|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí hoạt động | FY2016 | FY2017 | FY2018 |
| Lương | $18,360 | $20,196 | $22,260 |
| Chi phí liên quan đến lương | $1,808 | $2,012 | $2,348 |
| Quảng cáo sản phẩm | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
| Chi phí thuê outsoure | $1000 | $1000 | $1000 |
| Chi phí văn phòng | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
| Bảo hiểm (nhân viên tự trả) | $0 | $0 | $0 |
| Tổng chi phí hàng năm | $28,368 | $30,408 | $32,808 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục | Kinh phí(VND) |
| 1 | Nền tảng Mobile cho bệnh nhân | 15.460.000/tháng |
| 2 | Nền tảng Mobile cho mục đích nghiên cứu và đào tạo | 15.300.000/tháng |
| 3 | Nền tảng Mobile cho bác sĩ | 15.580.000/tháng |
| 4 | Nền tảng Mobile cho phòng khám | 25.500.000/tháng đến  95,000,000 |
| 5 | Banner quảng cáo | 5,000,000/tháng trở lên |