|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **TỔNG CÔNG TY**  **ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Đà Nẵng, ngày* |
| Số:  Về việc báo giá chi phí chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2025. |  |

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Số 276-280 Đống Đa, Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang lập thủ tục để thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ (SKĐK) năm 2025 cho CBCNV Cơ quan EVNCPC. Để phục vụ cho công tác lập dự toán và làm cơ sở lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình khám SKĐK năm 2025, EVNCPC đề nghị quý Bệnh viện báo giá chi phí dịch vụ trọn gói chương trình khám SKĐK, cụ thể như sau:

**1.** Danh mục khám: *Danh mục khám đợt 1 và đợt 2* *chi tiết như phụ lục kèm theo.*

**2.** Số lượng CBCNV Cơ quan EVNCPC tham gia khám SKĐK năm 2025, dự kiến:

- Đợt 1: 245 CBCNV, trong đó có 171 Nam + 67 Nữ đã lập gia đình + 07 Nữ chưa lập gia đình.

- Đợt 2: 74 nữ CBCNV, trong đó 67 Nữ đã lập gia đình + 07 Nữ chưa lập gia đình.

**3.** Thời gian và địa điểm tổ chức khám SKĐK năm 2025, dự kiến như sau:

- Đợt 1: Ngày 22/3/2025 (thứ 7) và ngày 23/3/2025 (chủ nhật).

- Đợt 2: Ngày 25/9/2025 (thứ 5).

- Địa điểm: Khám SKĐK tại khu vực khám sức khỏe của đơn vị được EVNCPC chấp thuận hồ sơ và trao Hợp đồng.

**4.** Yêu cầu về tiêu chuẩn dịch vụ khám SKĐK:

- Đáp ứng các điều kiện về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

- Đơn giá dịch vụ trọn gói đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí tư vấn sức khỏe cho CBCNV của EVNCPC trong quá trình khám SKĐK và kết luận sức khỏe khi trả hồ sơ (kết luận từng hồ sơ cá nhân và bảng kết luận tổng hợp sức khỏe của 245 CBCNV).

Đề nghị quý Bệnh viện gửi báo giá chi phí chương trình khám SKĐK nêu trên cho EVNCPC trước **16h00 ngày 20/02/2025** qua địa chỉ: Tổng công ty Điện lực miền Trung, số 78A Duy Tân, phường Bình Thuận, quận Hải Châu - TP Đà Nẵng; fax: 0236-3625071, Email: [bantochucnhansu@cpc.vn](mailto:bantochucnhansu@cpc.vn).

Rất mong sự quan tâm hợp tác của quý Bệnh viện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  -Như trên;  - TGĐ EVNCPC (b/c);  - Lưu: VT, TCNS. | **KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Hồ Thăng Thu** |

Phụ lục 1:

**DANH MỤC KHÁM SKĐK ĐỢT 1 NĂM 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S T T** | **DANH MỤC KHÁM** | **NAM** | **NỮ CHƯA LẬP GIA ĐÌNH** | **NỮ ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Khám tổng quát - Tư vấn: Nội - Ngoại - Phụ sản - RHM - TMH - Mắt - thể lực - cân đo - kết-luận và tư vấn. | X | X | X | Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng và chỉ số BMI. Khám đầy đủ các chuyên khoa Nội và Ngoại như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thận-tiết niệu, nội tiết, thần kinh, da liễu, mắt, Tai-mũi-họng, Răng-hàm-mặt… và tư vấn kết quả khám. |
| 2 | Siêu âm Doppler ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | X | X | X | Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách...phát hiện các khối u hoặc sỏi. Đối với nam giới giúp tầm soát bất thường tiền liệt tuyến. |
| 3 | Siêu âm Doppler Tim | X | X | X | Đánh giá bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, hở van tim, chức năng tim |
| 4 | Siêu âm tuyến giáp | X | X | X | Phát hiện các bệnh về nhân, nang, u tuyến giáp |
| 5 | Siêu âm Doppler động mạch cảnh | X | X | X | Khảo sát huyết khối động mạch |
| 6 | Siêu âm Doppler tuyến vú |  | X | X | Phát hiện các bệnh về tuyến vú |
| 7 | Siêu âm Doppler phụ khoa qua đường âm đạo |  |  | X | Phát hiện các bệnh về tử cung, buồng trứng |
| 8 | Siêu âm Doppler phụ khoa qua đường bụng |  | X |  | Phát hiện các bệnh về tử cung, buồng trứng |
| 9 | Điện tâm đồ | X | X | X | Đánh giá bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
| 10 | XN (xét nghiệm) công thức máu | X | X | X | Tầm soát các bệnh lý về máu như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, giảm tiểu cầu,... |
| 11 | XN nước tiểu toàn phần (tổng phân tích nước) | X | X | X | Tầm soát các bệnh lý của hệ tiết niệu. |
| 12 | XN Glucose trong máu | X | X | X | Tầm soát bệnh đái tháo đường |
| 13 | XN chức năng thận (Ure, Creatinin) | X | X | X | Đánh giá chức năng thận |
| 14 | XN Can xi máu toàn phần | X | X | X | Đánh giá tình trạng calci máu |
| 15 | XN Aciduric | X | X | X | Tầm soát bệnh Gout |
| 16 | XN mỡ trong máu (*Cholesterol, LDL-C, HDL-C; Triglycerit*) | X | X | X | Kiểm tra cholesterol "xấu", cholesterol "tốt". Đánh giá các yếu tố nguy cơ về tim mạch. |
| 17 | XN chức năng Gan *(Men gan SGOT+SGPT, Gamma GT)* | X | X | X | Đánh giá các nguy cơ về gan. |
| 18 | XN chức năng tuyến giáp (T3, T4, TSH) | X | X | X | Phát hiện rối loạn chức năng tuyến giáp |
| 19 | XN định lượng CEA (Ung thư đại tràng) | X | X | X | Chỉ điểm ung thư đại tràng |
| 20 | XN định lượng AFP (Ung thư gan) | X | X | X | Chỉ điểm ung thư gan |
| 21 | XN định lượng PSA toàn phần (Ung thư tiền liệt tuyến dành cho nam) | X |  |  | Chỉ điểm ung thư tiền liệt tuyến |
| 22 | XN định lượng CA¹²⁵ (Ung thư buồng trứng dành cho nữ) |  | X | X | Chỉ điểm ung thư buồng trứng |
| 23 | XN định lượng CA 15 - 3 (Ung thư vú dành cho nữ) |  | X | X | Chỉ điểm ung thư vú |
| 24 | XN định lượng Cyfra 21- 1 (Ung thư phổi) | X | X | X | Chỉ điểm ung thư phổi |
| 25 | XN định lượng CA 19 - 9 (Ung thư tụy) | X | X | X | Chỉ điểm ung thư tụy |
| 26 | XN định lượng CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | X | X | X | Chỉ điểm ung thư dạ dày |
| 27 | XN pap’ smear (Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou) |  |  | X | Tầm soát ung thư cổ tử cung |
| 28 | Soi tươi (Vi khuẩn nhuộm soi) |  |  | X | XN khí hư, đánh giá tình trạng viêm âm đạo |
| 29 | XN nhóm máu | X | X | X | XN cho CBCNV mới về Cơ quan |
| 30 | XN ma túy | X |  |  | XN cho những CBCNV hành nghề lái xe tại Cơ quan |
| 31 | CT ngực | X | X | X | Tầm soát bất thường vùng ngực |
| 32 | CT sọ não | X | X | X | Tầm soát bất thường vùng sọ não |

Phụ lục 2:

**DANH MỤC KHÁM SKĐK ĐỢT 2 NĂM 2025 CHO NỮ CBCNV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S T T** | **DANH MỤC KHÁM** | **NỮ CHƯA LẬP GIA ĐÌNH** | **NỮ ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Khám Phụ sản | X | X | Khám phụ sản tổng quát và tư vấn kết quả khám |
| 2 | Siêu âm Doppler tuyến vú | X | X | Phát hiện các bệnh về tuyến vú |
| 3 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | X |  | Phát hiện các bệnh về tử cung, buồng trứng |
| 4 | Siêu âm Doppler phụ khoa qua đường âm đạo |  | X | Phát hiện các bệnh về tử cung, buồng trứng |
| 5 | XN pap’ smear (Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou) |  | X | Tầm soát ung thư cổ tử cung |
| 6 | Soi tươi (Vi khuẩn nhuộm soi) |  | X | XN khí hư, đánh giá tình trạng viêm âm đạo |