BẢNG KIỂM CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH TRƯỚC MỔ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã  NB/MRN: 23033337  Khoa: Phụ sản Phòng: ………..  Giường:…..  Họ tên/Full  name: **NGUYỄN THANH LAN**  Ngày sinh/D.O.B: 25/08/1997  Giới tính: Nữ  Ngày vào viện/Date of Admission: 13/09/2023  Affix Addressograph | | | **THEO DÕI NGƯỜI BỆNH TRƯỚC MỔ** | | | | |
| **Dấu hiệu sinh tồn** | | | | Nhóm máu  **O+** |
| Nhiệt độ *T*0: | | 36 0C | |
| Mạch: | | 79 lần/phút | |
| Nhịp thở: | | 20 lần/phút | |
| Huyết áp: | | 130/72 mmHg | |
| Hình thức mổ *:* | √Cấp cứu | Thường quy | |  PT trong ngày | | | |
| Chẩn đoán : Con so, thai 40 tuần, nhịp tim thai cơ bản thấp | | | Chiều cao: 161 cm | | | Cân nặng: 74 Kg | |
| Ngày phẫu thuật : 13/09/2023 | | | Phòng mổ *:* | | | | |
| Loại phẫu thuật : Mổ lấy thai cấp cứu | | | Lưu ý | *……………………………………..* | | | |
| Ngày giờ lên phòng mổ *: ….......giờ…...…phút,………/………./……….* | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIỂM TRA TRƯỚC MỔ** | | | |
| **Nội dung kiểm tra** | **Vị trí** | | **check** |
| Có | ko |
| 1. Hỏi kiểm tra thông tin người bệnh : | x | □ | □ |
| 2. Kiểm tra vòng đeo tay: | x | □ | □ |
| 3. Kiểm tra giấy đồng ý phẫu thuật | x | □ | □ |
| 4. Hoàn thành bệnh án trước mổ theo yêu cầu: | x | □ | □ |
| 5. Khám tiền mê | x | □ | □ |
| 6. Kiểm tra phim X-quang – siêu âm : | x | □ | □ |
| 7. Người bệnh nhịn ăn từ : Ngày, giờ *( …...giờ……phút,………/………./………* |  |  | □ |
| 8. Thụt tháo sạch *:* Ngày, *….....giờ….…phút,………/………./……….* |  |  | □ |
| 9. Dị ứng: …………………………………………………………………………… |  |  | □ |
| 10. Đánh dấu vị trí mổ | □ | x | □ |
| 11. Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn da | x | □ | □ |
| 12. Vệ sinh rốn | x | □ | □ |
| 13. Vệ sinh da/cắt ngắn lông/tóc vùng mổ: | x | □ | □ |
| 14. Cắt ngắn móng tay, chân | □ | x | □ |
| 15. Làm sạch sơn móng tay, móng chân | □ | x | □ |
| 16. Làm sạch son phấn-trang điểm | □ | x | □ |
| 17. Các đồ trang sức, phụ kiện: tóc giả, kẹp tóc, kính áp tròng, kính mắt, chân tay giả, răng giả,… được tháo bỏ : | x | □ | □ |
| 18. Tóc dài được búi, tết gọn gàng: | x | □ | □ |
| 19. Băng vô trùng da vùng mổ, thay quần áo sạch: | x | □ | □ |
| 20. Dùng thuốc tiền mê theo chỉ định: | □ | x | □ |
| 21. Khác…………………………………………………………………………………  ……………………………........ | □ | x | □ |

Điều dưỡng chuẩn bị Điều dưỡng chuyển NB Điều dưỡng phòng mổ