|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** |
| 1 | Khám tổng quát: Nội khoa, Ngoại khoa, Răng hàm mặt, Mắt (mù màu, tật khúc xạ), Da liễu (nấm, chàm, ghẻ,...), *(theo Danh mục 3b, ban hành kèm Thông tư 09/2023-BYT ngày 05/05/2023),* Kiểm tra thể chất. |
| 2 | Xét nghiệm tổng phân tích máu Completed Blood count |
| 3 | Men gan - chức năng gan (SGOT, SGPT) Liver enzymes - liver function (SGOT, SGPT) |
| 4 | Chức năng thận(BUN - Creatinin) |
| 5 | - Nuôi cấy phân C14E.coli O157:H7 - Soi tươi tìm ký sinh trùng, tả lỵ, Salmonela. Fecal culture |
| 6 | Viêm gan siêu vi B  *HBsAg* |
| 7 | Viêm gan A Anti-HAV IgM |
| 8 | Viêm gan E Anti-HEV IgM |
| 9 | XQ Tim phổi thẳng  Chest X-ray |
| 10 | Điện tim (ECG) Electrocardiogram (ECG) |
| 11 | Siêu âm bụng tổng quát ( màu) Abdominal Ultrasound |
| 12 | Tổng phân tích nước tiểu Unalysisri |
| 13 | Đường huyết Glucose |
| 14 | Sàng lọc Ung thư cổ tử cung (Pap smear) |
| 15 | Siêu âm vú |
| 16 | Mỡ Máu (Cholesterol, Trigriceride, HDL, LDL) |
| 17 | Khám phụ khoa (Nữ) |