**BẢNG PHÍ CÁC DỊCH VỤ**

*(Áp dụng từ 01.01.2020, hỗ trợ xuất VAT)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Dịch vụ | Mô Tả | *Phí* |
| 1 | ***Khám bệnh thường*** | Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh thông thường.  Thời gian : 20- 30 p / lần hoặc cho đến khi giải quyết xong các vấn đề | 300.000 VNĐ |
| 2 | ***Tái khám*** | Tái khám theo hẹn của bác sĩ hoặc tái khám vì bệnh diễn biến nặng hơn ( 3 ngày sau lần khám đầu tiên ) | 200.000 VNĐ |
| 3 | ***Khám- Tư vấn dinh dưỡng*** | Đo và đánh giá các chỉ số nhân trắc ( cao , vòng đầu, BMI, nặng/cao)…. Tiết chế dinh dưỡng  Thời gian : 30- 40 phút hoặc đến khi giải quyết xong các vấn đề | 400.000 |
| 4 | ***Khám tổng quát*** | Đánh giá sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Khám các cơ quan , tư vấn dinh dưỡng , tiêm chủng | 400.000 |
| 5 | ***Tư vấn sức khỏe trực tuyến Qua video call*** | Bác sĩ tư vấn và xem tình trạng bé thông qua phương tiện truyền thông ( điện thoại , internet, app….  Thời gian :  Gọi thoại và video call : cho đến khi giải quyết xong vấn đề  Chat : 20- 30 phút  Lưu ý : *trong trường hợp cần bé tới khám trực tiếp tại PK , thì chi phí sẽ được giảm tương ứng phần phí KH đã đóng trước đó để tư vấn trực tuyến.* | 250.000 VNĐ  300.000 VNĐ*( nếu tư vấn dinh dưỡng)* |
| 6 | ***Tư vấn sức khỏe trực tuyến qua gọi điện.*** | 200.000  *250.000 (nếu tư vấn dinh dưỡng)* |
| 7 | ***Tư vấn sức khỏe trực tuyến qua CHAT*** | 150.000  *200.000 VNĐ (nếu tư vấn dinh dưỡng)* |
| 8. | ***Phun khí dung*** | Phun khí dung để điều trị cơn khó thở do co thắt phế quản/thanh quản hoặc đánh giá đáp ứng của phế quản với thuốc phục vụ chẩn đoán hen phế quản ( suyễn )  Bao gồm thuốc phun khí dung( Ventolin , combivent, adrenalin, Pulmicort…) | 150.000 VNĐ |
| 9. | ***Vệ sinh vết thương*** | * Rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, sát trùng vết thương, dán băng keo cá nhân | 150.000 |
| 10 | ***Cho thuê máy khí dung*** | Cho phụ huynh thuê máy về nhà phun cho con, hướng dẫn cách dùng | 30.000 vnđ/ ngày |
| 11 | ***Mua dùm & Ship thuốc về nhà*** | Cho những phụ huynh có nhu cầu được PK hỗ trợ mua thuốc dùm và gửi về nhà để đảm bảo nguồn thuốc thật | Phí ship Khách hàng tự trả, Gía thuốc bằng giá thuốc tại Nhà Thuốc Pharmacity |
| 12 | ***Công thức máu*** | Đếm số lượng 3 dòng tế bào máu , tìm nguyên nhân nhiễm trùng, chẩn đoán thiếu máu,bệnh suyết học….  1 giờ | 150.000 VNĐ |
| 13 | ***Test Dengue NS1*** | Chẩn đoán nhanh sốt xuất huyết 3 ngày đầu  Lưu ý : âm tính giả 20 %  Kết quả có sau 30 phút | 160.000 VNĐ |
| 14 | ***Test Dengue IgM/IgG*** | Chẩn đoán SXH trong những ngày sau  Kết quả có sau 30 phút | 160.000 VNĐ |
| 15 | ***Test liên cầu họng*** | Chẩn đoán bệnh viêm họng do liên cầu khuẩn, bệnh có thể để lại di chứng thấp tim , viêm cầu thận  Kết quả có sau 30 phút  Lưu ý : test nhanh có thể âm tính giả 20 % | 200.000 VNĐ |
| 16 | ***Cấy dịch phết họng tìm liên cầu*** | Trong trường hợp chẩn đoán khó khăn , cần cấy dịch họng . Xét nghiệm có sau 4 ngày | ? |
| 17 | ***Nước tiểu 10 thông số*** | Chẩn đoán nhiễm trùng tiểu, thành phần bất thường trong nước tiểu | 90.000 VNĐ |
| 18 | ***Test nhanh đường máu*** | Chẩn đoán hạ đường huyết , đái tháo đường |  |
| 19 | AST,ALT,GGT | Đánh giá tình trạng viêm gan… | 90.000/ men |
| 20 | Bilirubin ( TP,TT,GT) | Chẩn đoán nguyên nhân vàng da…. | 90.000/ loại |
| 21 | URE, creatinine | Đánh giá chức năng thận… | 90.000/ loại |
| 22 | Định lượng albumin |  | 90.0000 VNĐ |
| 23 | Protein TP |  | 90.000 |
| 24 | Điện giải đồ( na, k, cl) |  | 140.000 |
| 25 | Canxi ion hóa |  | 180.000 |
| 26 | Định lượng phospho |  | 170.000 |
| 27 | Định lượng Glucose máu |  | 90.000 |
| 28 | Định lượng CRP | Đánh giá độ nặng phản ứng viêm, theo dõi đáp ứng điều trị | 220.000 |
| 29 | Định lượng kẽm trong máu |  | 460.000 |
| 30 | Định lượng protein niệu |  | 170.000 |
| 31 | Định lượng creatinine niệu |  | 170.000 |
| 32 | Soi cặn nước tiếu |  | 210.000 |
| 33 | Điện di HGB | Chẩn đoán bệnh thalassemia | 690.000 |
| 34 | Huyết đồ | Chẩn đoán bệnh huyết học | 550.000 |
| 35 | Đông máu cơ bản( PT, APTT, FIBRINOGEN) | Chẩn đoán bệnh rối loạn đông cầm máu | 630.000 |
| 36 | Nhóm máu ABO, Rh |  | 150.000 |
| 37 | Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ |  | 770.000 |
| 38 | Định lượng T3,T4,FT3,FT4,TSH | Chẩn đoán bệnh tuyến giáp… | 330.000/ hormon |
| 39 | Định lượng IgE dị nguyên hô hấp – thức ăn( panel 1 Việt) | Tìm xem bé dị ứng gì | 1.400.000 |
| 40 | Định lượng G6PD | Chẩn đoán thiếu men G6PD | 630.000 |
| 41 | Định lượng vitamin D3 |  | 460.000 |
| 42 | Đột biến thalassemia |  | 630.000 |
| 43 | Soi tìm hồng cầu trong phân |  | 210.000 |
| 44 | Soi tìm KST đường ruột |  | 210.000 |
| 45 | HBsAg MDTĐ |  | 370.000 |
| 46 | HBsAb,HBeAg, HVC Ab, HAV IgM |  | 460.000/ xn |
| 47 | AS0 |  | 370.000 |
| 48 | Test nhanh EV71 |  | 420.000 |
| 49 | Procalcitonin |  | 550.000 |
| 50 | CT sọ não không CQ |  | 2.200.000 |
| 51 | CT lồng ngực không CQ |  | 2.800.000 |
| 52 | CT bụng- tiểu khung thường quy |  | 2.800.000 |
| 53 | Siêu âm tinh hoàn |  | 460.000 |
| 54 | Siêu âm ổ bụng TQ |  | 440.000 |
| 55 | Siêu âm vú 2 bên |  | 440.000 |
| 56 | Siêu âm các tuyến nước bọt |  | 370.000 |
| 57 | Siêu âm 1 khớp |  | 370.000 |
| 58 | Siêu âm qua thóp |  | 460.000 |
| 59 | Điện tim |  | 460.000 |
| 60 | Điện não thường |  | 690.000 |
| 61 | Đo chức năng hô hấp |  | 690.000 |
| 62 | Xquang ngực thẳng |  | 260.000 |
| 63 | Xquang bụng KCB |  | 260.000 |
| 64 | Khớp vai 2 tư thế |  | 370.000 |
| 65 | Xquang xương cánh tay T-N |  | 370.000 |
| 66 | XQ khuỷu tay T-N |  | 370.000 |
| 67 | XQ Cẳng tay T-N |  | 370.000 |
| 68 | XQ cổ tay T-N |  | 370.000 |
| 69 | Xq xương bàn ngón T- N |  | 370.000 |
| 70 | XQ cẳng chân T-N |  | 370.000 |
| 71 | XQ xương đùi |  | 370.000 |
| 72 | XQ gối T-N |  | 370.000 |
| 73 | XQ xương cổ chân, bàn ngón |  | 370.000/f |
| 74 | Cholesteron, triglycerid |  | 90.000/xn |
| 75 | LDL, HDL |  | 100.000/XN |
| 76 | FERRITIN |  | 370.000 |
| 77 |  |  |  |