**BẢNG KIỂM ĐỌC X QUANG NGỰC TRẺ EM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CÁC BƯỚC** | **2** | **1** | **0** |
| 1 | Xác định vị trí được chụp X quang | □ | □ | □ |
| 2 | Xác định tư thế chụp: thẳng, nghiêng, chếch, nằm (ngữa/nghiêng), ngồi, đứng | □ | □ | □ |
| 3 | Xác định tên, tuổi bệnh nhân | □ | □ | □ |
| 4 | Xác định ngày, giờ chụp | □ | □ | □ |
| 5 | Đánh giá chất lượng phim: mặt phim (trầy xước, hoen ố), độ tương phản sáng tối | □ | □ | □ |
| 6 | Đánh giá kỹ thuật chụp: xoay, hít đủ sâu, bất động tốt | □ | □ | □ |
| 7 | Đánh giá theo thứ tự ABCDE |  |  |  |
| 1. Airway:  * Khí quản * Phế quản gốc trái và phải * Phế quản trung gian | □ | □ | □ |
| 1. Breathing:  * Phổi nở đều * So sánh các vùng phổi * Xem 4 bóng mờ: nhĩ phải, thất trái, vòm hoành phải, vòm hoành trái | □ | □ | □ |
| 1. Circulation:  * Kích thước tim: chỉ số tim ngực * Mạch máu lớn * Trung thất * Rốn phổi | □ | □ | □ |
| 1. Disability:  * Khảo sát gãy xương đòn, sườn, bả vai, cột sống... * Đông đặc/ Bóng mờ * Khí phế quản đồ * Xẹp phổi * Cắt phổi * Khối đơn độc * Tổn thương đa khối * Tổn thương dạng hang * Xơ hóa * Tràn khí màng phổi, tràn khí áp lực * Tràn dịch – khí màng phổi * Tràn dịch màng phổi * Phù phổi * Dấu hiệu cánh bướm (cánh dơi) * Các đường Kerley | □ | □ | □ |
| 1. Everything else  * Khí dưới hoành * Tràn khí dưới da * Bóng vú * Dị vật | □ | □ | □ |
| 8 | Kết luận   * Phù hợp với chẩn đoán gì * Đưa ra các chẩn đoán phân biệt (nếu có) | □ | □ | □ |
| 9 | Trình bày phim một cách hệ thống | □ | □ | □ |

**Ghi chú Tổng điểm: ………./26**

2 điểm : làm đủ và đúng □ Đạt : ≥ 17 điểm

1 điểm : làm thiếu hoặc không đúng □ Không đạt : < 17 điểm

0 điểm : không làm

**Giảng viên ký tên**