**ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE VÀ CHUẨN ĐOÁN BỆNH**

**TẠI BỆN VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

***(Danh mục khám tự chọn)***

**Họ và tên người đăng ký:**………………………………………………………………………………………………………………

**Ngày/tháng/năm sinh:**…………………………………………………………………………………………………………………..

**Giới tính:**………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Đơn vị công tác:**…………………………………………………………………………………………………………………………

| **TT** | **Tên danh mục** | **Đối tượng khám** | | **Ý nghĩa mục khám** | **Đơn giá** | **Đăng ký** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Khám 13 chuyên khoa: Tuần hoàn, Hô hấp, Tiêu hóa, Thận - tiết niệu - sinh dục, Thần kinh, Tâm thần, Hệ vận động, Nội tiết, Da liễu, Sản phụ khoa, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt và tư vấn sức khỏe | **+** | **+** | Khám lâm sàng phát hiện các bệnh: tim mạch, cao huyết áp, viêm phế quản, viêm dạ dày cấp, khảo sát các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường, các bệnh lý thần kinh, tâm thần, các triệu chứng cơ năng bệnh TMH, RHM, Mắt … | 100.000 |  |
| 2 | Đo huyết áp, mạch, cân nặng, chiều cao, nhiệt độ, chỉ số BMI | **+** | **+** | Đánh giá các chỉ số cân nặng, huyết áp, mạch, chiều cao, xác định nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường… |
| 3 | Tổng phân tích máu  (Bằng máy tự động hoàn toàn) | **+** | **+** | Đánh giá tình trạng sức khỏe chung, có giá trị chẩn đoán và theo dõi những trường hợp các chỉ số tế bào máu thay đổi bất thường: sốt nhiễm khuẩn, nhiễm virus, ký sinh trùng, dị ứng, thiếu máu, bệnh máu ác tính… | 35.000 |  |
| 4 | Đường máu | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi rối loạn chuyển hóa đường: đái tháo đường, hạ đường huyết. | 20.000 |  |
| 5 | Nước tiểu toàn phần | **+** | **+** | Theo dõi, chẩn đoán các bệnh làm thay đổi các thành phần hóa sinh, tế bào, tinh thể của nước tiểu như đái tháo đường, đái nhạt, viêm nhiễm thận- đường tiết niệu, bệnh gan mật,… | 25.000 |  |
| 6 | Chụp XQ tim phổi kỹ thuật số (T/N) | **+** | **+** | Phát hiện bằng hình ảnh các bệnh lý: u phổi, lao phổi, viêm phế quản, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, đánh giá hình tim, các cung ĐM phổi, quai ĐM chủ... | 60.000 |  |
| 7 | Khám Nội soi Tai mũi họng | **+** | **+** | Phát hiện các bệnh vùng Tai mũi họng, phát hiện sớm ung thư vòm, hạ họng, thanh quản | 100.000 |  |
| 8 | Khám sản phụ khoa và Nội soi cổ tử cung |  | **+** | Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, các viêm nhiễm kín đáo cổ tử cung… | 70.000 |  |
| 9 | Nhóm máu | **+** | **+** | Có giá trị lựa chọn người cho máu phù hợp, xác định nguyên nhân gây những bệnh do bất đồng nhóm máu giữa người cho và người nhận, giữa mẹ và thai nhi…, cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu di truyền , pháp y. | 20.000 |  |
| 10 | Bilirubin TP | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi các trường hợp vàng da do: tan huyết, viêm gan, tắc mật… | 20.000 |  |
| 11 | Creatinin máu | **+** | **+** | Đánh giá chức năng thận, tính mức lọc cầu thận, chẩn đoán hội chứng tăng urê máu. | 20.000 |  |
| 12 | Ure máu | **+** | **+** | 20.000 |  |
| 13 | SGOT | **+** | **+** | Đánh giá tổn thương tế bào gan, cơ tim, loạn dưỡng cơ, tiêu myoglobin. | 20.000 |  |
| 14 | SGPT | **+** | **+** | Đánh giá tổn thương tế bào gan. | 20.000 |  |
| 15 | Acid Uric | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi bệnh Gout | 20.000 |  |
| 16 | Cholesteron | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi rối loạn chuyển hóa mỡ máu. | 20.000 |  |
| 17 | HDL-cholesteron | **+** | **+** | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ xơ vữa động mạch, tiêu chuẩn xác định các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, ĐTĐ. | 20.000 |  |
| 18 | LDL-cholesteron | **+** | **+** | 20.000 |  |
| 19 | Triglyceride | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi rối loạn chuyển hóa mỡ máu | 20.000 |  |
| 20 | Protein toàn phần | **+** | **+** | Theo dõi những trường hợp bệnh lý làm thay đổi lượng protein: tăng trong mất nước, sốt kéo dài, đa u tủy xương; giảm trong thiểu dưỡng, kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, thận hư... | 20.000 |  |
| 21 | HbsAg (test nhanh) | **+** | **+** | Tầm soát và phát hiện nhiễm virus Viêm gan B. | 50.000 |  |
| 22 | PSA (free) | **+** |  | Theo dõi, chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến. | 160.000 |  |
| 23 | AFP | **+** | **+** | Chẩn đoán và theo dõi ung thư tế bào gan nguyên phát, ung thư tế bào mầm (tinh hoàn), AFP cũng tăng trong viêm gan, xơ gan… | 160.000 |  |
| 24 | CA15-3 |  | **+** | Phát hiện và theo dõi điều trị ung thư vú,CA 15-3 cũng có thể tăng trong u vú lành tính, viêm gan, viêm tụy… | 170.000 |  |
| 25 | CA125 |  | **+** | Theo dõi, chẩn đoán ung thư buồng trứng, cổ tử cung và theo dõi hiệu quả của điều trị , CA 125 cũng có thể tăng trong một số trường hợp viêm nhiễm. | 170.000 |  |
| 26 | CEA |  | **+** | Theo dõi, chẩn đoán ung thư đại tràng và một số ung thư đường tiêu hóa khác ( thực quản, dạ dày, gan, tụy, trực tràng…), CEA cũng có thể tăng không đặc hiệu trong polyp đại tràng, viêm ruột non, viêm tụy, suy thận mạn… | 180.000 |  |
| 27 | Siêu âm bụng tổng quát | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý các cơ quan gan, thận: u gan, sỏi thận, sỏi mật… | 35.000 |  |
| 28 | Siêu âm tuyến tiền liệt | **+** |  | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý tuyến tiền liệt: u xơ… | 35.000 |  |
| 29 | Siêu âm tuyến vú |  | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý tuyến vú: u nang, nhân xơ... | 35.000 |  |
| 30 | Siêu âm tuyến giáp | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý tuyến giáp: nhân tuyến giáp, bướu giáp đơn thuần… | 35.000 |  |
| 31 | Siêu âm tử cung phần phụ |  | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý tử cung, buồng trứng: u nang, u xơ, buồng trứng đa nang… | 35.000 |  |
| 32 | Chụp C-T Scanner (chưa bao gồm thuốc cản quang) | **+** | **+** | Phát hiện vị trí, tính chất tổn thương: u xương, viêm xương, viêm mũi xoang, u phổi…. | 500.000 |  |
| 33 | Chụp C-T Scanner (bao gồm thuốc cản quang) | **+** | **+** | Phát hiện vị trí, tính chất cản quang của tổn thương: u xương, viêm xương, viêm mũi xoang, u phổi…. | 870.000 |  |
| 34 | Điện tim | **+** | **+** | Chẩn đoán một số bệnh lý tim: loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, các rối loạn điện giải, tăng gánh thất, nhĩ, … | 20.000 |  |
| 35 | Đo độ loãng xương | **+** | **+** | Phát hiện bệnh loãng xương | 45.000 |  |
| 36 | Điện não | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và một số bệnh lý thần kinh. | 60.000 |  |
| 37 | Lưu huyết não | **+** | **+** | Đánh giá một số rối loạn tuần hoàn máu não | 30.000 |  |
| 38 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý dạ dày – thực quản: viêm – loét dạ dày, u… | 100.000 |  |
| 39 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý đại trực tràng: viêm đại tràng, polyp, u đại tràng… | 130.000 |  |
| 40 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý trực tràng: polyp trực tràng… | 90.000 |  |

**ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE VÀ CHUẨN ĐOÁN BỆNH**

**TẠI BỆN VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

***(Danh mục gợi ý gói khám định mức 700.000vnđ)***

**Họ và tên người đăng ký:**…………………………………………………………………………………………………………….

**Ngày/tháng/năm sinh:**…………………………………………………………………………………………………………………..

**Giới tính:**………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Đơn vị công tác:**………………………………………………………………………………………………………………………..

| **TT** | **Tên danh mục khám** | **Đối tượng** | | **Mục đích kết quả** | **Đơn giá vnđ** | **Đăng ký** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Khám lâm sàng: 13 chuyên khoa: Tuần hoàn, Hô hấp, Tiêu hóa, Thận - tiết niệu - sinh dục, Thần kinh, Tâm thần, Hệ vận động, Nội tiết, Da liễu, Sản phụ khoa, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt và tư vấn sức khỏe | **+** | **+** | Khám lâm sàng phát hiện các bệnh: tim mạch, cao huyết áp, viêm phế quản, viêm dạ dày cấp, khảo sát các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường, các bệnh lý thần kinh, tâm thần, các triệu chứng cơ năng bệnh TMH, RHM, Mắt … | 100.000 |  |
| 2 | Đo các chỉ số thể lưc: huyết áp, mạch, cân nặng, chiều cao, nhiệt độ, chỉ số BMI | **+** | **+** | Đánh giá các chỉ số cân nặng, huyết áp, mạch, chiều cao, đánh thể lực và chức năng để phân loại sức khỏe. |
| 3 | Tổng phân tích máu  (Bằng máy tự động) | **+** | **+** | Đánh giá tình trạng sức khỏe chung, có giá trị chẩn đoán và theo dõi những trường hợp các chỉ số tế bào máu thay đổi bất thường: sốt nhiễm khuẩn, nhiễm virus, ký sinh trùng, dị ứng, thiếu máu, bệnh máu ác tính… | 35.000 |  |
| 4 | Đường máu | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi rối loạn chuyển hóa đường: đái tháo đường, hạ đường huyết. | 20.000 |  |
| 5 | Nước tiểu toàn phần | **+** | **+** | Theo dõi, chẩn đoán các bệnh làm thay đổi các thành phần hóa sinh, tế bào, tinh thể của nước tiểu như đái tháo đường, đái nhạt, viêm nhiễm thận- đường tiết niệu, bệnh gan mật,… | 25.000 |  |
| 6 | Chụp XQ tim phổi kỹ thuật số | **+** | **+** | Phát hiện bằng hình ảnh các bệnh lý: u phổi, lao phổi, viêm phế quản, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, đánh giá hình tim, các cung ĐM phổi, quai ĐM chủ... | 60.000 |  |
| 7 | Khám Nội soi Tai mũi họng | **+** | **+** | Phát hiện các bệnh vùng Tai mũi họng, phát hiện sớm ung thư vòm, hạ họng, thanh quản | 120.000 |  |
| 8 | Nhóm máu | **+** | **+** | Có giá trị lựa chọn người cho máu phù hợp, xác định nguyên nhân gây những bệnh do bất đồng nhóm máu giữa người cho và người nhận, giữa mẹ và thai nhi…, cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu di truyền , pháp y. | 20.000 |  |
| 9 | Creatinin máu | **+** | **+** | Đánh giá chức năng thận, tính mức lọc cầu thận, chẩn đoán hội chứng tăng urê máu. | 20.000 |  |
| 10 | Ure máu | **+** | **+** | 20.000 |  |
| 11 | SGOT | **+** | **+** | Đánh giá tổn thương tế bào gan, cơ tim, loạn dưỡng cơ, tiêu myoglobin. | 20.000 |  |
| 12 | SGPT | **+** | **+** | Đánh giá tổn thương tế bào gan. | 20.000 |  |
| 13 | Acid Uric | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi bệnh Gout | 20.000 |  |
| 14 | Cholesteron | **+** | **+** | Chẩn đoán, theo dõi rối loạn chuyển hóa mỡ máu. | 20.000 |  |
| 15 | HDL-cholesteron | **+** | **+** | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ xơ vữa động mạch, tiêu chuẩn xác định các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. | 20.000 |  |
| 16 | LDL-cholesteron | **+** | **+** | 20.000 |  |
| 17 | Triglyceride | **+** | **+** |  | 20.000 |  |
| 18 | HbsAg (test nhanh) | **+** | **+** | Tầm soát và phát hiện nhiễm virus Viêm gan B. | 50.000 |  |
| 19 | Điện tim | **+** | **+** | Chẩn đoán một số bệnh lý tim: loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, các rối loạn điện giải, tăng gánh thất, nhĩ, … | 20.000 |  |
| 20 | Siêu âm bụng tổng quát | **+** | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý các cơ quan gan, thận: u gan, sỏi thận, sỏi mật… | 35.000 |  |
| 21 | Siêu âm tuyến tiền liệt | **+** |  | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý tuyến tiền liệt: u xơ… | 35.000 |  |
| 22 | Siêu âm tử cung phần phụ |  | **+** | Đánh giá hình ảnh bình thường và bệnh lý tử cung, buồng trứng: u nang, u xơ, buồng trứng đa nang… | 35.000 |  |