|  |
| --- |
| *(Dán PID người bệnh vào đây)*  Họ và tên: [PATIENTNAME]  Số PID: [PID]  Ngày tháng năm sinh: [DOB]  Giới tính: [GENDER] |

**TÓM TẮT THỦ THUẬT**



**PROCEDURE SUMMARY**

Chẩn đoán trước thủ thuật/ *Pre-Operation Diagnosis*: [PREDIAGNOSIS]

Chẩn đoán sau thủ thuật/ *Post-Operation Diagnosis:* [POSTDIAGNOSIS]

Phương pháp thủ thuật/ *Procedure Performed*: [PERFORMED]

Loại thủ thuật/ *Type of Procedure:*

 Đặc biệt/ *Special*   Loại I/ *Type I*  Loại II/ *Type II*  Loại III/ *Type III*

Phương pháp vô cảm/ *Method of anesthesia*: [METHODANESTHESIA]

Bác sỹ làm thủ thuật/ *Procedure doctor*: [PROCEDUREDOCTOR]

Nhân viên phụ/ *Extra staff*: [EXTRASTAFF]

Bác sĩ gây mê hồi sức (nếu có)/ *Anesthetist’s name (if any)*: [ANESTHETISTNAME]

Thời gian làm thủ thuật/ *Procedure Date, time*: [PROCEDUREDATE]

**TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM THỦ THUẬT**

**STEPS OF PROCEDURE**

[STEPOFPROCEDURE]

Các biến chứng trong quá trình làm thủ thuật/ *Complications or unexpected procedural events*:

[COMPLICATION]

Lượng máu mất/ *Blood loss*: [BLOODLOSS]. Số mẫu bệnh phẩm (nếu có)/ *Number of specimens (if any)*: [SPECIMENS].

Số đăng ký của thiết bị cấy ghép (nếu có)/ *Registration number of implantable instruments (if any)*: [REGISTRATION]

[DATE]/ [MONTH] /[YEAR]

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Bác sỹ làm thủ thuật/ Procedure doctor**  *(Ký và ghi họ tên/ Name and Signature)* |
|  | [PROCEDUREDOCTOR] |