**«GroupStart:BenhAnChamSocPrintDto»**

|  |  |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN «BenhVien»  **Khoa: «Khoa»** | Mã số vào viện: «MaSoVV» |

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CẤP «CapTitle»**

|  |
| --- |
| **I. Phần hành chính:**  Mã QL: «MaQL» Ngày sinh: «NgaySinh»Ngày vào khoa: «NgayVaoKhoa» Giới tính:«GioiTinh»  Họ và tên: «HoTen» Tên khoa: «TenKhoa» Tên đối tượng: «TenDoiTuong»  Chẩn đoán: «ChanDoan»  Tiền sử bản thân: «TienSuBanThan»  Dị ứng: «DiUng»  Thuốc: «Thuoc»  Tiền sử gia đình: «TienSuGiaDinh» |

| **Ngày giờ** | **II. Nhận định** | | **III. Thực hiện kế hoạch chăm sóc** |
| --- | --- | --- | --- |
| **«TableStart:ChiTietBenhAnChamSocPrintDto»«NgayGio»** | Từ ngày «TuNgay» đến ngày «DenNgay» Điều dưỡng: «DieuDuong»  Ngày chăm sóc thứ «NgayChamSocThu»  ***1. Toàn trạng:***  «HtmlYThuc»  «HtmlTheTrang»  «HtmlPhu»  «HtmlDaNiemMac»  2. ***Tuần hoàn:*** «HtmlTuanHoan», huyết áp «HuyetAp» mmHg, Nhiệt độ «NhietDo» C  ***3. Hô hấp:*** «HtmlHoHap»  Tính chất đờm: «TinhChatDom»  Dẫn lưu: «HoHapDanLuu»  ***4. Tiêu hóa:*** «HtmlTieuHoa», vị trí đau: «ViTriDau»  Đại tiện: «HtmlDaiTien», số lần «SoLan»  màu sắc: «TieuHoaMauSac»  ***5 Thận, tiết niệu:*** «HtmlThanTietNieu», màu sắc «ThanMauSac» số lượng «SoLuong» ml/24h  ***6. Tâm, thần kinh:*** «HtmlTamThanKinh», khác «TamThanKinhKhac»  *- Tâm lý người bệnh:* «HtmlTamLyNguoiBenh»  *- Ngủ:* «HtmlNgu», «NguNgayGio» giờ/ngày  ***7. Vận động, cơ, xương, khớp:***  ***-*** *Vận động:* «HtmlVanDong», tính chất liệt: «TinhChatLiet»  *- Cơ, xương, khớp: «HtmlCoXuongKhop»*  ***8. Vết thương/Mổ***: Vị trí «VetThuongMoViTri» «HtmlVetThuongMo», khác «VetThuongMoKhac»  + Dẫn lưu: «HtmlDanLuu».  Chân dẫn lưu: «ChanDanLuu»  ***9. Nhận định khác:***  ***«***NhanDinhKhac***»***  ***10. Cấp chăm sóc:*** «HtmlCapChamSoc»  ***11. Chẩn đoán chăm sóc***: «ChanDoanChamSoc» | | **Thực hiện kế hoạch chăm sóc:**  ***1. Hướng dẫn nội quy, thủ tục nhập viện*** «HtmlHuongDanNoiQuyThuTucNhapVien»  ***2. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn «HtmlTheoDoiDauHieuSinhTon»***  ***3. Thực hiện y lệnh:***  - «HtmlThucHienYLenhThuoc»  -Thủ thuật:  + Tây y: «HtmlTayY», giờ test «GioTest» , số lần «SoLanTruyenDich»  + Đông y: «HtmlDongY»  + Thay băng: Vị trí thay băng: «ViTriThayBang» , «HtmlThayBang»  ***4. Vệ sinh cá nhân:*** «HtmlVeSinhCaNhan»  ***5. Dinh dưỡng:*** «DinhDuong»  ***6. GDSK:*** «HtmlGDSK»  ***7. Thực hiện y lệnh khác:***  «ThucHienYLenhKhac»  Xử trí: «XuTri»  ***8. ĐD thực hiện (ghi rõ tên):***  «DDThucHien»«TableEnd:ChiTietBenhAnChamSocPrintDto» |
|  | |  | |  |

**«GroupEnd:BenhAnChamSocPrintDto»**