**PHẦN II: BỆNH ÁN**

**A.** **Y HỌC HIỆN ĐẠI**

**I. LÝ DO VÀO VIỆN:**

«LyDoVaoVien»

**II. BỆNH SỬ:**

«BenhSu»

**III. TIỀN SỬ:**

1. **Tình hình lúc đẻ:**

«ConThu\_0»

**+** Con thứ 1, 2, 3, 4, 5

* 1. Đẻ đủ, 2. thiếu tháng Cân nặng: 1. ≤ 2,5 kg, 2. > 2,5kg

«CanNang\_0»

«DeDuThang\_0»

1. Đẻ dễ,2. khó

«KhongDeNgatTho\_0»

«CoDeNgatTho\_0»

«DeKho\_0»

+ Lúc đẻ ngạt thở Có Không

«RungRon\_0»

+ Thời gian rụng rốn: 1. bình thường (5-7 ngày), 2. bất thường (>7 ngày)

**2. Chế độ ăn:**

a) < 1 tuổi: bú mẹ, nhân tạo, hỗn hợp «AnDuoi1Tuoi» Tháng cai sữa: «ThangCaiSua»

b) > 1 tuổi: «AnTren1Tuoi»

**3. Phát dục:**

«ThangLay\_0»

+ Tháng biết lẫy: bình thường (3-4 tháng), chậm > 4 tháng

+ Tháng biết bò: bình thường (6-7 tháng), chậm > 7 tháng

«ThangBo\_0»

+ Tháng biết đi: bình thường (9-12 tháng), chậm > 12 tháng

«ThangDi\_0»

+ Tháng biết nói: «ThangNoi»

«ThangMocRang\_0»

+ Tháng mọc răng: bình thường (> 6 tháng), chậm > 12 tháng

+ Tuổi bắt đầu có kinh nguyệt:

«TuoiCoKinh\_1»

«TuoiCoKinh\_0»

**4. Đã tiêm chủng:** Có Không

«KhongDaTiemChung\_0»

«CoDaTiemChung\_0»

**5. Bệnh đã mắc:** Có Không

«KhongBenhDaMac\_0»

«CoBenhDaMac\_0»

- Mô tả: «MoTa»................................................................................................................................................

+ Cá nhân:«BanThan».............................................................................................................................

+ Gia đình «GiaDinh»............................................................................................................................

**6. Đặc điểm sinh hoạt**(Vật chất, tinh thần, nghề nghiệp)

«DacDiemSH»...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**7. Tiền sử đặc biệt khác** (nếucó): «DacDiem».................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**IV. KHÁM BỆNH**

|  |
| --- |
| 4.1 Khám toàn thân: (ý thức, da niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động…)  «ToanThan» |

4.2 Khám bộ phận:

***Mạch*** «mach» ***lần/ph***

***Nhiệt độ*** «nhietdo» ***0C***

***Huyết áp*** «huyetap»***mmHg***

***Nhịp thở*** «nhiptho» ***lần/ph***

***Cân nặng*** «cannang» ***kg***

***Chiều cao*** «chieucao» ***cm***

***BMI*** «bmi»

|  |
| --- |
| 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 (nếu có):«NoiTiet» |
| **V. CẬN LÂM SÀNG**  «TomTatCls» |
| **VI. TÓM TẮT BỆNH ÁN**  «TomTatBenhAn» |

**VII. CHẨN ĐOÁN**

- Bệnh chính: «BenhChinhYHHD»

«BenhKemTheo\_1\_0»

«BenhChinh\_0»

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

«BenhKemTheo\_2\_0»

«BenhKemTheo\_3\_0»

- Phân biệt: «PhanBiet»

«MaBenhPhanBiet\_0»

**B. Y HỌC CỔ TRUYỀN**

**I. VỌNG CHẨN**

**1. Hình thái:** 1. Gầy 2. Béo 3. Cân đối 4. Nằm co 5. Nằm duỗi 6. Ưa tĩnh 7. Ưa động 8. Khác

«VongChuanTrach\_1»

«VongChuanSac\_2»

«VongChuanSac\_1»

«VongChuanThan\_1»

«VongChuanHinhThai\_2»

«VongChuanHinhThai\_0»

«VongChuanHinhThai\_1»

**2. Thần:** 1. Còn thần 2. Không còn thần 3. Khác

«VongChuanThan\_0»

**3. Sắc**: 1. Bệch (trắng) 2. Đỏ 3. Vàng 4. Xanh 5. Đen 6. Bình thường 7. Khác

«VongChuanSac\_0»

**4. Trạch** 1. Tươi nhuận 2. Khô 3. Khác

«VongChuanTrach\_0»

**5. Lưỡi:**

- Hình thái: 1. Bình thường 2. Lệch 3. Rụt 4. Khác

«VongChuanLuoi\_0»

«VongChuanLuoi\_1»

- Chất lưỡi, sắc lưỡi: 1. Đạm 2. Bệu 3. Gầy mỏng 4. Nứt 5. Cứng 6. Loét

«VongChuanChatLuoi\_0»

«VongChuanChatLuoi\_1»

«VongChuanChatLuoi\_2»

7. Hồng 8. Nhợt 9. Đỏ 10. Đỏ sẫm 11. Tím 12. Khác

- Rêu lưỡi: 1.Có 2.Không 3. Bong 4. Dầy 5. Mỏng 6. Ướt 7. Khô 8. Nhuận

«VongChuanReuLuoi\_2»

«VongChuanReuLuoi\_1»

«VongChuanReuLuoi\_0»

9. Dính 10. Trắng 11. Vàng 12. Khác

**6.Chỉ tay (trẻ dưới 3 tuổi)**:

«DuongDiChiTay\_0»

* Đường đi: 1. Phong quan 2. Khí quan 3. Mệnh quan

«TinhChatChiTay\_0»

* Tính chất: 1. Nổi 2. Chìm 3. Hoạt 4. Trệ 5. Khác
* Hình dáng: 1. Thẳng 2. Chia nhánh 3. Liên tục 4. Đứt đoạn 5. Khác

«HinhDangChiTay\_0»

* Màu sắc: 1. Đỏ 2. Đỏ tươi 3. Đỏ nhạt 4. Đỏ bầm (đỏ tím)

«MauSacChiTay\_0»

4. Xanh 5. Xanh tím 6. Xanh đen 7. Khác

**7. Mô tả khác (nếu có)**

«MoTaKhac»

**II. VĂN CHẨN**

**1. Âm thanh:**

1.1. Tiếng nói: 1. Bình thường 2. To 3. Nhỏ 4. Đứt quãng 5. Khàn 6. Ngọng 7. Mất 8. Khác

«VanChuanAmThanhTiengNoi\_4»

«VanChuanAmThanhTiengNoi\_3»

«VanChuanAmThanhTiengNoi\_2»

«VanChuanAmThanhTiengNoi\_1»

«VanChuanAmThanhTiengNoi\_0»

1.2. Hơi thở: 1. Bình thường 2. Đứt quãng 3. Ngắn 4. Mạnh 5. Yếu

«VanChuanAmThanhHoiTho\_4»

6. Thô 7. Rít 8. Khò khè 9. Chậm 10. Gấp 11. Khác

«VanChuanAmThanhHoiTho\_3»

«VanChuanAmThanhHoiTho\_2»

«VanChuanAmThanhHoiTho\_1»

«VanChuanAmThanhHoiTho\_0»

1.3. Ho: 1. Có 2. Không 1. Ho liên tục 2. Cơn 3. Ít 4. Nhiều 5. Khan 6. Có đờm 7.Khác

«VanChuanAmThanhHo\_0»

«VanChuanAmThanhHo\_1»

«VanChuanAmThanhHo\_2»

«VanChuanCoAmThanhHo»

1.4. Ợ: 1. Có 2. Không

«VanChuanAmThanhO»

1.5. Nấc 1. Có 2. Không

«VanChuanAmThanhNac»

**2. Mùi**:

2.1 Mùi cơ thể, mùi hơi thở: 1. Có 2. Không

«VanChuanCoMui»

1. Chua 2. Khắm 3. Tanh 4. Thối 5. Hôi 6. Khác

«VanChuanMui\_0»

«VanChuanMui\_1»

«VanChuanMui\_2»

2.2 Chất thải biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«VanChuanChatThai\_0»

«VanChuanChatThai\_1»

«VanChuanChatThai\_2»

«VanChuanCoChatThai»

1. Đờm 2. Chất nôn 3. Phân 4. Nước tiểu 5. Khí hư 6. Kinh nguyệt 7. Khác

**3. Mô tả khác (nếu có)**

«VanChanMoTaKhac»

**III. VẤN CHẨN**

**1. Hàn nhiệt:**

Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChanCoHanNhiet»

1. Thích nóng 2. Sợ nóng 3. Thích mát 4. Sợ lạnh 5. Trong người nóng

«VanChanHanNhiet\_0»

«VanChanHanNhiet\_2»

«VanChanHanNhiet\_1»

6. Trong người lạnh 7. Rét run 8. Hàn nhiệt vãng lai 9. Khác

**2. Mồ hôi**: Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«CoMoHoiVC\_0»

1. Không có mồ hôi 2. Tự hãn 3. Đạo hãn 4. Nhiều 5. Ít 6. Khác

«VanChanMoHoi\_2»

«VanChanMoHoi\_1»

«VanChanMoHoi\_0»

**3. Đầu mặt cổ:** Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChanCoDauMatCo»

- Đau đầu: 1. Một chỗ 2. Nửa đầu 3. Cả đầu 4. Di chuyển 5. Ê ẩm 6. Nhói

«VanChanDauMatCoDauDau\_2»

«VanChanDauMatCoDauDau\_1»

«VanChanDauMatCoDauDau\_0»

7. Căng 8. Nặng đầu 9. Đau thắt 10. Khác

- Hoa mắt chóng mặt: 1. Có 2. Không

«VanChanDauMatCoHoaMatChongMat»

- Mắt: 1. Nhìn không rõ 2. Đau 3. Khác

«VanChanDauMatCoMat\_2»

«VanChanDauMatCoMat\_1»

«VanChanDauMatCoMat\_0»

- Tai: 1. Ù 2. Điếc 3. Đau 4. Khác

«VanChanDauMatCoTai\_2»

«VanChanDauMatCoTai\_1»

«VanChanDauMatCoTai\_0»

- Mũi: 1. Ngạt 2. Chảy nước 3. Chảy máu cam 4. Đau 5. Khác

«VanChanDauMatCoMui\_0»

«VanChanDauMatCoMui\_1»

«VanChanDauMatCoMui\_2»

- Họng: 1. Đau 2. Khô 3. Khác

«VanChanDauMatCoHong\_0»

«VanChanDauMatCoHong\_1»

«VanChanDauMatCoHong\_2»

- Cổ vai: 1. Mỏi 2. Đau 3. Khó vận động 4. Khác

«VanChanDauMatCoCoVai\_1»

«VanChanDauMatCoCoVai\_0»

«VanChanDauMatCoCoVai\_2»

**4. Lưng**: Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChanCoLung»

1. Đau 2. Khó vận động 3. Co cứng cơ 4. Khác

«LungNhi\_0»

«LungNhi\_1»

«LungNhi\_2»

**5. Ngực:** Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChanCoNguc»

1. Tức 2. Đau 3. Ngột ngạt khó thở 4. Đau tức cạnh sườn

«VanChanNguc\_5»

«VanChanNguc\_0»

«VanChanNguc\_1»

«VanChanNguc\_2»

«VanChanNguc\_3»

«VanChanNguc\_4»

5. Đánh trống lồng ngực 6. Khác

«VanChanBung»

**6. Bụng:** Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChanBung\_3»

«VanChanBung\_0»

«VanChanBung\_1»

«VanChanBung\_2»

«VanChanBung\_4»

«VanChanBung\_5»

1. Đau 2. Sôi bụng 3. Nóng ruột 4. Đầy trướng 5. Khác

«VanChanChanTay»

**7. Chân tay:** Biểu hiện bệnh lý1. Có 2. Không

1. Đau 2. Tê 3. Buồn 4. Mỏi 5. Nhức 6. Nóng 7. Lạnh 8. Khác

«VanChanChanTay\_0»

«VanChanChanTay\_1»

«VanChanChanTay\_2»

«VanChanChanTay\_3»

«VanChanChanTay\_4»

«VanChanChanTay\_5»

«VanChuanAn\_0»

«VanChuanUong\_2»

«VanChuanUong\_1»

**8. Ăn:** Biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«VanChuanAn»

1. Thích nóng 2.Thích mát 3. Ăn nhiều 4. Ăn ít 5. Đắng miệng 6.Nhạt miệng

«VanChuanAn\_1»

«VanChuanAn\_2»

7. Thèm ăn 8. Chán ăn 9. Ăn vào bụng chướng 10.Khác

«VanChuanUong»

**9. Uống:** Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChuanUong\_0»

Thích uống: 1. Mát 2. Ấm nóng 3. Nhiều 4. Ít 5. Khác

**10. Đại, tiểu tiện**: Biểu hiện bệnh lý: 1. Có 2. Không

«VanChuanDaiTieuTien»

- Tiểu tiện: 1.Vàng 2. Đỏ 3. Đục 4. Buốt 5. Rắt 6. Không tự chủ 7. Bí 8. Khác

«VanChuanDaiTien\_2»

«VanChuanTieuTien\_0»

«VanChuanDaiTien\_0»

«VanChuanTieuTien\_1»

«VanChuanTieuTien\_2»

«VanChuanDaiTien\_1»

- Đại tiện: 1. Táo 2. Nát 3. Sống 4. Lỏng 5. Nhầy mũi 6. Bí 7. Khác

«VanChuanNgu»

**11. Ngủ:** Biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

1. Khó vào giấc ngủ 2. Hay tỉnh 3. Hay mê 4. Ngủ ít 5. Khác

«VanChuanNgu\_2»

«VanChuanNgu\_1»

«VanChuanNgu\_0»

**12.** Khả năng sinh dục-sinh sản

Biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«VanChuanSinhSan»

***12.1 Nam giới:***

1. Mộng tinh 2. Khác

«NamGioiNhi\_2»

«NamGioiNhi\_0»

«NamGioiNhi\_1»

***12.2 Nữ giới:***

- Kinh nguyệt: biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«VanChuanSinhSanNuKinhNguyet»

+ Rối loạn kinh nguyệt: 1. Trước kỳ 2. Sau kỳ 3. Bế kinh 4.Khác

«VanChuanSinhSanNuKinhNguyet\_0»

«VanChuanSinhSanNuKinhNguyet\_1»

+Thống kinh: 1.Trước kỳ 2. Trong kỳ 3. Sau kỳ 4.Khác

«VanChuanSinhSanNuThongKinh\_1»

«VanChuanSinhSanNuThongKinh\_0»

**-** Đới hạ: biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«VanChuanSinhSanNuDoiHa»

1. Vàng 2. Trắng 3. Hồng 4. Hôi 5. Khác

«VanChuanSinhSanNuDoiHa\_1»

«VanChuanSinhSanNuDoiHa\_0»

**13. Điều kiện xuất hiện bệnh:** 1. Có 2. Không

«VanChuanLienQuan»

**14. Mô tả khác (nếu có)**

«MoTaKhac2»

**IV. THIẾT CHẨN**

**1. Xúc chẩn:** Biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«ThietChuan»

- Da: 1. Khô 2. Nóng 3. Lạnh 4. Ướt 5. Chân tay nóng

6. Chân tay lạnh 7. Ấn lõm 8. Ấn đau 9. U/Cục 10. Khác

«ThietChuanDa\_1»

«ThietChuanDa\_2»

«ThietChuanDa\_0»

- Cơ - xương - khớp: Biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«ThietChuanCoXuong»

1. Mềm nhẽo 2. Căng cứng 3. Ấn đau 4. Khác

«ThietChuanCoXuong\_1»

«ThietChuanCoXuong\_2»

«ThietChuanCoXuong\_0»

- Bụng: biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«ThietChuanBung»

1. Chướng 2. Tích 3. Tụ 4.Thiện án 5. Cự án 6. Khác

«ThietChuanBung\_1»

«ThietChuanBung\_2»

«ThietChuanBung\_0»

- Mồ hôi: biểu hiện bệnh lý 1. Có 2. Không

«ThietChuanMoHoi»

1. Toàn thân 2. Trán 3. Tay 4. Chân 5. Khác

«XucChan\_Thop\_0»

«ThietChuanMoHoi\_2»

«ThietChuanMoHoi\_1»

«ThietChuanMoHoi\_0»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thóp: | 1. Đã liền  3. Phẳng | 2. Chưa liền  4. Lõm | 5. Phồng | 6. Rộng | 7. Khác |

«ThietChuanMachChuanTongKhamTrai\_2»

«ThietChuanMachChuanTongKhamTrai\_1»

«ThietChuanMachChuanTongKhamTrai\_0»

«MachChanNhi\_2»

«MachChanNhi\_1»

«MachChanNhi\_0»

«ThietChuanMachChuanTongKhamPhai\_2»

«ThietChuanMachChuanTongKhamPhai\_1»

«ThietChuanMachChuanTongKhamPhai\_0»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Mạch chẩn (trẻ trên 3 tuổi):** 1. Phù | 2. Trầm | 3. Trì | 4. Sác |
| 5. Tế 6. Huyền 7. Hoạt | 8.Vô lực | 9. Có lực | 10. Khác |

- Tổng khán: Bên phải (Khí, dương):

Bên trái (Huyết, âm):

- Vi khán: + Mạch tay trái: Thốn Quan Xích

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiQuan\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiQuan\_1»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiQuan\_0»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiXich\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiXich\_1»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiXich\_0»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiThon\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiThon\_1»

«VanChuanMui\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanTraiThon\_0»

+ Mạch tay phải: Thốn Quan Xích

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiXich\_1»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiXich\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiThon\_1»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiThon\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiXich\_0»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiQuan\_2»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiQuan\_1»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiQuan\_0»

«ThietChuanMachChuanViKhanPhaiThon\_0»

**3. Mô tả khác (nếu có)**

«MoTaKhac3»

|  |  |
| --- | --- |
| **V. TÓM TẮT TỨ CHẨN:**  «TomTatTuChuan» |  |
| **VI. BIỆN CHỨNG LUẬN TRỊ:**  «BienChuong» |  |

**VII. CHẨN ĐOÁN**

«ChanDoanBenhDanh\_0»

**1. Bệnh danh:** «BenhDanh»

**2. Bát cương:** «BatCuong»

1. Biểu 2. Lý 3. Hư 4. Thực 5. Hàn 6. Nhiệt 7. Âm 8. Dương

«ChanDoanBatCuong\_4»

«ChanDoanBatCuong\_3»

«ChanDoanBatCuong\_2»

«ChanDoanBatCuong\_1»

«ChanDoanBatCuong\_0»

**3. Nguyên nhân:** 1. Nội nhân 2. Ngoại nhân 3. Bất nội ngoại nhân

«ChanDoanNguyenNhan\_0»

**4. Tạng phủ:** 1. Tâm 2. Can 3. Tỳ 4. Phế 5. Thận 6. Tâm bào 7. Tiểu trường 8. Đởm 9. Vị 10. Đại trường 11. Bàng quang 12. Tam tiêu 13. Phủ kỳ hằng

«ChanDoanTangPhu\_3»

«ChanDoanTangPhu\_2»

«ChanDoanTangPhu\_1»

«ChanDoanTangPhu\_0»

**5. Kinh, mạch:** 1. Tâm 2. Can 3. Tỳ 4. Phế 5. Thận 6. Tâm bào 7. Tiểu trường 8. Đởm

9. Vị 10. Đại trường 11. Bàng quang 12. Tam tiêu 13. Mạch đốc 14. Mạch nhâm

«ChanDoanKinhMach\_2»

«ChanDoanKinhMach\_3»

«ChanDoanKinhMach\_1»

«ChanDoanKinhMach\_0»

**6. Định vị bệnh theo:** 1. Vệ 2. Khí 3. Dinh 4. Huyết

«ChanDoanDinhViBenh\_0»

«ChanDoanDinhViBenh\_1»

«ChanDoanDinhViBenh\_2»

«ChanDoanDinhViBenh\_3»

**C. ĐIỀU TRỊ**

**I. Y HỌC CỔ TRUYỀN**

1. Pháp điều trị: «PhapDieuTri»

2. Phương:

- Phương dược

«PhuongDuoc»

- Phương pháp điều trị không dùng thuốc

«PhuongPhapDieuTriKhongDungThuoc»

- Các phương pháp khác

«PhuongPhapKhac»

**II. Y HỌC HIỆN ĐẠI:** Hướng điều trị:

(Phương pháp điều trị, chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc, ... ):

«HuongDieuTri»

**III. DỰ HẬU (TIÊN LƯỢNG**):..............................................................................................................................

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| «DieuTriKetHopYHHD»2 | «NgayGioLamBenh»  **Thầy thuốc khám bệnh, chữa bệnh**  «ThayThuocLamBenh» |