**DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN**

*(Áp dụng theo quyết định số 18/2012/QĐ – UBND)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã** | **Giá các dịch vụ kỹ thuật** | **Mức thu phí**  **(đồng)** |
| TAI – MŨI – HỌNG | |  |
|  | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 100.000 |
|  | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 100.000 |
|  | Cắt Amiđan (gây tê) | 130.000 |
|  | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 150.000 |
|  | Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê) | 160.000 |
|  | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 40.000 |
|  | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 110.000 |
|  | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 100.000 |
|  | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 450.000 |
|  | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 110.000 |
|  | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 140.000 |
|  | Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng | 120.000 |
|  | Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | 180.000 |
|  | Nội soi cắt polype mũi gây tê | 160.000 |
|  | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 300.000 |
|  | Nạo VA gây mê | 400.000 |
|  | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 400.000 |
|  | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 400.000 |
|  | Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng | 400.000 |
|  | Nội soi cắt polype mũi gây mê | 320.000 |
|  | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 450.000 |
|  | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 450.000 |
|  | Cắt Amiđan (gây mê) | 600.000 |
|  | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 400.000 |
|  | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 450.000 |
|  | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 630.000 |
|  | Làm thuốc thanh quản/tai (không kể tiền thuốc) | 15.000 |
|  | Lấy dị vật họng | 20.000 |
|  | Nhét bấc mũi trước cầm máu | 20.000 |
|  | Nhét bấc mũi sau cầm máu | 50.000 |
|  | Trích màng nhĩ | 30.000 |
|  | Thông vòi nhĩ | 30.000 |
|  | Nong vòi nhĩ | 10.000 |
|  | Chọc hút dịch vành tai | 15.000 |
|  | Chích rạch vành tai | 25.000 |
|  | Lấy hút biểu bì ống tai | 25.000 |
|  | Hút xoang dưới áp lực | 20.000 |
|  | Nâng, nắn sống mũi | 120.000 |
|  | Khí dung | 8.000 |
|  | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 15.000 |
|  | Bẻ cuốn mũi | 40.000 |
|  | Cắt bỏ đường rò luân nhĩ | 180.000 |
|  | Nhét meche mũi | 40.000 |
|  | Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 2 bên | 40.000 |
|  | Đốt họng hạt | 25.000 |
|  | Chọc hút u nang sàn mũi | 25.000 |
|  | Cắt polyp ống tai | 20.000 |
|  | Soi thanh quản treo cắt hạt xơ | 125.000 |
|  | Soi thanh quản cắt papilloma | 125.000 |
|  | Soi thanh khí quản bằng ống soi mềm | 70.000 |
|  | Soi thực quản bằng ống soi mềm | 70.000 |
|  | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên) | 150.000 |
|  | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | 220.000 |
|  | Thông vòi nhĩ nội soi | 60.000 |
|  | Nong vòi nhĩ nội soi | 60.000 |
|  | Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên) | 150.000 |
|  | Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên) | 250.000 |
|  | Nội soi Tai - Mũi - Họng | 118.000 |
|  | Mổ sào bào thượng nhĩ | 600.000 |
|  | Đo sức cản của mũi | 65.000 |
|  | Đo thính lực đơn âm | 20.000 |
|  | Đo trên ngưỡng | 35.000 |
|  | Đo sức nghe lời | 25.000 |
|  | Đo phản xạ cơ bàn đạp | 15.000 |
|  | Đo nhĩ lượng | 15.000 |
|  | Phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi họng | 2.370.000 |
|  | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang ( chưa bao gồm keo sinh học) | 2.420.000 |
|  | Phẫu thuật apxe não do tai | 2.380.000 |
|  | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa; nạo sàng; ngách trán; xoang bướm | 2.165.000 |
|  | Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang | 1.745.000 |
|  | Chỉnh hình màn hầu | 2.500.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 72 | Cắt u tuyến mang tai | 2.110.000 |
| 73 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm não | 2.160.000 |
| 74 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | 2.236.000 |
| 75 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 2.160.000 |
| 76 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ | 2.500.000 |
| 77 | Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi | 1.950.000 |
| 78 | Phẫu thuật rò vùng sống mũi | 1.925.000 |
| 79 | Phẫu thuật xoang trán | 2.115.000 |
| 80 | Nạo sàng hàm | 2.090.000 |
| 81 | Phẫu thuật Caldwell-Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng | 1.830.000 |
| 82 | Cắt u thành sau họng | 2.020.000 |
| 83 | Cắt u thành bên họng | 2.065.000 |
| 84 | Phẫu thuật đường rò bẩm sinh cổ bên | 2.185.000 |
| 85 | Cắt toàn bộ thanh quản | 2.020.000 |
| 86 | Cắt một nửa thanh quản | 2.065.000 |
| 87 | Khâu phục hồi thanh quản do chấn thương | 2.010.000 |
| 88 | Dẫn lưu áp xe thực quản | 1.835.000 |
| 89 | Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng | 2.135.000 |
| 90 | Mở khí quản sơ sinh, trường hợp không có nội khí quản | 1.800.000 |
| 91 | Mở khí quản trong u tuyến giáp | 2.190.000 |
| 92 | Khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương | 2.240.000 |
| 93 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 2.000.000 |
| 94 | Phẫu thuật lấy đường rò tai | 2.450.000 |
| 95 | Vá nhĩ đơn thuần | 1.600.000 |
| 96 | Phẫu thuật kiểm tra xương chũm | 1.400.000 |
| 97 | Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi | 1.360.000 |
| 98 | Phẫu thuật vách ngăn mũi | 1.600.000 |
| 99 | Vi phẫu thuật thanh quản | 1.600.000 |
| 100 | Phẫu thuật khí quản người lớn | 1.540.000 |
| 101 | Cắt u nang, phẫu thuật tuyến giáp | 1.600.000 |
| 102 | Lấy đường rò luân nhĩ | 1.280.000 |
| 103 | Cắt polyp mũi | 800.000 |
| 104 | Nắn sống mũi sau chấn thương | 800.000 |
| 105 | Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 800.000 |
| 106 | Khâu vành tai rách sau chấn thương | 540.000 |
| 107 | Soi, sinh thiết vòm họng, thanh quản, hạ họng, hốc mũi lấy dị vật | 525.000 |
| 108 | Đốt cuốn mũi | 520.000 |
| 109 | Chích nhọt ống tai ngoài | 200.000 |
| 110 | Chọc xoang hàm | 200.000 |