**BẢNG GIÁ PHÒNG KHÁM VIP PHỤ SẢN N**

(Thực hiện theo QĐ số: 3267/QĐ-BVTD ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bệnh Viện Từ Dũ)

(Thực hiện điều chỉnh theo QĐ số: 3697/QĐ-BVTD ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bệnh Viện Từ Dũ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Đơn vị tính : VNĐ* | |
| **STT** | **DANH MỤC DỊCH VỤ** | **ĐƠN GIÁ** |
| **KHÁM** | | |
| 1 | Khám thai | 500.000 |
| 2 | Khám phụ khoa | 500.000 |
| 3 | Khám nhũ | 500.000 |
| 4 | Khám phụ khoa và khám nhũ | 800.000 |
| 5 | Hội chẩn | 200.000 |
| 6 | Công chích | 100.000 |
| **XÉT NGHIỆM** | | |
| 7 | AFP | 140.000 |
| 8 | Beta - HCG | 140.000 |
| 9 | CA125 | 210.000 |
| 10 | CRP định lượng | 100.000 |
| 11 | Định nhóm máu HE ABO, RH (D) bẳng phương pháp tự động | 170.000 |
| 12 | Estradiol | 130.000 |
| 13 | Feritine | 110.000 |
| 14 | FSH | 130.000 |
| 15 | Giang mai miễn dịch tự động | 370.000 |
| 16 | Glucose (đường huyết) | 50.000 |
| 17 | HbA1c | 110.000 |
| 18 | HBsAg miễn dịch tự động | 130.000 |
| 19 | HE4 | 450.000 |
| 20 | HIV Ag/Ab miễn dịch tự động/bán tự động | 220.000 |
| 21 | Progesteron | 130.000 |
| 22 | Prolactin | 120.000 |
| 23 | Quicktick | 30.000 |
| 24 | LH | 130.000 |
| 25 | Sát huyết thanh | 130.000 |
| 26 | CMV IgG | 210.000 |
| 27 | CMV IgM | 230.000 |
| 28 | Rubella IgG | 230.000 |
| 29 | Rubella IgM | 250.000 |
| 30 | Toxo IgG | 220.000 |
| 31 | Toxo IgM | 220.000 |
| 32 | NP Coomb GT | 130.000 |
| 33 | NP Coomb TT | 130.000 |
| 34 | ECG-Điện tâm đồ | 100.000 |
| 35 | Soi tươi nhuộm gram | 80.000 |
| 36 | Test dung nap đường | 180.000 |
| 37 | Tổng phân tích nước tiểu | 50.000 |
| 38 | Tổng phân tích tế bảo máu ngoại vi bằng phương pháp tự động | 200.000 |
| 39 | Pap liquid | 350.000 |
| 40 | Pap thinpred | 550.000 |
| 41 | GPBL mô nạo sinh thiết | 328.000 |
| 42 | HPV aptima | 750.000 |
| 43 | HPV cobas | 600.000 |
| 44 | Công thức nhiễm sắt thể (Karyotype) máu ngoại vi | 1.000.000 |
| 45 | Xét nghiệm điện di Hb có tính thành phần | 350.000 |
| 46 | Double test | 450.000 |
| 47 | Triple test | 450.000 |
| 48 | FNA | 450.000 |
| 49 | PLGF | 800.000 |
| 50 | sFLt1 | 800.000 |
| **THỦ THUẬT** | | |
| 51 | Sinh thiết cổ tử cung âm hộ, âm đạo | 500.000 |
| 52 | Xoắn polyp cổ tử cung | 500.000 |
| 53 | Nạo sinh thiết từng phần | 500.000 |
| 54 | Hút buồng tử cung kiểm tra | 500.000 |
| 55 | Lấy dụng cụ tử cung | 200.000 |
| 56 | Soi CTC | 400.000 |
| **SIÊU ÂM , X-QUANG, CHỤP MRI** | | |
| 57 | Theo dõi tim thai (non-stresstest) | 220.000 |
| 58 | SA bụng phụ khoa trắng đen | 250.000 |
| 59 | SA đầu dò âm đạo phụ khoa trắng đen | 300.000 |
| 60 | SA bụng đơn thai trắng đen | 250.000 |
| 61 | SA bụng đa thai trắng đen | 350.000 |
| 62 | SA DMDG đơn thai | 250.000 |
| 63 | SA DMDG đa thai | 350.000 |
| 64 | SA doppler đơn thai | 300.000 |
| 65 | SA doppler đa thai | 400.000 |
| 66 | SA hình thái học đơn thai | 300.000 |
| 67 | SA hình thái học đa thai | 400.000 |
| 68 | SA màu tử cung 2 phần phụ qua ngã bụng | 250.000 |
| 69 | SA màu tử cung 2 phần phụ qua ngã âm đạo | 300.000 |
| 70 | SA nhũ màu | 300.000 |
| 71 | SA ngã bụng 4D đơn thai | 500.000 |
| 72 | SA ngã bụng 4D đa thai | 600.000 |
| 73 | SA tiền sản đơn thai | 550.000 |
| 74 | SA tiền sản đa thai | 650.000 |
| 75 | Nhũ ảnh | 400.000 |
| 76 | XQ phổi | 150.000 |
| 77 | X-Quang khung chậu (quang kích chậu ) | 200.000 |
| 78 | X-Quang bụng không sửa soạn | 200.000 |
| 79 | Chụp MRI thai | 3.500.000 |
| 80 | Chụp MRI vùng chậu | 3.500.000 |

**Giám Đốc**

***Đã ký***