**Phục lục 01**

**Danh mục Chất chuẩn, Chuẩn đối chiếu**

**phục vụ công tác Kiểm nghiệm mẫu thuốc, mỹ phẩm đợt 1 năm 2025**

**của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đắk Lắk**

| **TT** | **Hàng hoá yêu cầu** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Quy cách** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn 4-epianhydrotetracyclin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 2 | Chuẩn 5 methylthiazol - 2- ylamin (Tạp Meloxicam) | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 6 |
| 3 | Chuẩn Acetylcystein | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 8 |
| 4 | Chuẩn Acetylsalicylic | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 1 |
| 5 | Chuẩn Acid ascorbic | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 6 | Chuẩn Albendazol | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 3 |
| 7 | Chuẩn Amlodipin besylat | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 3 |
| 8 | Chuẩn Amoxicillin trihydrat | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 9 | Chuẩn Cafein | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 4 |
| 10 | Chuẩn Cefixim | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 5 |
| 11 | Chuẩn Cephalexin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 1 |
| 12 | Chuẩn Cetirizin dihydroclorid | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 5 |
| 13 | Chuẩn Ciprofloxacin hydroclorid | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 3 |
| 14 | Chuẩn Clavulanat lithi/kali | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 15 | Chuẩn Clindamycin phosphat | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 3 |
| 16 | Chuẩn Cyanocobalamin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 17 | Chuẩn dược liệu Bach linh (Phục linh) | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 10 |
| 18 | Chuẩn dược liệu Bạch thược | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 10 |
| 19 | Chuẩn dược liệu Đương quy | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 20 |
| 20 | Chuẩn dược liệu Hoài sơn (Củ mài) | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 10 |
| 21 | Chuẩn dược liệu Hồng hoa | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 10 |
| 22 | Chuẩn dược liệu Phòng phong | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 10 |
| 23 | Chuẩn dược liệu Thổ Phục linh | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Gam | 10 |
| 24 | Chuẩn Erythromycin for Microbiology asay reference substance | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 8 |
| 25 | Chuẩn Furosemid | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 26 | Chuẩn Gentamycin sulfat | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 6 |
| 27 | Chuẩn Loratadin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 3 |
| 28 | Chuẩn Magnesi lactat | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 29 | Chuẩn Mebendazol | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 30 | Chuẩn Meloxicam | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 7 |
| 31 | Chuẩn Nifedipin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 8 |
| 32 | Chuẩn nội 1-hydroxy benzotriazol | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 1 |
| 33 | Chuẩn Nystatin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 8 |
| 34 | Chuẩn Omeprazol | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 6 |
| 35 | Chuẩn Paracetamol | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 6 |
| 36 | Chuẩn Piracetam | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 4 |
| 37 | Chuẩn Pyridoxin hydroclorid | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 38 | Chuẩn Pyridoxin hydroclorid | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 39 | Chuẩn Rotundin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 40 | Chuẩn Roxithromycin | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 2 |
| 41 | Chuẩn Tetracyclin hydroclorid | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 8 |
| 42 | Chuẩn Thiamin nitrat | Chuẩn DĐVN/CĐC; Có giấy phân tích | Theo nhà sản xuất (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Lọ | 4 |
| **Tổng cộng: 42 mặt hàng** |