|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ Y TẾ****BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Thái Nguyên, ngày 02 tháng 07 năm 2018*

**THUYẾT MINH DANH MỤC KỸ THUẬT**

**ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số TT của BV** | **Số TT của BYT** | **DANH MỤC KỸ THUẬT** |
|  | **I** | **HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC** |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  |  | **K. TUẦN HOÀN** |
|  | 317 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm |
|  | 318 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm |
|  | 319 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm |
|  | 320 | Rút catheter tĩnh mạch trung tâm |
|  | 322 | Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp |
|  | 323 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm |
|  | **II** | **NỘI KHOA** |
|  |  | **B. TIM MẠCH** |
|  | 118 | Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS) |
|  |  | **D. THẬN TIẾT NIỆU** |
|  | 192 | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên |
|  | 231 | Rút catheter đường hầm |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  |  | **H. TIM MẠCH** |
|  | 438 | Điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp bằng sóng có tần số Radio có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim |
|  | 464 | Thay máy tạo nhịp tim, cập nhật máy tạo nhịp tim |
|  |  | **V. TIÊU HÓA** |
|  | 500 | Nội soi can thiệp - cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm |
|  | 503 | Test thở C13 tìm Helicobacterpylori |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **VII. Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng** |

 |
|  | 621 | Khí máu - điện giải trên máy I-STAT-1 – ABBOTT |
|  | **III** | **NHI KHOA** |
|  |  | **XV. UNG BƯỚU – NHI** |
|  |  | 1. **ĐẦU CỔ**
 |
|  | 2504 | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính trên 10cm |
|  |  | 1. **NGỰC – PHỔI**
 |
|  | 3223 | Cắt đoạn nối khí quản |
|  | 3225 | Cắt đoạn nối phế quản gốc, phế quản thuỳ |
|  | 3236 | Phẫu thuật mở lồng ngực khâu lỗ rò phế quản |
|  | 3237 | Phẫu thuật mở lồng ngực khâu, thắt ống ngực |
|  | 3238 | Phẫu thuật mở lồng ngực cắt túi phình thực quản |
|  | 3240 | Phẫu thuật dị dạng xương ức lồi, lõm |
|  | 3241 | Bóc vỏ màng phổi kèm khâu lỗ dò phế quản trong ổ cặn màng phổi có dò phế quản. |
|  | 3242 | Phẫu thuật cắt phổi biệt lập ngoài thuỳ phổi |
|  | 3248 | Dẫn lưu áp xe phổi |
|  | 3264 | Phẫu thuật cố định mảng sườn di động bằng nẹp |
|  |  | **C. TIÊU HÓA – BỤNG** |
|  | 3269 | Phẫu thuật nối thực quản ngay trong điều trị teo thực quản |
|  | 3270 | Phẫu thuật tạo hình thực quản bằng dạ dày/đại tràng |
|  | 3273 | Phẫu thuật điều trị hẹp thực quản |
|  | 3274 | Phẫu thuật điều trị rò khí thực quản |
|  | 3279 | Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày lần đầu hoặc mổ lại |
|  | 3280 | Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình dạ dày bằng đoạn ruột non |
|  | 3292 | Mở dạ dày lấy bã thức ăn |
|  | 3293 | Nối dạ dày-ruột (omega hay Roux-en-Y) |
|  | 3294 | Phẫu thuật điều trị dạ dày đôi |
|  | 3295 | Phẫu thuật điều trị hoại tử thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh |
|  | 3300 | Phẫu thuật điều trị ruột đôi |
|  | 3301 | Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng bẩm sinh |
|  | 3302 | Phẫu thuật điều trị teo ruột |
|  | 3304 | Phẫu thuật điều trị xoắn trung tràng |
|  | 3305 | Phẫu thuật điều trị còn ống rốn tràng, túi thừa Meckel không biến chứng |
|  | 3307 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột phân su |
|  | 3308 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do viêm phúc mạc thai nhi |
|  | 3343 | Phâu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng một thì |
|  | 3348 | Phẫu thuật điều trị rò cạnh hậu môn |
|  | 3351 | Phẫu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng bằng đường bụng kết hợp đường sau trực tràng |
|  | 3352 | Phẫu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng bằng đường trước xương cùng và sau trực tràng |
|  | 3359 | Phẫu thuật trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm (DGHAL) |
|  | 3382 | Cắt teratoma/u tế bào mầm vùng tiều khung, ổ bụng bằng đường mổ cùng cụt kết hơp đường bụng |
|  | 3387 | Phẫu thuật cắt u nang mạc nối lớn |
|  | 3393 | Cắt teratoma/u tế bào mầm vùng cùng cụt bằng đường mổ cùng cụt |
|  | 3397 | Phẫu thuật thoát vị vết mổ cũ thành bụng |
|  |  | **D. GAN- MẬT – LÁCH – TỤY** |
|  | 3418 | Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật |
|  | 3425 | Phẫu thuật chảy máu đường mật: cắt gan |
|  | 3428 | Cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr |
|  | 3436 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột |
|  | 3444 | Dẫn lưu nang ống mật chủ |
|  | 3446 | Đặt stent nang giả tuỵ |
|  | 3447 | Cắt khối tá - tuỵ |
|  | 3450 | Nối ống tuỵ-hỗng tràng |
|  | 3452 | Cắt gần toàn bộ tuỵ trong cường insulin |
|  | 3456 | Cắt đuôi tuỵ |
|  | 3463 | Cắt lách toàn bộ do chấn thương |
|  |  | **Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC** |
|  | 3676 | Phẫu thuật tạo hình âm vật |
|  |  | **E. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH** |
|  | 3910 | Chích hạch viêm mủ |
|  |  | **G. CÁC PHẪU THUẬT KHÁC** |
|  | 3919 | Phẫu thuật lấy dị vật lồng ngực, ổ bụng |
|  |  | **C. LỒNG NGỰC – PHỔI – TIM MẠCH** |
|  | 3969 | Phẫu thuật nội soi cắt một phân thùy phổi |
|  | 3974 | Phẫu thuật nội soi điều tri thực quản đôi |
|  | 3979 | Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị teo thực quản: nối ngay |
|  | 3980 | Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị rò khí-thực quản |
|  | 3981 | Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt nối thực quản điều trị hẹp thực quản |
|  |  | **D. BỤNG – TIÊU HÓA** |
|  | 3999 | Phẫu thuật nội soi chống trào ngược dạ dày thực quản |
|  | 4000 | Phẫu thuật nội soi cắt thực quản do bệnh lành tính qua nội soi ngực-bụng |
|  | 4012 | Phẫu thuật nội soi cắt hạ phân thuỳ gan, u gan nhỏ |
|  | 4013 | Phẫu thuật nội soi điều trị apxe gan |
|  | 4014 | Phẫu thuật nội soi điều trị nang gan đơn thuần |
|  | 4020 | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-ruột |
|  | 4023 | Phẫu thuật nội soi dẫn lưu túi mật/đường mật ngoài gan |
|  | 4024 | Phẫu thuật nội soi điều trị teo mật |
|  | 4042 | Phẫu thuật nội soi cắt một nửa đại tràng phải hoặc trái |
|  | 4050 | Cắt đoạn đại tràng nội soi, nối tay |
|  | 4051 | Cắt đại trực tràng nội soi, nối máy |
|  | 4052 | Phẫu thuật nôi soi vỡ đại tràng |
|  | 4054 | Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông điều trị sa đại tràng chậu hông (Sigmoidocele) |
|  | 4055 | Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng cao |
|  | 4056 | Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng + tầng sinh môn (PT milor) |
|  | 4057 | Phẫu thuật nội soi u bóng trực tràng/ dị dạng hậu môn |
|  | 4059 | Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng nối mỏy qua nội soi ổ bụng |
|  | 4061 | Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng + bảo tồn cơ thắt |
|  | 4062 | Phẫu thuật nội soi hạ búng trực tràng + tạo hình hậu môn/ dị dạng 1 thì |
|  | 4064 | Phẫu thuật nội soi sa trực tràng |
|  | 4075 | Phẫu thuật nội soi lỗ thủng ruột do bệnh lý hoặc vết thương bụng |
|  | 4076 | Phẫu thuật nội soi điều trị thủng tạng rỗng (trong chấn thương bụng) |
|  | 4077 | Phẫu thuật nội soi tắc ruột do dây chằng |
|  | 4140 | Phẫu thuật nội soi điều trị tắc tá tràng |
|  | 4144 | Phẫu thuật nội soi điều trị dị tật không hậu môn |
|  | 4146 | Phẫu thuật nôi soi điều trị hẹp phì đại cơ môn vị |
|  | 4206 | Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn |
|  |  | **Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC**  |
|  | 4223 | Phẫu thuật nội soi cắt đơn vị thận không chức năng với niệu quản lạc chỗ trong thận niệu quản đôi |
|  | 4224 | Cắt thận bệnh lý lành tính nội soi qua phúc mạc |
|  | 4226 | Cắt chỏm nang thận nội soi sau phúc mạc |
|  | 4228 | Cắt thận tận gốc qua nội soi ổ bụng hay mổ mở (bướu wilm) |
|  | 4233 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bể thận qua nội soi sau phúc mạc |
|  | 4281 | Phẫu thuật nội soi điều trị buồng trứng bị xoắn |
|  |  | **XVIII. ĐIỆN QUANG** |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  | 4191 | Theo dõi tim thai |
|  | 4252 | Siêu âm tim thai qua thành bụng |
|  | 4253 | Siêu âm tim thai qua đường âm đạo |
|  | **IV** | **NGOẠI KHOA** |
|  |  | **D. TIÊU HÓA** |
|  | 417 | Đưa thực quản ra ngoài |
|  | 418 | Dẫn lưu áp xe thực quản, trung thất |
|  | 419 | Khâu lỗ thủng hoặc vết thương thực quản |
|  | 423 | Đóng rò thực quản |
|  | 424 | Đóng lỗ rò thực quản – khí quản |
|  | 429 | Cắt đoạn thực quản, dẫn lưu hai đầu ra ngoài |
|  | 440 | Tạo hình thực quản bằng dạ dày không cắt thực quản |
|  | 446 | Phẫu thuật điều trị co thắt thực quản lan tỏa |
|  | 447 | Phẫu thuật Heller |
|  | 449 | Tạo hình tại chỗ sẹo hẹp thực quản đường cổ |
|  | 489 | Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue) |
|  | 501 | Bắc cầu động mạch mạc treo tràng trên bằng đoạn tĩnh mạch hiển hoặc đoạn mạch nhân tạo |
|  | 502 | Cắt đoạn động mạch mạc treo tràng trên, nối động mạch trực tiếp |
|  | 570 | Phẫu thuật điều trị đại tiện mất tự chủ |
|  |  | **G. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH** |
|  |  |  Kết hợp 1 xương cẳng tay |
|  |  | Thay khớp vai toàn phần |
|  |  | Thay khớp vai bán phần |
|  | **V** | **PHỤC HỒI CHỨC NĂNG** |
|  |  | **A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU**  |
|  | 9 | Điều trị bằng sóng xung kích |
|  | **VI** | **BỎNG** |
|  |  | **B. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ TRONG BỎNG VÀ SAU BỎNG** |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  | 169 | Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính |
|  | **VII** | **UNG BƯỚU** |
|  |  | **G. TIÊU HOÁ - BỤNG**  |
|  | 196 | Tạo hình thực quản (do ung thư & bệnh lành tính) |
|  | 198 | Cắt bỏ thực quản ngực, tạo hình thực quản bàng ống dạ dày (Phẫu thuật Lewis-Santy hoặc phẫu thuật Akiyama) |
|  | 299 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai |
|  |  | **M. XẠ TRỊ-HOÁ TRỊ LIỆU** |
|  | 344 | Xạ trị bằng máy gia tốc |
|  | 345 | Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều |
|  | 348 | Xạ trị áp sát xuất liều thấp |
|  | 349 | Xạ trị áp sát xuất liều cao |
|  | 350 | Xạ trị bằng nguồn áp sát |
|  | **VIII** | **ĐIỆN QUANG** |
|  |  | **C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT)** |
|  | 208 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 64- 128 dãy) |
|  |  | **Đ. KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG MẠCH MÁU VÀ CAN THIỆP** |
|  | 614 | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới hướng dẫn siêu âm |
|  | 634 | Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính |
|  | 635 | Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính |
|  | **IX** | **HÓA SINH** |
|  |  | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] |
|  | **X** | **HUYẾT HỌC** |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  | 645 | Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR |
|  |  | Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật quý I ở phụ nữ mang thai trên mẫu giấy thấm khô |
|  |  | Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 3 bệnh (Thiếu enzyme G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, thiểu năng tuyến giáp) trên mẫu giấy thấm khô |
|  |  | Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 5 bệnh (Thiếu enzyme G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, thiểu năng tuyến giáp, phenylceton niệu, ) trên mẫu giấy thấm khô |
|  |  | Phát hiện đột biến gen BCR ABL bằng kỹ thuật Multiplex PCR |
|  | 353 | Vi khuẩn Real - time PCR |
|  | **XI** | **PT NỘI SOI** |
|  |  | **C. LỒNG NGỰC- PHỔI- TIM - MẠCH** |
|  | 93 | Phẫu thuật nội soi sinh thiết u chẩn đoán |
|  | 95 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi |
|  | 97 | Phẫu thuật nội soi cắt một phổi |
|  | 99 | Phẫu thuật nội soi cắt - nối phế quản |
|  |  | **D. BỤNG – TIÊU HOÁ** |
|  | 310 | Phẫu thuật nội soi nối tắt dạ dày – hỗng tràng |
|  | **X** | **PT TẠO HÌNH THẨM MỸ** |
|  |  | **Tên và số thứ tự kỹ thuật theo TT21/2017/TT-BYT** |
|  | 4227 | Phẫu thuật chỉnh hình cong dương vật |

|  |  |
| --- | --- |
| **BAN GIÁM ĐỐC** | **KẾ HOẠCH TỔNG HỢP** |