|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN**  Bệnh viện: «BenhVien»  Khoa: «Khoa»  Buồng: «Buong» | **BỆNH ÁN NGOẠI KHOA** | Số vào viện: «SoVVien»  Số lưu trữ: «SoLuuTru»  Mã người bệnh: «MaNB»  Mã YT: «MaYTe» |

**I. HÀNH CHÍNH**

«NgaySinh\_6»

«NgaySinh\_7»

«NgaySinh\_0»

«NgaySinh\_1»

«NgaySinh\_2»

«NgaySinh\_3»

«NgaySinh\_4»

«NgaySinh\_5»

«Tuoi\_1»

«Tuoi\_0»

Tuổi

1. Họ và tên *(In hoa):* «HoVaTen» 2. Ngày tháng năm sinh:

«Nu»

«Nam»

«Nghenghiep\_1»

«Nghenghiep\_0»

3. Giới Tính: 1. Nam 2. Nữ 4. Nghề nghiệp: «NgheNghiep»

5. Dân tộc: «DanToc» 6. Ngoại Kiều: «NgoaiKieu»

«xaphuong\_1»

«xaphuong\_0»

«xaphuong\_4»

«xaphuong\_3»

«xaphuong\_2»

«dantoc\_0»

«dantoc\_1»

7. Địa chỉ: Số nhà «SoNha» Thôn, phố: «Thon» Xã, phường: «Xa»

«thanhpho\_0»

«thanhpho\_1»

Huyện (Q, Tx, Tp): «Huyen» Tỉnh, thành phố: «Tinh»

«huyen\_2»

«huyen\_1»

«huyen\_0»

8. Nơi làm việc: «NoiLamViec»

«doituong\_1»

«doituong\_4»

«doituong\_3»

«doituong\_2»

9. Đối tượng: *1.BHYT 2.Thu phí 3.Miễn 4.Khác*

«Bhyt\_1»

«Bhyt\_2»

«Bhyt\_3»

«Bhyt\_4»

10. BHYT giá trị «GiaTriBaoHiemYTe»

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin: «LienHe» số điện thoại: «SoDienThoai»

**II. QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH**

|  |  |
| --- | --- |
| 12. Vào viện: «VaoVienGioPhut» «VaoVienNgayThang».  «tructiepvao\_2»  «tructiepvao\_1»  «tructiepvao\_0»  13. Trực tiếp vào: 1. Cấp cứu 2. KKB 3. Khoa điều trị | 14.Nơi giới thiệu: *1.Cơ quan y tế 2.Tự đến 3.Khác*  «NoiGioiThieu\_2»  «NoiGioiThieu\_0»  «NoiGioiThieu\_1»  - Vào viện do bệnh này lần thứ  «VaoVienLanThu»  «VaoVienLanThu» |
| Khoa Ngày /tháng /năm Số ngày điều trị  «Khoa»  15. Vào khoa «VaoKhoaNgayGio».  16. Chuyển «NgayGioKhoaChuyen1»  «MaKhoaChuyen1\_0»  «KhoaChuyen1»  «MaKhoaChuyen1\_1»  Khoa «NgayGioKhoaChuyen2»  «MaKhoaChuyen2\_1»  «MaKhoaChuyen2\_0»  «KhoaChuyen2»  «NgayGioKhoaChuyen3»  «MaKhoaChuyen1\_0»  «MaKhoaChuyen1\_0» | 17. Chuyển viện: *Có 2.Không*  «ChuyenVien\_1»  «ChuyenVien\_0» |
| - Nơi chuyển đến «ChuyenDen» |
| 18. Ra viện: «RaVienGioPhut».«RaVienNgayThang».  «RaVien\_3»  «RaVien\_1»  «RaVien\_0»  *1. Ra viện 2. Chuyển viện 3. Bỏ về 4. Đưa về*  «RaVien\_2»  «TongSoNgayDT\_0»  «TongSoNgayDT\_0»  «TongSoNgayDT\_1»  19. Tổng số ngày điều trị :…………………... |

**III. CHẨN ĐOÁN MÃ ICD MÃ ICD**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 20. Nơi chuyển đến: «NoiChuyenDenYHHD»  «Noichuyenden\_4»  «Noichuyenden\_3»  «Noichuyenden\_2»  «Noichuyenden\_1»  «Noichuyenden\_0»  21. KKB/Cấp cứu: «KhoaKhamBenhYHHD»  «KhoaKhamBenh\_4»  «KhoaKhamBenh\_3»  «KhoaKhamBenh\_2»  «KhoaKhamBenh\_1»  «KhoaKhamBenh\_0»  «BenhChinh\_0»  «BenhChinh\_0»  «BenhChinh\_0»  «BenhChinh\_0»  «BenhChinh\_0»  22. Vào khoa điều trị | 23. Ra viện:  «RaVienBenhKeoTheo\_2\_0»  «RaVienBenhKeoTheo\_2\_1»  «RaVienBenhKeoTheo\_2\_2»  «RaVienBenhKeoTheo\_2\_3»  «RaVienBenhKeoTheo\_2\_4»  «RaVienBenhKeoTheo\_1\_0»  «RaVienBenhKeoTheo\_1\_1»  «RaVienBenhKeoTheo\_1\_2»  «RaVienBenhKeoTheo\_1\_3»  «RaVienBenhKeoTheo\_1\_4»  «RaVienBenhChinh\_0»  «RaVienBenhChinh\_1»  «RaVienBenhChinh\_2»  «RaVienBenhChinh\_3»  «RaVienBenhChinh\_4»  «RaVienBenhChinh\_4»  «RaVienBenhKeoTheo\_1\_4»  «RaVienBenhKeoTheo\_2\_4»  «RaVienBenhKeoTheo\_3\_4»  «RaVienBenhKeoTheo\_3\_1»  «RaVienBenhKeoTheo\_3\_2»  «RaVienBenhKeoTheo\_3\_3»  «RaVienBenhKeoTheo\_3\_4»   |  | | --- | | - Bệnh chính: «RaVienBenhChinhYHCT»  - Bệnh kèm theo: «RaVienBenhKemTheoYHCT» |     «RaVienBenhKeoTheo\_3\_0»  *+ Tai biến*   *+ Biến chứng*  «RaVienBienChungYHCT»  «RaVienTaiBienYHCT» |
| *+ Tai biến*  *+ Biến chứng*  «Khac »  «PhauThuatYHHD»  «ThuThuatYHHD»  *1.Do phẫu thuật 2.Do gây mê 3.Do nhiễm khuẩn 4.Khác*  «donhiemkhuan »  «dogayme »  «dophauthuat »  «songaydieutrisauphauthuat »  «songaydieutrisauphauthuat »  23. Tổng số ngày điều trị sau phẫu thuật:  «tongsolanphauthuat »  «tongsolanphauthuat »  24. Tổng số lần phẫu thuật:    s |
|  |  |

**IV. TÌNH TRẠNG RA VIỆN**

|  |  |
| --- | --- |
| 24. Kết quả điều trị  «TTRVKQDT\_3»  «TTRVKQDT\_0»  1. Khỏi 4. Nặng hơn  «TTRVKQDT\_4»  «TTRVKQDT\_1»  2. Đỡ 5. Tử vong  «TTRVKQDT\_2»  3. Không thay đổi  25. Giải phẫu bệnh (khi có sinh thiết)  1. Lành tính 2. Nghi ngờ 3. Ác tính  «GiaiPhauBenh\_2»  «GiaiPhauBenh\_1»  «GiaiPhauBenh\_0» | 26. Tình hình tử vong: «NgayTuVong»  1. Do bệnh 2. Do tai biến điều trị 3. Khác  «TTRVTTTV\_3»  «TTRVTTTV\_2»  «TTRVTTTV\_1»  «TTRVTTTV\_0»  1. Trong 24 giờ vào viện 2. Trong 48 giờ vào viện 3. Trong 72 giờ vào viện  «TTRVTTTV\_5»  «TTRVTTTV\_4»  27. Nguyên nhân chính tử vong:«NguyenNhanTuVong»  28. Khám nghiệm tử thi:  «KhamNghiemTuThi»  «ChuanDoanGiaiPhau\_0»  «ChuanDoanGiaiPhau\_1»  «ChuanDoanGiaiPhau\_2»  «ChuanDoanGiaiPhau\_3»  «ChuanDoanGiaiPhau\_4»  29. Chẩn đoán giải phẫu tử thi: «ChanDoanGiaiPhauTuThi» |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Giám đốc bệnh viện**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  «GiamDoc» | «NgayThang»  **Trưởng khoa**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  «TruongKhoa» |

**A.** **Bệnh Án**

**I. LÝ DO VÀO VIỆN:**

«LyDoVaoVien»

**II. Hỏi Bệnh:**

«QuaTrinhBenhLy»

**III. TIỀN SỬ:**

+ Bản thân: «BanThan»

Đặc điểm liên quan bệnh:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Kí Hiệu** | **Thời gian (tính theo tháng)** | **TT** | **Kí Hiệu** | **Thời gian Tính Theo Tháng** |
| **01** | Dịứng  «BanThan\_0» | **(dị nguyên)** | **04** | **Thuốc lá**  «BanThan\_3» | **(dị nguyên)** |
| **02** | Ma Túy  «BanThan\_1» |  | **05** | **Thuốc lào**  «BanThan\_4» |  |
| **03** | Rượu Bia  «BanThan\_2» |  | **06** | **Khác**  «BanThan\_5» |  |

1. Dị ứng 2. Rượu 3. Ma tuý 4. Thuốc lá 5. Thuốc lào 6. Khác

+ Gia đình: (Những người trong gia đình: bệnh đã mắc, đời sống, tinh thần, vật chất ...vv) «GiaDinh»

**III. KHÁM BỆNH**

***Mạch*** «mach» ***lần/ph***

***Nhiệt độ*** «nhietdo» ***0C***

***Huyết*** «huyetap» ***mmHg***

***Nhịp thở*** «nhiptho» ***lần/ph***

***Cân nặng*** «cannang» ***kg***

***Chiều cao*** «chieucao» ***cm***

***BMI*** «bmi»

|  |
| --- |
| 1 Toàn Thân: (ý thức, da niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động…vv)  «ToanThan»  **2: Bệnh ngoại khoa:**  «Benhngoaikhoa» |

3 Khám cơ quan:

|  |
| --- |
| Tuần hoàn: «TuanHoan» |
| Hô hấp: «HoHap» |
| Tiêu hóa: «TieuHoa» |
| Tiết niệu - sinh dục: «TietNieu» |
| Thần kinh: «ThanKinh» |
| Cơ – xương - khớp: «CoXuongKhop» |
| Tai - Mũi - Họng: «TaiMuiHong» |
| Răng - Hàm - Mặt: «RangHamMat» |
| Mắt: «Mat» |
| Nội tiết, dinh dưỡng và các bệnh lý khác : «NoiTiet» |
| **4 Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm**  «TomTatCls» |
| **5 TÓM TẮT BỆNH ÁN**  «TomTatBenhAn» |

**IV. Chẩn đoán khi vào khoa điều trị**

- Bệnh chính: «BenhChinhYHHD»

«BenhKemTheo\_3\_4»

«BenhKemTheo\_3\_3»

«BenhKemTheo\_3\_2»

«BenhKemTheo\_3\_1»

«BenhKemTheo\_3\_0»

«BenhKemTheo\_2\_4»

«BenhKemTheo\_2\_3»

«BenhKemTheo\_2\_2»

«BenhKemTheo\_2\_1»

«BenhKemTheo\_2\_0»

«BenhKemTheo\_1\_4»

«BenhKemTheo\_1\_3»

«BenhKemTheo\_1\_2»

«BenhKemTheo\_1\_1»

«BenhKemTheo\_1\_0»

«BenhChinh\_1»

«BenhChinh\_2»

«BenhChinh\_0»

«BenhChinh\_4»

«BenhChinh\_3»

- Bệnh kèm theo (*nếu có*): «BenhKemTheoYHHD\_1», «BenhKemTheoYHHD\_2», «BenhKemTheoYHHD\_3»

- Phân biệt: «PhanBiet»

**V. TIÊN LƯỢNG**:..............................................................................................................................

«DuHau»....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**VI. Hướng dẫn điều trị**

«HuongDieuTri»

|  |  |
| --- | --- |
| «DieuTriKetHopYHHD»2 | «NgayGioLamBenh»  **Bác sỹ làm bệnh án**  «BacSyLamBenh» |

**TỔNG KẾT BỆNH ÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng «QuaTrinhBenhLy»      2. Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán  «TongKetQuaTrinhBenh»      3. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng:  «KetQuaXetNghiemCanLamSang»    «Phauthuat»  «Thuthuat»   * Phẫu thuật - Thủ thuật      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Giờ, ngày** | **Phương pháp phẫu thuật/vô cảm** | **Bác sĩ phẫu thuật** | **Bác sĩ gây mê** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   4. Tình trạng người bệnh ra viện:  «TinhTrangRaVien»  5. Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo:  «HuongDieuTriCheDoTiep»   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Hồ sơ, phim | | Người giao hồ sơ: | *«NgayThangTongKet»* | | **Loại** | **Số tờ** |  | Bác sỹ điều trị | | - X - quang | «soTongKetXQuang» |  |  | | - CT Scanner | «soTongKetCT» | «HoTenNguoiGiao» |  | |  |  | Người nhận hồ sơ: |  | | - Siêu âm | «soToSieuAm» | | - Xét nghiệm | «soToXetNghiem» | | - Khác «tongKetKhac» | «soTongKetKhac» |  |  | | - Toàn bộ hồ sơ | «soTongKetToanHoSo» | «HoTenNhan» | «HoTenThay» | |
|  |