DANH MỤC THUỐC GENERIC

*(Đính kèm Thông báo số TB-BVNĐTP ngày tháng năm 2024 của Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố)*

| **STT** | **Hoạt chất** | **Nhóm TCKT** | **Nồng độ, hàm lượng** | **Đường dùng** | **Đơn vị tính** | **Số****lượng****đề****xuất** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Amphotericin B | NHÓM 5 | 50mg | Tiêm | Chai/lọ/ố ng/túi | 500 |  |
| 2 | Cefepim | NHÓM 4 | 1g | Tiêm | Chai/lọ/t úi/ống | 14.000 |  |
| 3 | Levofloxacin | NHÓM 1 | 250mg/50ml; 50ml | Tiêm | Chai/lọ/t úi/ống | 3.000 |  |
| 4 | Levofloxacin | NHÓM 4 | 500mg/100ml | Tiêm | Chai/lọ/ố ng/gói | 7.000 |  |
| 5 | Natri clorid | NHÓM 4 | 10%; 100ml | Tiêm | Chai/lọ/t úi/ống | 2.500 |  |
| 6 | Phenobarbital | NHÓM 5 | 200mg/2ml | Tiêm | Lọ/ống/c hai/túi | 1.500 |  |
| 7 | Prostaglandin E1 | NHÓM 5 | 0,5mg/1ml; 1ml | Tiêm | Lọ/ống/c hai/túi | 70 |  |
| 8 | Cyclophosphamid | NHÓM 1 | 500mg | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 200 |  |
| 9 | Cyclosporin | NHÓM 1 | 10%; 50ml | Uống | Chai/lọ | 80 |  |
| 10 | Daunorubicin | NHÓM 5 | 20mg | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 200 |  |
| 11 | Dung dịch lọc màng bụng | NHÓM 4 | Mỗi 100ml dung dịch chứa: Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 1,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactat 448mg; 2 lít | Tại chỗ (ngâm vào khoang màng bụng) | Túi | 2.000 |  |
| 12 | Dung dịch lọc màng bụng | NHÓM 2 | Mỗi 100ml dung dịch chứa: Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 1,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactat 448mg; 2 lít | Tại chỗ (ngâm vào khoang màng bụng) | Túi | 2.000 |  |
| 13 | Ertapenem | NHÓM 1 | 1g | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 100 |  |
| 14 | Etoposid | NHÓM 4 | 100mg | Tiêm | Lọ/ống/chai/túi | 200 |  |
| 15 | Ifosfamid | NHÓM 1 | 1g | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 200 |  |
| 16 | L-asparaginase | NHÓM 5 | 10.000UI | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 50 |  |
| 17 | L-Asparaginase (Recombinant) | NHÓM 1 | 10.000UI | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 400 |  |
| 18 | L-Asparaginase Erwinia | NHÓM 5 | 10.000UI | Tiêm | Chai/lọ/túi/ống | 30 |  |
| 19 | Mesna | NHÓM 1 | 400mg | Tiêm | Lọ/ống/chai/túi | 600 |  |
| 20 | Methotrexat | NHÓM 1 | 500mg | Tiêm | Lọ/ống/chai/túi | 1.000 |  |
| 21 | Oxcarbazepin | NHÓM 1 | 300mg | Uống | Viên | 5.000 |  |
| 22 | Sắt sulfat + Folic acid | NHÓM 4 | 50mg sắt + 0,35mg acid folic | Uống | Viên | 6.000 |  |
| 23 | Vitamin B6 + Magnesi lactat dihydrat | NHÓM 4 | 5mg + 470mg | Uống | Viên | 20.000 |  |

Tổng cộng : 23 mặt hàng, 04 nhóm

* Nhóm 1: 09 thuốc
* Nhóm 2: 01 thuốc
* Nhóm 4: 07 thuốc
* Nhóm 5: 06 thuốc