**Phụ lục 1**

**Dự trù kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV đợt 1/ năm 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung thực hiện** | **Số lượng (Người)** | **Đơn giá (Đồng)** | **Thành tiền (Đồng)** | **Ghi chú** |
| 1 | Khám tổng quát (các khoa: Nội, ngoại, RHM, TMH, mắt) | 71 |  |  |  |
| 2 | Siêu âm bụng | 71 |  |  |  |
| 3 | Siêu âm tuyến giáp | 71 |  |  |  |
| 4 | Đo điện tâm đồ | 71 |  |  |  |
| 5 | Chụp X-Quang phổi | 71 |  |  |  |
| 6 | Xét nghiệm công thức máu | 71 |  |  |  |
| 7 | Xét nghiệm đường máu | 71 |  |  |  |
| 8 | Xét nghiệm nhóm máu | 6 |  |  |  |
| 9 | Xét nghiệm bộ mỡ trong máu (HDL, LDL, VLDL, Cholesterol Triglycerid) | 71 |  |  |  |
| 10 | Xét nghiệm chức năng gan (SGOT, SGPT, Gamma GT) | 71 |  |  |  |
| 11 | Xét nghiệm chức năng thận (Ure, creatinin) | 71 |  |  |  |
| 12 | Xét nghiệm viêm gan B | 71 |  |  |  |
| 13 | Xét nghiệm viêm gan C | 71 |  |  |  |
| 14 | Xét nghiệm nước tiểu (10 thông số) | 71 |  |  |  |
| 15 | Xét nghiệm acid uric | 71 |  |  |  |
| 16 | Định lượng AFP (Ung thư gan) | 71 |  |  |  |
| 17 | Định lượng CEA (Ung thư trực tràng) | 71 |  |  |  |
| 18 | Định lượng CA72-4 (Ung thư dạ dày) | 71 |  |  |  |
| 19 | Định lượng CYFRA 21-3 (Ung thư phổi | 71 |  |  |  |
| 20 | Định lượng PSA (Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) | 52 |  |  |  |
| 21 | Khám phụ khoa | 19 |  |  |  |
| 22 | Siêu âm vú | 19 |  |  |  |
| 23 | Soi cổ tử cung | 19 |  |  |  |
| 24 | Xét nghiệm Pap Smear | 19 |  |  |  |
| 25 | Định lượng CA15-3 (Ung thư vú) | 19 |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |  |

**Phụ lục 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung thực hiện** | **Số lượng (Người)** | **Đơn giá (Đồng)** | **Thành tiền (Đồng)** | **Ghi chú** |
| 1 | Khám phụ khoa | 19 |  |  |  |
| 2 | Siêu âm vú | 19 |  |  |  |
| 3 | Soi cổ tử cung | 19 |  |  |  |
| 4 | Xét nghiệm Pap Smear | 19 |  |  |  |
| 5 | Định lượng CA15-3 (Ung thư vú) | 19 |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |  |

**Dự trù kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV đợt 2/ năm 2025**