|  |  |
| --- | --- |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |
| **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** | **Khoa dược UNC Đề cương**: A5300B **Bác sỹ**:  **SID:**  **PTID: Cuộc hẹn#:**   **Ngày phát:**  **Sản phẩm: Vitamin B6 10 mg – QCĐG:** 100 viên nén/lọ  **- Lô#:**   **Ngày hết hạn:**  **Số lượng:**  lọ. Uống  viên 1 lần/ngày vào giờ cố định. **Dược sỹ**:  ***Mang thuốc chưa dùng hết khi quay lại.***  ***Sản phẩm dùng cho thử lâm sàng - Cấm dùng cho mục đích khác*** |