Sở Y tế Hà Nội

*iMed*

**Phòng khám Nha khoa iMed**

Dental clinic

**PHIẾU XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC**

Họ tên người bệnh: ánh 1 Tuổi Giới tính: Nam

Địa chỉ: 155 cầu giấy hà nội Số điện thoạiaaaaaaaaaaa: 033112366611111111111

Chẩn đoán: aaaa454566

1. **Tế bào máu ngoại vi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Y/c** | **Chỉ số** |  | **Y/c** | **Chỉ số** |
| x | Số lượng hồng cầu:  Nam (4,2 – 5,4 T/l)  Nữ (4,0 – 4,9 T/l) |  | x | -Số lượng bạch cầu (5 - 10 G/l) |
| x | Huyết sắc tố:  Nam (130 – 160 g/l)  Nữ (125 – 142 g/l) |  | x | -Thành phần bạch cầu (%) |
| x | Heramtocrit:  Nam (0,42 – 0,47g/l)  Nữ (0,37 – 0,42 g/l) |  |  | + Đoạn trung tính |
| x | Số lượng tiểu cầu (150 - 500 G/l) |  |  | + Đoạn ưa axit |
|  | KSV sốt rét |  |  | + Đoạn ưa bazơ |
|  |  |  |  | + Monocyte |
|  | XN khác |  |  | + Lymphocyte |
|  |  |  |  | + Tế bào bất thường |
|  |  |  |  |  |

1. **Đông máu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Y/c** | **Tên xét nghiệm** | **Chỉ số bình thường** |
|  | Máu chảy | < 5 phút |
|  | Máu đông | 7-10 phút |
| x | PT: - Thời gian (giây)  - Tỷ lệ (%)  - INR | 9 – 15  80 -120  <1,2 |
| x | APTT: Thời gian (giây)  Tỷ số Bệnh/ Bình thường | 30 – 40  0,8 – 1,2 |
| x | Fibrinogen (g/l) | 2 - 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2020  **Bác sĩ điều trị** | Ngày…..tháng…..năm 2020  **Trưởng phòng xét nghiệm** |

*Giờ làm việc: thứ 2 đến thứ 6: 17h- 20h Thứ 7: 8h-17h*

*Điện thoại: 024 6666 8468 /0972 435 008 /Email: imednhakhoa@gmail.com*