**BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM**

**PROFICIENCY TESTING REPORT**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**PHẾT MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT**

MALARIA MICROSCOPY

|  |  |
| --- | --- |
| **MÃ ĐƠN VỊ**/PARTICIPANT CODE: | HCM103H |
| **MÃ NGOẠI KIỂM**/PT CODE: | QPM052 |
| **CHU KỲ** - **ĐỢT**/CYCLE - ROUND: | 6 - 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KẾT QUẢ ĐỊNH DANH | | |
|  | **Kết quả ấn định** | **Kết quả đơn vị** |
| MẪU QPM230301 | **P2** | **P2** |
| MẪU QPM230302 | **P1** | **P1** |

|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG ĐIỂM ĐƠN VỊ | |
| Điểm định danh | **6/6** |
| Điểm mật độ | **3/6** |
| Điểm phân tích từng thể | **6/6** |
| Tổng điểm | **15/18** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã kết quả** | **Kết quả** |
| P1 | Tìm không thấy KSTSR |
| P2 | *Plasmodium falciparum* |
| P3 | *Plasmodium malariae* |
| P4 | *Plasmodium ovale* |
| P5 | *Plasmodium vivax* |
| P6 | *Plasmodium knowlesi* |
| P\_ + P\_ | Nhiễm hỗn hợp các loài KSTSR  (Điền vào chỗ trống những loài tìm thấy) |

*KSTSR: Ký sinh trùng sốt rét*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THANG ĐIỂM** | | | | | | | | | | |
| **Mẫu** | Điểm định danh | | | Điểm mật độ | Điểm phân tích từng thể | | | | | |
| Tư dưỡng | | Phân liệt | | Giao bào | |
| **3** | **1** | **0** | **3 (Trong khoảng ± 25% so với KQ ấn định)**  **1 (Trong khoảng ± 50% so với KQ ấn định)**  **0 (Ngoài khoảng ± 50% so với KQ ấn định)** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** |
| **QPM230301** | P2 | P2 + Loài khác | Kết quả khác | 4765/µL | Tìm thấy | Tìm  không thấy | Tìm  không thấy | Tìm thấy | Tìm  không thấy | Tìm thấy |
| **QPM230302** | P1 | - | Kết quả khác | 0/µL | Tìm  không thấy | Tìm thấy | Tìm  không thấy | Tìm thấy | Tìm  không thấy | Tìm thấy |

*KQ: Kết quả*

*(-) Không áp dụng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MẪU QPM230301 | Kết quả ấn định | Kết quả đơn vị | Điểm |
| Kết quả định danh | P2 | P2 | 3 |
| Thể tư dưỡng | Tìm thấy | Tìm thấy | 1 |
| Thể phân liệt | Tìm không thấy | Tìm không thấy | 1 |
| Thể giao bào | Tìm không thấy | Tìm không thấy | 1 |
| Kết quả mật độ | 4765/µL | 25000/µL | 0 |
|  | | | |
| Biểu đồ phân bố điểm định danh QPM230301 | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Biểu đồ phân bố kết quả phân tích từng thể mẫu QPM230301** |
|  |
|  |
| **Biểu đồ phân bố kết quả mật độ KSTSR mẫu QPM230301** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MẪU QPM230302 | Kết quả ấn định | Kết quả Đơn vị | Điểm |
| Kết quả định danh | P1 | P1 | 3 |
| Thể tư dưỡng | Tìm không thấy | Tìm không thấy | 1 |
| Thể phân liệt | Tìm không thấy | Tìm không thấy | 1 |
| Thể giao bào | Tìm không thấy | Tìm không thấy | 1 |
| Kết quả mật độ | 0/µL | 0/µL | 3 |
|  | | | |
| Biểu đồ phân bố kết quả định danh mẫu QPM230302 | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Biểu đồ thể hiện kết quả phân tích từng thể mẫu QPM230302** |
|  |
|  |
| **Biểu đồ phân bố kết quả đếm KSTSR mẫu QPM230302** |
|  |
| ***Ghi chú:***   * *Chương trình được thực hiện theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).* * *Chương trình với sự hỗ trợ của Ban tư vấn Ký sinh trùng.* * *Tất cả thông tin về chương trình và kết quả liên quan đến Quý đơn vị đều được bảo mật theo chính sách chất lượng và bảo mật tại Trung tâm.*   **KẾT THÚC BÁO CÁO** |