm của Bên A:***

- Cung cấp cho Bên B danh sách và danh mục khám tối thiểu 02 ngày trước ngày khám.

- Thông báo cho CBGV của đơn vị đến khám đúng số lượng, đúng thời gian, đúng địa điểm quy định.

**-** Đối với trường hợp cần bổ sung ngoài danh sách đăng ký hay những trường hợp nhân viên Bên A phải đi công tác trước hoặc sau thời gian đăng ký, Bên A phải báo trước cho Bên B 01 (một) ngày trước khi đi khám.

- Bảng biểu, hình thức Tổng hợp kết quả khám sức khoẻ Bên B sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Nếu Bên A có yêu cầu về hình thức, nội dung tổng hợp khác với hình thức, nội dung thường quy mà Bên B cung cấp thì Bên A phải cung cấp form mẫu cho Bên B - đính kèm theo Hợp đồng. Và sau khi Hợp đồng được ký kết, mọi phát sinh từ phía Bên A, Bên B không có trách nhiệm phải thực hiện.

- Đối với trường hợp CBGV Bên A phát sinh các danh mục ngoài hợp đồng hay phần khám dành cho người thân, CBGV Bên A sẽ làm thủ tục đăng ký và thanh toán trực tiếp tại Bệnh viện.

- Sau khi Bên B trả kết quả khám và xét nghiệm hợp lệ cho Bên A, hai bên tiến hành thanh lý và Bên B xuất hóa đơn hợp lệ cho Bên A. Bên A thanh toán chi phí khám bệnh và xét nghiệm cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các chứng từ hợp lệ do Bên B cung cấp.

***3.2 Trách nhiệm của Bên B:***

- Đảm bảo đội ngũ Bác sĩ, và máy móc của Bên B khi thực hiện khám nội viện đáp ứng về số lượng và chất lượng trong suốt quá trình cung ứng dịch vụ y tế cho Bên A. Các dịch vụ khám sức khỏe và xét nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y Tế Việt Nam.

- Đảm bảo các dịch vụ khám sức khỏe và xét nghiệm được thực hiện đúng theo bảng danh mục khám hoặc phụ lục hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận. Sau khi khám và xét nghiệm thực tế, Bên B sẽ gửi hóa đơn tài chính về tổng số người Bên A đến khám và xét nghiệm thực tế.

- Bên B có trách nhiệm về chất lượng khám, tư vấn sau khi khám, ghi rõ kết quả việc khám và hướng điều trị (đối với các trường hợp phát hiện bệnh).

- Kết quả khám được in riêng cho từng người và niêm phong bảo mật theo đúng quy định về y đức.

**-** Toàn bộ kết quả khám sẽ được đóng gói và giao chung một lần cho người đại diện của Bên A trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt khám. Người đại diện Bên A: Bà. Lê Minh Hằng, Cán bộ Hành chính VPFEĐN, email [HangLM2@fe.edu.vn](mailto:HangLM2@fe.edu.vn), điện thoại 0905435275.

**Điều 4: Sự kiện bất khả kháng**

Một Bên sẽ không phải chịu trách nhiệm với Bên kia về bất kỳ chậm trễ hoặc việc không thực hiện các nghĩa vụ của mình do Sự kiện bất khả kháng gây ra. Nếu sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện Dịch vụ do Sự kiện bất khả kháng kéo dài trong ít nhất ba mươi (30) ngày, một Bên sẽ có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ ngay lập tức Hợp đồng bằng cách gửi thông báo bằng văn bản. Ngoài ra, trong trường hợp này, không Bên nào có quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với Bên kia liên quan đến Sự kiện bất khả kháng đó.

**Điều 5**: **Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại**

Việc không đáp ứng được về thời gian và kế hoạch quy định trong Hợp đồng sẽ là một vi phạm nghiêm trọng. Nếu Bên B không cung cấp Dịch vụ theo đúng thời hạn được quy định trong Hợp đồng, Bên B sẽ phải trả cho Bên A khoản tiền phạt được tính bằng 0,5% phần giá trị Hợp đồng bị vi phạm (đã bao gồm thuế) cho mỗi ngày chậm hoàn thành Dịch vụ kể từ ngày vi phạm.

Ngoài ra, nếu Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào khác trong quá trình cung cấp Dịch vụ theo quy định của Hợp đồng sẽ phải chịu mức phạt bằng 8% phần giá trị Hợp đồng bị vi phạm và bồi thường cho Bên A những tổn thất mà Bên A phải gánh chịu có nguyên nhân hoặc có liên quan đến sự vi phạm của Bên B.

Trong trường hợp số tiền phạt vi phạm vượt quá 8% giá trị Hợp đồng hoặc Dịch vụ không thể đạt được chất lượng như đã quy định thì Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này và thuê một đối tác thứ ba khác cho phần việc còn lại. Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ phí Dịch vụ mà Bên A đã thanh toán cho Bên B đối với phần Dịch vụ chưa thực hiện và phần Dịch vụ được cung cấp bởi Bên B nhưng không đảm bảo về thời gian và kế hoạch như quy định tại Hợp đồng này trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên A.

Việc thanh toán khoản phạt vi phạm phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo về việc phạt vi phạm cho Bên B. Bên A có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, khấu trừ toàn bộ hoặc một phần khoản tiền phạt đó từ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên A phải thanh toán cho Bên B theo Hợp đồng.

Các khoản bồi hoàn: Bên B sẽ bồi hoàn và giữ cho Bên A không phải chịu trách nhiệm trước mọi yêu cầu thanh toán, tổn thất, thiệt hại, phí tổn (kể cả chi phí pháp lý), chi phí, các khoản phạt và khoản phải trả đối với:

1. tổn thất hay thiệt hại đến tài sản tương ứng phát sinh từ hay có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng; và
2. thương tật về người kể cả tử vong hay bệnh tật hoặc mất mát hay thiệt hại trong chừng mực về bất kỳ thương tật, tổn thất hay thiệt hại nào như vậy do sự bất cẩn hay vi phạm nhiệm vụ (dù theo luật quy định hay cách nào khác) của Bên B.

**Điều 6: Điều khoản chung**

Khi đi khám mỗi nhân viên Bên A được Bên B cấp Sổ khám sức khỏe và phiếu chỉ định theo danh mục đã đăng ký trước.

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng. Nếu một trong hai bên gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết ít nhất 07 (bảy) trước ngày khám nêu trong hợp đồng. Trong trường hợp có tranh chấp không thể giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án kinh tế thuộc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để phân xử.

Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản có hiệu lực kể từ ngày ký, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**

**Nguyễn Đình An Ths.Bs. Ngô Đức Hải**

**PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE 2024**

* **Danh mục 1: Gói khám sức khỏe dành cho CBGV Level 1-2-3**

| **STT** | **Danh mục khám** | **Đơn giá (VND)** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| **I** | **Danh mục khám. Chẩn đoán hình ảnh** |  |  |  |
| 1 | **Khám tổng quát:** | 45.900 | 45.900 |  |
|  | - Nội tổng quát: Đo chiều cao. cân nặng. đo mạch. huyết áp. khám tim mạch. hô hấp. tiêu hoá. da liễu ... |  |
| 2 | - Khám mắt: Đo thị lực. các bệnh về mắt. |  |
| 3 | - Khám Răng Hàm Mặt. |  |
| 4 | - Khám Tai Mũi Họng. |  |
|  | - ***Tổng kết hồ sơ. kết luận. tư vấn sức khoẻ.*** | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| 5 | Khám phụ khoa |  | Tặng kèm |  |
| 6 | Soi tươi dịch âm đạo |  | Tặng kèm |  |
| 7 | Khám Vú |  | Tặng kèm |  |
| 8 | Siêu âm bụng tổng quát màu: *Gan. mật. lách. tụy. thận. niệu quản. bàng quang. phần phụ* | 71.300 | 71.300 |  |
| 9 | Siêu âm tuyến giáp màu | 71.300 | 71.300 |  |
| 10 | Siêu âm tuyến vú màu |  | 71.300 |  |
| 11 | Điện tim 3 cần | 36.600 | 36.600 |  |
| 12 | X quang tim phổi thẳng kỹ thuật số *(lắp đặt phòng chì tại khu vực khám)* | 48.000 | 48.000 |  |
| 13 | X quang cột sống cổ T-N | 74.700 |  |  |
| 14 | Đo loãng xương gót chân 1 bên | Tặng kèm | Tặng kèm | Khuyến cáo với KH>40 tuổi |
| 15 | Đo tật khúc xạ |  |  |  |
| **II** | **Danh mục xét nghiệm:** |  |  |  |
| 1 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số (*Hồng cầu. bạch cầu…*) | 39.200 | 39.200 |  |
| 2 | Tổng phân tích nước tiểu | 28.900 | 28.900 |  |
| 3 | Đường máu (*Glucosse*) | 13.800 |  |  |
| 5 | Acid Uric (*Chẩn đoán bệnh Goute*) | 19.500 |  |  |
| 6 | Mỡ máu (4 thành phần) |  |  |  |
| *6.1* | *Triglycerid* | 29.000 | 29.000 |  |
| *6.2* | *Cholesterol* | 19.500 | 19.500 |  |
| *6.3* | *HDL-Cholesterol (mỡ có lợi)* | 19.500 | 19.500 |  |
| *6.4* | *LDL-Cholesterol (mỡ có hại)* | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| 7 | Chức năng gan |  |  |  |
| *7.1* | *SGOT* | 13.800 | 13.800 |  |
| *7.2* | *SGPT* | 13.800 | 13.800 |  |
| *7.3* | *GGT (Độc tố gan)* | 19.500 | 19.500 |  |
| 8 | Chức năng thận: |  |  |  |
| *8.1* | *Ure* | 19.500 | 19.500 |  |
| *8.2* | *Creatinin* | 19.500 | 19.500 |  |
| 9 | Canxi toàn phần |  |  |  |
| **III** | **Các xét nghiệm tầm soát sớm ung thư** |  |  |  |
| 1 | Gan *(AFP) total* | 59.900 | 59.900 |  |
| 2 | Tiền liệt tuyến *(PSA Toltal)* | 135.900 |  |  |
| 3 | Dạ dày (CA 72-4) | 85.500 | 85.500 |  |
| 4 | Tuyến tụy. Mật (CA 19-9) |  | 95.000 |  |
| 5 | XN sớm ung thư cổ tử cung (*Pap’smear- Tế bào âm đạo*) |  | 76.000 |  |
| 6 | Tuyến giáp TSH | 45.400 | 45.400 |  |
| 7 | Tuyến giáp T4 | 70.000 | 70.000 |  |
| **TỔNG CỘNG CÁC HẠNG MỤC KHÁM** | | **1.000.000** | **998.400** |  |

* **Danh mục 2: Gói khám sức khỏe dành cho CBGV Level 4**

| **STT** | **Danh mục khám** | **Đơn giá (VND)** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| **I** | **Danh mục khám, Chẩn đoán hình ảnh** |  |  |  |
| 1 | **Khám tổng quát:** | 45.900 | 45.900 |  |
|  | - Nội tổng quát: Đo chiều cao, cân nặng, đo mạch, huyết áp, khám tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, da liễu... |  |
| 2 | - Khám mắt: Đo thị lực, các bệnh về mắt. |  |
| 3 | - Khám Răng Hàm Mặt. |  |
| 4 | - Khám Tai Mũi Họng. |  |
|  | - ***Tổng kết hồ sơ, kết luận., tư vấn sức khoẻ.*** | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| 5 | Khám phụ khoa |  | Tặng kèm |  |
|  | Khám vú |  | Tặng kèm |  |
| 6 | Soi tươi dịch âm đạo |  | Tặng kèm |  |
| 7 | XN sớm ung thư cổ tử cung (*Pap’smear- Tế bào âm đạo*) |  | 76.000 |  |
| 8 | Siêu âm bụng tổng quát màu: *Gan, mật. lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quan, phần phụ.* | 71.300 | 71.300 |  |
| 9 | Siêu âm tuyến giáp màu | 71.300 | 71.300 |  |
| 10 | Siêu âm tuyến vú màu |  | 71.300 |  |
| 11 | Điện tim 3 cần | 36.600 | 36.600 |  |
| 12 | Đo loãng xương gót chân 1 bên | Tặng kèm | Tặng kèm | Khuyến cáo với KH>40 tuổi |
| **II** | **Danh mục xét nghiệm:** |  |  |  |
| 1 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số (*Hồng cầu, bạch cầu…*) | 39.200 | 39.200 |  |
| 2 | Tổng phân tích nước tiểu | 28.900 | 28.900 |  |
| 3 | Đường máu (*Glucosse*) | 13.800 | 13.800 |  |
| 4 | HBA1C (theo dõi tiểu đường) | 86.400 | 86.400 |  |
| 5 | Acid Uric (*Chẩn đoán bệnh Goute*) | 19.500 | 19.500 |  |
| 6 | Mỡ máu (4 thành phần) |  |  |  |
| *6.1* | *Triglycerid* | 29.000 | 29.000 |  |
| *6.2* | *Cholesterol* | 19.500 | 19.500 |  |
| *6.3* | *HDL-Cholesterol (mỡ có lợi)* | 19.500 | 19.500 |  |
| *6.4* | *LDL-Cholesterol (mỡ có hại)* | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| 7 | Chức năng gan |  |  |  |
| *7.1* | *SGOT* | 13.800 | 13.800 |  |
| *7.2* | *SGPT* | 13.800 | 13.800 |  |
| *7.3* | *GGT (Độc tố gan)* | 19.500 | 19.500 |  |
| 8 | Chức năng thận: |  |  |  |
| *8.1* | *Ure* | 19.500 | 19.500 |  |
| *8.2* | *Creatinin* | 19.500 | 19.500 |  |
| 9 | HBsAg (viêm gan B) test nhanh/ HBsAb (kháng thể viêm gan B) test nhanh |  |  |  |
| 10 | Fe (sắt huyết thanh) | 35.200 | 35.200 |  |
| 11 | Canxi toàn phần |  | 13.800 |  |
| **III** | **Các xét nghiệm tầm soát sớm ung thư** |  |  |  |
| 1 | Tuyến vú *(CA-153)* |  |  |  |
| 2 | Buồng trứng *(CA-125)* |  |  |  |
| 3 | TSH | 45.400 | 45.400 |  |
| 4 | T4 | 70.000 | 70.000 |  |
| 5 | Tế bào vảy (Thực quản. Vòm họng) *SCC* | 166.300 |  |  |
| 6 | Tiền liệt tuyến *(PSA Toltal)* | 135.900 |  |  |
| 7 | Đại tràng *(CEA) test* |  | 84.600 |  |
| **IV** | **Bổ sung** |  |  |  |
| 1 | CT ngực liều thấp | 595.000 | 595.000 |  |
| 2 | Nội soi dạ dày không đau (Máy Pentax EPK 3000 có chế độ tầm soát ung thư ISCAN - Nhật) | 1.299.200 |  |  |
| 3 | Xét nghiệm Prothrombin (PT: Prothrombin Time) | 83.000 |  |  |
| 4 | Chụp Nhũ Ảnh 3D |  | 1.000.000 |  |
| 5 | Test hơi thở phát hiện vi khuẩn HP trong dạ dày không xâm lấn |  | 436.000 |  |
| **TỔNG CỘNG CÁC HẠNG MỤC KHÁM** | | **2.997.000** | **2.994.300** |  |

* **Danh mục 3: Gói khám sức khỏe dành cho CBGV Level 5**

| **STT** | **Danh mục khám** | **Đơn giá** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| **I** | **Danh mục khám, Chẩn đoán hình ảnh** |  |  |  |
| **1** | **Khám tổng quát:** | 45.900 | 45.900 |  |
|  | - Nội tổng quát: Đo chiều cao. cân nặng. đo mạch. huyết áp. khám tim mạch. hô hấp. tiêu hoá. da liễu... |  |
| **2** | - Khám mắt: Đo thị lực. các bệnh về mắt. |  |
| **3** | - Khám Răng Hàm Mặt. |  |
| **4** | - Khám Tai Mũi Họng. |  |
|  | - ***Tổng kết hồ sơ. kết luận. tư vấn sức khoẻ.*** | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| **5** | Khám phụ khoa | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| 6 | Soi tươi dịch âm đạo |  | Tặng kèm |  |
| 7 | XN sớm ung thư cổ tử cung (*Pap’smear- Tế bào âm đạo*) |  | 76.000 |  |
| 8 | Siêu âm bụng tổng quát màu: *Gan. mật. lách. tụy. thận. niệu quản. bàng quang. phần phụ* | 71.300 | 71.300 |  |
| 9 | Siêu âm tuyến giáp màu | 71.300 | 71.300 |  |
| 10 | Siêu âm tuyến vú màu |  | 71.300 |  |
| 11 | Điện tim 3 cần | 36.600 | 36.600 |  |
| 12 | Đo loãng xương gót chân 1 bên | Tặng kèm | Tặng kèm | Khuyến cáo với KH>40 tuổi |
| **II** | **Danh mục xét nghiệm:** |  |  |  |
| 1 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số (*Hồng cầu. bạch cầu…*) | 39.200 | 39.200 |  |
| 2 | Tổng phân tích nước tiểu | 28.900 | 28.900 |  |
| 3 | Đường máu (*Glucosse*) | 13.800 | 13.800 |  |
| 4 | HBA1C (theo dõi tiểu đường) | 86.400 | 86.400 |  |
| 5 | Acid Uric (*Chẩn đoán bệnh Goute*) | 19.500 | 19.500 |  |
| 6 | Mỡ máu (4 thành phần) |  |  |  |
| *6.1* | *Triglycerid* | 29.000 | 29.000 |  |
| *6.2* | *Cholesterol* | 19.500 | 19.500 |  |
| *6.3* | *HDL-Cholesterol (mỡ có lợi)* | 19.500 | 19.500 |  |
| *6.4* | *LDL-Cholesterol (mỡ có hại)* | Tặng kèm | Tặng kèm |  |
| 7 | Chức năng gan |  |  |  |
| *7.1* | *SGOT* | 13.800 | 13.800 |  |
| *7.2* | *SGPT* | 13.800 | 13.800 |  |
| *7.3* | *GGT (Độc tố gan)* | 19.500 | 19.500 |  |
| 8 | Chức năng thận: |  |  |  |
| *8.1* | *Ure* | 19.500 | 19.500 |  |
| *8.2* | *Creatinin* | 19.500 | 19.500 |  |
| 9 | HBsAg (viêm gan B) test nhanh/ HBsAb (kháng thể viêm gan B) test nhanh | 32.600 | 32.600 |  |
| 10 | Fe (sắt huyết thanh) | 35.200 | 35.200 |  |
| 11 | HCVAb test nhanh (Viêm gan C) | 44.100 | 44.100 |  |
| 12 | Anti HAV IgM (viêm gan A) | 78.600 | 78.600 |  |
| 13 | Chức năng tuyến giáp: *T3. FT4. TSH* | 203.500 | 203.500 |  |
| 14 | Canxi toàn phần | 13.800 | 13.800 |  |
| **III** | **Các xét nghiệm tầm soát sớm ung thư** |  |  |  |
| 1 | Gan *(AFP) total* | 59.900 | 59.900 |  |
| 2 | Tiền liệt tuyến *(PSA Toltal)* | 135.900 |  |  |
| 3 | Đại tràng *(CEA) test* | 84.600 | 84.600 |  |
| 4 | Dạ dày (*CA 72-4*) | 85.500 | 85.500 |  |
| 5 | Tuyến tụy. Mật *(CA 19-9)* | 95.000 | 95.000 |  |
| 6 | Tuyến vú *(CA-153)* |  | 100.300 |  |
| 7 | Buồng trứng *(CA-125)* |  | 100.300 |  |
| 8 | Tế bào lớn ở Phổi *(CYFRA 21-1)* | 85.500 | 85.500 |  |
| 9 | Tế bào vảy (Thực quản. Vòm họng) *SCC* | 166.300 | 166.300 |  |
| **IV** | **Bổ sung** |  |  |  |
| 1 | Siêu âm tim 4D | 332.500 | 332.500 | Kiểm tra bất thường tim |
| 2 | Xét nghiệm Prothrombin (PT: Prothrombin Time) |  | 83.000 |  |
| 3 | Nội soi dạ dày không đau (Máy Pentax EPK 3000 có chế độ tầm soát ung thư ISCAN - Nhật) |  | 1.299.200 | Tầm soát ung thư dạ dày |
| 4 | MRI từ não - mạch não sàng lọc đột quỵ | 3.385.000 |  | Tầm soát đột quỵ |
| 5 | CT Phổi liều thấp | 595.000 | 595.000 |  |
| 6 | Chụp Nhũ ảnh 3D | 0 | 1.000.000 |  |
| 7 | Xét nghiệm phát hiện và định typ HPV (Giúp tìm virut gây ung thư. là xét nghiệm hiện đại sử dụng kỹ thuật microarray để phát hiện virus HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung) | 0 | 788.600 |  |
| **TỔNG CỘNG CÁC HẠNG MỤC KHÁM** | | **6.000.000** | **5.997.800** |  |

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**

**Nguyễn Đình An Ths.Bs. Ngô Đức Hải**

**PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH CBGV KHÁM SỨC KHỎE 2024**

| **STT** | **MSNV** | **Họ và tên** | **Level** | **Giới tính** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00027329 | Trần Lê Anh Minh | 4M | M |
| 2 | 00048734 | Lê Thị Thùy Linh | 4M | F |
| 3 | 00093912 | Hồ Thị Kim Huệ | 3M | F |
| 4 | 00156185 | Võ Thùy Trang | 2N | F |
| 5 | 00157313 | Trần Mỹ Quỳnh | 3N | F |
| 6 | 00164626 | Nguyễn Thành Long | 3M | M |
| 7 | 00241820 | Trần Đức Hùng | 3N | M |
| 8 | 00283668 | Võ Thế Long | 3N | M |
| 9 | 00290979 | Lương Thủy Tiên | 3N | F |
| 10 | 00290981 | Bùi Thị Minh Trí | 3N | F |
| 11 | 00292115 | Nguyễn Hoàng Bảo Thy | 3N | F |
| 12 | 00293173 | Đinh Thị Tường Vi | 2N | F |
| 13 | 00296665 | Nguyễn Văn Anh Phúc | 2N | M |
| 14 | 00300427 | Joseph Wallace Wisham III | NONE | M |
| 15 | 00162989 | Nguyễn Thị Tỉnh | 3M | F |
| 16 | 00183286 | Hồ Minh Thành | 2N | M |
| 17 | 00302837 | Nông Thị Hồng Thắm | 2N | F |
| 18 | 00170909 | Lê Thị Hồng Hoa | 2N | F |
| 19 | 00198363 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 2N | F |
| 20 | 00205154 | Đoàn Kim Hóa | 2N | M |
| 21 | 00299517 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 2N | F |
| 22 | 00299521 | Nguyễn Thị Thảo Vi | 2N | F |
| 23 | 00311248 | Nguyễn Hoài Thương | 2N | F |
| 24 | 00037786 | Nguyễn Đình An | 5M | M |
| 25 | 00037783 | Nguyễn Ngọc Anh | 3N | M |
| 26 | 00038949 | Vũ Thị Thanh Huyền | 3M | F |
| 27 | 00039816 | Lê Văn Duẫn | 3N | M |
| 28 | 00040366 | Nguyễn Khánh | 4M | M |
| 29 | 00040367 | Vũ Thị Diệu Thư | 3N | F |
| 30 | 00041454 | Nguyễn Văn Định | 3N | M |
| 31 | 00041720 | Lương Thị Trọng | 3M | F |
| 32 | 00043941 | Trương Thị Hoàng Phúc | 3N | F |
| 33 | 00048733 | Lê Thị Thùy Dung | 3N | F |
| 34 | 00049174 | Trần Thị Bảo Hạnh | 3N | F |
| 35 | 00051335 | Đào Ngọc Tuấn Anh | 3N | M |
| 36 | 00059226 | Nguyễn Văn Nam | 3N | M |
| 37 | 00064362 | Hoàng Hà | 3N | M |
| 38 | 00067951 | Cái Quốc Hòa | 3N | M |
| 39 | 00074866 | Đặng Quang Vinh | 3M | M |
| 40 | 00074867 | Nguyễn Khánh Mai | 3N | F |
| 41 | 00110333 | Nguyễn Thị Phương Linh | 3M | F |
| 42 | 00110346 | Võ Văn Anh | 3N | M |
| 43 | 00130430 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 3N | F |
| 44 | 00130538 | Trần Thị Kim Chi | 3N | F |
| 45 | 00138976 | Phạm Thị Mai Phương | 3N | F |
| 46 | 00151497 | Võ Thị Thu Hiền | 3N | F |
| 47 | 00151608 | Hồ Thị Thu Huyền | 3N | F |
| 48 | 00153575 | Ngô Thị Phụng | 3N | F |
| 49 | 00153578 | Trương Thị Phượng | 3N | F |
| 50 | 00154785 | Nguyễn Đông Kỳ | 3N | M |
| 51 | 00162998 | Hoàng Hà Nhi | 3N | F |
| 52 | 00166981 | Phạm Hồng Tính | 3N | M |
| 53 | 00167162 | Hồ Thị Bảo Nhung | 3M | F |
| 54 | 00172869 | Lê Văn Hoàn | 3N | M |
| 55 | 00174981 | Nguyễn Trần Nhật Kha | 3N | M |
| 56 | 00187471 | Hoàng Nhật Linh | 3N | F |
| 57 | 00188712 | Vũ Thị Quỳnh Thư | 3N | F |
| 58 | 00188726 | Lê Hữu Quốc Toản | 3N | M |
| 59 | 00191352 | Nguyễn Thanh Hoàng Uyên | 3N | F |
| 60 | 00205166 | Võ Anh Hải | 3N | M |
| 61 | 00209054 | Lê Thị Bích Thảo | 2N | F |
| 62 | 00209835 | Nguyễn Thị Tâm | 3N | F |
| 63 | 00209839 | Võ Thị Diệu Linh | 3N | F |
| 64 | 00219569 | Lê Thị Anh Đào | 3N | F |
| 65 | 00219573 | Trang Lê Hà Nam | 3N | M |
| 66 | 00231136 | Trần Thanh Tùng | 3N | M |
| 67 | 00234382 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 3N | F |
| 68 | 00238904 | Trịnh Thị Thủy Tiên | 3N | F |
| 69 | 00238905 | Phạm Thị Lệ Xuân | 3N | F |
| 70 | 00238906 | Phan Thị Minh Anh | 3N | F |
| 71 | 00241597 | Trần Minh Tuấn | 3N | M |
| 72 | 00242713 | Hoàng Thị Loan | 2N | F |
| 73 | 00246217 | Nguyễn Hoàng Minh | 2N | M |
| 74 | 00252834 | Đinh Văn Dũng | 3N | M |
| 75 | 00253190 | Trần Thị Huyền Trang | 2N | F |
| 76 | 00255696 | Lê Thụy Xuân Dương | 3N | F |
| 77 | 00256915 | Trần Thị Hoài Nam | 3N | F |
| 78 | 00258040 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 3N | F |
| 79 | 00258041 | Biện Hoàng Thạch | 3N | M |
| 80 | 00258042 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 3N | F |
| 81 | 00260423 | Trần Tấn Vũ | 3N | M |
| 82 | 00260445 | Ngô Thanh Thiên Phương | 3N | F |
| 83 | 00261538 | Nguyễn Lâm Giang | 3N | F |
| 84 | 00261539 | Bùi Đức Quân | 3N | M |
| 85 | 00267309 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 3N | F |
| 86 | 00270844 | Nguyễn Hữu Phổ | 3N | M |
| 87 | 00270846 | Hoàng Minh Hải | 3N | M |
| 88 | 00270848 | Trần Duy Tân | 3N | M |
| 89 | 00272461 | Trần Đăng Khoa | 3N | M |
| 90 | 00272462 | Trần Văn Công | 3N | M |
| 91 | 00273951 | Trần Bảo Trân | 3N | F |
| 92 | 00277711 | Nguyễn Minh Hoàng | 3N | M |
| 93 | 00282123 | Phạm Thị Mai Lan | 3N | F |
| 94 | 00283356 | Nguyễn Anh Tuyền | 3N | F |
| 95 | 00283362 | Lê Xuân Trang | 3N | F |
| 96 | 00283363 | Đỗ Nguyễn Minh Khôi | 3N | M |
| 97 | 00283380 | Phạm Văn Chiến | 3N | M |
| 98 | 00283383 | Hồ Sỹ Minh | 3N | M |
| 99 | 00283495 | Huỳnh Lê Hải Hậu | 3N | M |
| 100 | 00284228 | Đoàn Lê Phú Đức | 2N | M |
| 101 | 00286562 | Nguyễn Linh Chi | 3N | F |
| 102 | 00286566 | Nguyễn Đăng Nhật Minh | 3N | M |
| 103 | 00293077 | Phạm Ngọc Ái Liên | 3N | F |
| 104 | 00293161 | Đỗ Mạnh Thiên Thương | 3N | F |
| 105 | 00293184 | Nguyễn Thành Trung | 3N | M |
| 106 | 00296985 | Phạm Nhật Giang | 3N | F |
| 107 | 00296987 | Hồ Ngọc An | 3N | M |
| 108 | 00309646 | Nguyễn Lê Vi Na | 3N | F |
| 109 | 00178325 | Trần Thị Quỳnh | 2N | F |
| 110 | 00192287 | Dương Phú Tuấn Vỹ | 3M | M |
| 111 | 00260431 | Ngô Tiền Học Lễ | 2N | F |
| 112 | 00268014 | Phạm Thị Phương Thảo | 2N | F |
| 113 | 00281355 | Lê Xuân Vũ | 2N | M |
| 114 | 00286568 | Trần Quang Nhật | 2N | M |
| 115 | 00303457 | Lê Ngọc Thùy Dương | 2N | F |
| 116 | 00307666 | Trần Xuân Tuấn | 2N | M |
| 117 | 00177475 | Nguyễn Thị Yến | 3M | F |
| 118 | 00252836 | Nguyễn Lê Như Hảo | 2N | F |
| 119 | 00288695 | Dương Thị Ngọc Hân | 2N | F |
| 120 | 00290949 | Trương Thị Sương | 2N | F |
| 121 | 00011800 | Nguyễn Tịnh Thư | 3M | F |
| 122 | 00040369 | Phạm Phú Quốc | 3N | M |
| 123 | 00040372 | Trần Văn Năm | 2N | M |
| 124 | 00040998 | Nguyễn Khôi | 2N | M |
| 125 | 00041000 | Nguyễn Thị Thủy | 2N | F |
| 126 | 00041449 | Lê Thị Xuân Hà | 2N | F |
| 127 | 00041451 | Lê Văn Kiên | 2N | M |
| 128 | 00150791 | Huỳnh Bá Dũng | 2N | M |
| 129 | 00212246 | Nguyễn Hải Sơn | 2N | M |
| 130 | 00282124 | Nguyễn Thị Tâm Chính | 2N | F |
| 131 | 00288680 | Vũ Trọng Hưng | 2N | M |
| 132 | 00290971 | Ninh Thị Thùy Dung | 2N | F |
| 133 | 00292111 | Nguyễn Thị Hoàng Lan | 2N | F |
| 134 | 00296110 | Đoàn Thiện Lê | 2N | M |
| 135 | 00301585 | Thái Văn Thắng | 2N | M |
| 136 | 00301586 | Nguyễn Thế Sơn | 2N | M |
| 137 | 00107063 | Lê Ngọc Ánh | 2N | F |
| 138 | 00141272 | Đặng Thị Băng Tâm | 3M | F |
| 139 | 00283665 | Nguyễn Thị Minh Châu | 2N | F |
| 140 | 00042344 | Phùng Quốc Bảo | 4M | M |
| 141 | 00159915 | Võ Phương Thảo | 2N | F |
| 142 | 00178322 | Lê Hồng Ý | 3M | M |
| 143 | 00189823 | Nguyễn Võ Minh Châu | 2N | F |
| 144 | 00219572 | Nguyễn Thị Anh Sen | 2N | F |
| 145 | 00268017 | Đặng Ngọc Phương Nhung | 2N | F |
| 146 | 00268019 | Nguyễn Thị Nhung | 2N | F |
| 147 | 00268021 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 2N | F |
| 148 | 00015421 | Nguyễn Thị Tâm Nhẫn | 3M | F |
| 149 | 00129501 | Nguyễn Văn Tấn | 3N | M |
| 150 | 00165080 | Nguyễn Hoàng Giang | 3N | F |
| 151 | 00175332 | Phạm Thị Trang | 3N | F |
| 152 | 00177378 | Nguyễn Văn Vũ | 3M | M |
| 153 | 00185667 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 3N | F |
| 154 | 00185670 | Bùi Thị Thu Hương | 3M | F |
| 155 | 00185673 | Trần Hồng Minh | 3N | F |
| 156 | 00186182 | Nguyễn Thị Như Nguyên | 2N | F |
| 157 | 00207114 | Trương Thị Sông Hương | 2N | F |
| 158 | 00207616 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 3N | F |
| 159 | 00207620 | Nguyễn Phúc Ly Na | 3N | F |
| 160 | 00207622 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 3N | F |
| 161 | 00220469 | Tôn Nữ Hoàng Oanh | 3M | F |
| 162 | 00241589 | Lê Thị Thu Hiền | 3N | F |
| 163 | 00241591 | Vũ Thị Thùy Linh | 3N | F |
| 164 | 00252835 | Huỳnh Minh Tuyền | 3N | F |
| 165 | 00260183 | Lý Bích Tuyền | 3N | F |
| 166 | 00283385 | Lê Xuân Hoàng | 3N | M |
| 167 | 00292117 | Trần Văn Thịnh | 3N | M |
| 168 | 00292120 | Nguyễn Thành Đạt | 3N | M |
| 169 | 00185663 | Võ Minh Khuê | 2N | M |
| 170 | 00115360 | Dương Thị Hồng Thảo | 3M | F |
| 171 | 00168429 | Trần Thị Thùy Dương | 2N | F |
| 172 | 00185628 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 3M | F |
| 173 | 00186179 | Nguyễn Văn Ken | 2N | M |
| 174 | 00207112 | Trần Thị Mỹ Phương | 2N | F |
| 175 | 00216243 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 2N | F |
| 176 | 00234757 | Nguyễn Võ Tố Nữ | 2N | F |
| 177 | 00234764 | Phạm Ngọc Hải | 2N | M |
| 178 | 00253508 | Tạ Thị Phượng | 2N | F |
| 179 | 00257330 | Bùi Thị Băng Lam | 2N | F |
| 180 | 00277213 | Phạm Đắc Nin | 2N | M |
| 181 | 00283490 | Trần Lê Thùy Dung | 2N | F |
| 182 | 00284240 | Nguyễn Minh Đức | 2N | M |
| 183 | 00285542 | Phạm Văn Quốc | 2N | M |
| 184 | 00291116 | Hồ Thị Thu Trang | 2N | F |
| 185 | 00294164 | Trương Tấn Việt | 2N | M |
| 186 | 00296115 | Lê Công Tú | 2N | M |
| 187 | 00188681 | Phan Thị Mỹ Thoa | 3M | F |
| 188 | 00219566 | Phan Thị Hồng Huệ | 2N | F |
| 189 | 00264211 | Trần Anh Xuân | 2N | M |
| 190 | 00298735 | Lê Thùy Duyên | 2N | F |
| 191 | 00298743 | Lê Thị Ánh Mi | 2N | F |
| 192 | 00203534 | Lê Văn Hóa | 2N | M |
| 193 | 00285541 | Phạm Hồ Hữu Phương | 2N | M |
| 194 | 00311245 | Hoàng Thị Quỳnh Nhi | 2N | F |
| 195 | 00255718 | Phan Thị Thanh Huyền | 3N | F |
| 196 | 00255725 | Huỳnh Vương Thùy Trang | 2N | F |
| 197 | 00255740 | Bảo Phong | 2N | M |
| 198 | 00283487 | Huỳnh Thị Như Ý | 2N | F |
| 199 | 00290428 | Phạm Nguyễn Khả Tú | 2N | F |
| 200 | 00115352 | Nguyễn Duy Linh | 3M | M |
| 201 | 00256921 | Nguyễn Trung Hiếu | 2N | M |
| 202 | 00292110 | Nguyễn Thị Tuyết Diễm | 2N | F |
| 203 | 00267948 | Nguyễn Ngọc Trâm | 2N | F |
| 204 | 00272456 | Nguyễn Thị Nô Hên | 2N | F |
| 205 | 00288925 | Ngô Hàn Ngọc Như Ý | 2N | F |
| 206 | 00188686 | Lê Nhật Quang | 3M | M |
| 207 | 00219565 | Huỳnh Thị Liểu | 2N | F |
| 208 | 00267943 | Lê Văn Anh Tú | 2N | M |
| 209 | 00288477 | Võ Văn Khương | NONE | M |
| 210 | 00288481 | Lê Thị Thanh Yên | NONE | F |
| 211 | 00291123 | Đỗ Trung Anh | NONE | M |
| 212 | 00283506 | Dương Trần Diệu Hiền | NONE | F |
| 213 | 00288465 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | NONE | F |
| 214 | 00288472 | Phạm Thị Thanh Hòa | NONE | F |
| 215 | 00293164 | Phạm Thị Loan | NONE | F |
| 216 | 00296105 | Nguyễn Thái Vũ | NONE | M |
| 217 | 00312924 | Đặng Thị Tiến | NONE | F |
| 218 | 00185500 | Hoàng Thị Thu Thủy | NONE | F |
| 219 | 00185660 | Võ Thị Chăm Pa | NONE | F |
| 220 | 00185669 | Nguyễn Thị Tuyết My | NONE | F |
| 221 | 00260184 | Hoàng Thị Hải Yến | NONE | F |
| 222 | 00209826 | Lê Thị Thanh Thủy | NONE | F |
| 223 | 00220490 | Tạ Thục Châu Ngân | NONE | F |
| 224 | 00246219 | Tạ Thị Anh Nga | NONE | F |
| 225 | 00255703 | Lê Thị Hồng Diệp | NONE | F |
| 226 | 00255707 | Hoàng Thị Thu Sương | NONE | F |
| 227 | 00255712 | Phạm Thị Hòa Nhi | NONE | F |
| 228 | 00255733 | Bùi Thị Lý | NONE | F |
| 229 | 00261537 | Phan Thị Nhân Tâm | NONE | F |
| 230 | 00272459 | Nguyễn Chính Đoan | NONE | M |
| 231 | 00272460 | Nguyễn Công Nhật Minh | NONE | M |
| 232 | 00288690 | Phạm Thị Ngọc Bích | NONE | F |
| 233 | 00290423 | Đặng Hoàn Thế | NONE | M |
| 234 | 00290966 | Trần Thị Hồng Hà | NONE | F |
| 235 | 00293182 | Đoàn Nam Anh | NONE | F |
| 236 | 00041447 | Nguyễn Xuân Biên | 3N | M |

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**

**Nguyễn Đình An Ths.Bs. Ngô Đức Hải**