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

**PROFICIENCY TESTING REPORT**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**SOI PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT**

FAECAL PARASITOLOGY

|  |  |
| --- | --- |
| **MÃ ĐƠN VỊ**/PARTICIPANT CODE: | AGG201 |
| **MÃ NGOẠI KIỂM**/PT CODE: | QPF042 |
| **CHU KỲ- ĐỢT**/CYCLE - ROUND: | 6 – 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MẪU QPF230401**  Bệnh nhân A, 37 tuổi, triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Được chỉ định nhiều xét nghiệm trong đó có xét nghiệm phân. | | | |
| **KẾT QUẢ ĐƠN VỊ** | | **KẾT QUẢ CHẤP NHẬN** | |
| Trứng giun đũa  *Ascaris lumbricoides* | | **Trứng sán dây**  *Taenia spp.* | |
| **THỐNG KÊ KẾT QUẢ** | | | |
| **KÍ HIỆU** | **LOẠI KÝ SINH TRÙNG** | | **SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ** |
| **A** | Trứng sán dây (*Taenia spp.)* | | 47 |
| **B** | Trứng giun đũa (*Ascaris lumbricoides)* | | 3 |
| **C** | Trứng giun móc  (*Ancylostoma duodenale/Necator americanus*) | | 1 |
|  | **TỔNG SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA** | | **51** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MẪU QPF230402**  Bệnh nhân B, 18 tuổi, triệu chứng đau bụng, tiêu chảy. Được chỉ định nhiều xét nghiệm trong đó có xét nghiệm phân. | | | |
| **KẾT QUẢ ĐƠN VỊ** | | **KẾT QUẢ CHẤP NHẬN** | |
| Âm tính | | **Tìm không thấy ký sinh trùng đường ruột** | |
| **THỐNG KÊ KẾT QUẢ** | | | |
| **KÍ HIỆU** | **LOẠI KÝ SINH TRÙNG** | | **SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ** |
| **A** | Tìm không thấy ký sinh trùng đường ruột | | 50 |
| **B** | Ấu trùng giun lươn *(Strongyloides stercoralis)* | | 1 |
|  | **TỔNG SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA** | | **51** |

***Chú ý:***

*- Hiển thị cho kết quả của đơn vị.*

*- 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**