**PHỤ LỤC**

| **STT** | **Nội dung công việc** | **ĐVT** | **Khối lượng** |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khám sức khỏe |  |  |
| I | Phần khám chung |  |  |
| 1 | Khám tổng quát (khám chuyên khoa nội tổng quát, ngoại tổng quát, RHM, TMH, mắt, da liễu) | người | 171 |
| 2 | Công thức máu (phân tích các thành phần của máu) | người | 171 |
| 3 | Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | người | 171 |
| 4 | Xét nghiệm đường máu | người | 171 |
| 5 | X quang phổi | người | 171 |
| 6 | Siêu âm doppler màu tim | người | 171 |
| 7 | Điện tim thường | người | 171 |
| 8 | Đo ABI (đánh giá độ xơ vữa mạch máu ngoại biên) | người | 171 |
| 9 | Xét nghiệm Urê máu + creatinin (đánh giá chức năng thận) | người | 171 |
| 10 | Xét nghiệm bộ mỡ trong máu (chlolesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C) | người | 171 |
| 11 | Xét nghiệm SGOT, SGPT (đánh giá chức năng gan) | người | 171 |
| 12 | HbA1C (xét nghiệm đường máu trung bình 3 tháng) | người | 171 |
| 13 | TSH, Anti TPO (tầm soát bệnh lý về tuyến giáp thể tự miễn) | người | 171 |
| 14 | Xét nghiệm Acid Uric (tầm soát bệnh gout) | người | 171 |
| 15 | Chụp CT scaner bụng 64-128 lát cắt (chưa bao gồm thuốc cản quang) đánh giá bất thường ở các tạng đặc ở bụng | người | 171 |
| 16 | Thuốc cản quang (nếu cần) | người | 10 |
| 17 | Đo mật độ xương (đánh giá mức độ tập trung canxi tại xương, phòng tránh loãng xương, thiếu xương) | người | 171 |
| 18 | Phí hồ sơ | người | 171 |
| II | Khám chuyên khoa phụ sản |  |  |
| 1 | Khám phụ khoa nữ (bao gồm khám phụ khoa và khám vú) | người | 21 |
| 2 | Soi tươi nhuộm gram dịch âm đạo (tìm nấm) | người | 21 |
| 3 | Xét nghiệm tìm nấm Chlamydia | người | 21 |
| 4 | Siêu âm tử cung - phần phụ (đánh giá bất thường tại vùng tử cung, buồng trứng) | người | 21 |
| B | Khám bệnh nghề nghiệp |  |  |
| 1 | Lập hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp | người | 43 |
| 2 | Khám và tư vấn bệnh nghề nghiệp | người | 43 |
| 3 | Đo thính lực toàn diện (tầm soát bệnh nghề nghiệp) | người | 43 |