**DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19**

*(Ban hành kèm theo công văn số /QLD-KD ngày tháng 4 năm 2020)*

| **STT** | **Tên thuốc, nồng độ - hàm lượng** | **Đường dùng** |
| --- | --- | --- |
|  | Immunoglobulin 5% | Tiêm/Truyền |
|  | hoặc Immunoglobulin 10% | Tiêm/Truyền |
|  | Vancomycin 500mg | Tiêm/Truyền |
|  | Meropenem 500mg | Tiêm/Truyền |
|  | Imipenem/Cilastatin 500mg +500mg | Tiêm/Truyền |
|  | Ceftriaxon 1g | Tiêm/Truyền |
|  | hoặc Cefotaxime 1g | Tiêm/Truyền |
|  | Levofloxacin 250mg/50ml | Tiêm/Truyền |
|  | Ceftazidime 1g | Tiêm/Truyền |
|  | Cefoperazol 1g | Tiêm/Truyền |
|  | Amikacin 500mg/2ml | Tiêm/Truyền |
|  | Amikacin 500mg/100ml | Tiêm/Truyền |
|  | Azithromycin 500mg | Uống |
|  | Azithromycin sirô 200mg/5ml  | Uống |
|  | Adrenalin 1mg/ml | Tiêm/Truyền |
|  | Nor-adrenalin 1mg/ml | Tiêm/Truyền |
|  | Milrinon 1mg/ml | Tiêm/Truyền |
|  | Dopamin 200mg/5ml | Tiêm/Truyền |
|  | Dobutamin 250mg/20ml | Tiêm/Truyền |
|  | Dobutamin 250mg/50ml | Tiêm/Truyền |
|  | Midazolam 5mg/ml | Tiêm/Truyền |
|  | Morphin 10mg/1ml | Tiêm/Truyền |
|  | Fentanyl 0,1mg/2ml | Tiêm/Truyền |
|  | Vecuronium 4mg  | Tiêm/Truyền |
|  | Atracurium 10mg/ml  | Tiêm/Truyền |
|  | Heparin 5.000 UI/ml | Tiêm/Truyền |
|  | Phenobarbital 100mg/1ml | Tiêm/Truyền |
|  | Kaliclorid 10%  | Tiêm/Truyền |
|  | Calcigluconat 10% | Tiêm/Truyền |
|  | Calciclorua (Calciclorid) 10% | Tiêm/Truyền |
|  | Natribicacbonat 8,4%,  | Tiêm/Truyền |
|  | Magiesulphat 15% | Tiêm/Truyền |
|  | Albumin 20% | Tiêm/Truyền |
|  | Dịch lọc máu liên tục theo máy | Dung dịch lọc |
|  | Natri clorid 0,9%  | Tiêm/Truyền |
|  | Glucose 5%  | Tiêm/Truyền |
|  | Glucose 10%  | Tiêm/Truyền |
|  | Ringer lactat  | Tiêm/Truyền |
|  | Ringer lactat + Glucose 5% | Tiêm/Truyền |
|  | Hydrocortisol 100mg | Tiêm/Truyền  |
|  | Methyl Presnisolon 125mg | Tiêm/Truyền  |
|  | Ivermectin 3mg,6mg | Uống |
|  | Paracetamol | Uống/tiêm truyền |

*Danh mục gồm 02 trang 37 khoản./.*