**DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã** | **Các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật** | **Mức thu phí**  **(đồng)** |
| BỎNG | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***PHẪU THUẬT*** |  |
|  | **a. Người lớn** |  |
|  | Cắt hoại tử tiếp tuyến 10- 15% diện tích cơ thể | 1.420.000 |
|  | Cắt lọc da, cơ, cân từ 3 - 5% diện tích cơ thể | 1.420.000 |
|  | Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 10% diện tích cơ thể | 1.130.000 |
|  | Cắt lọc da, cơ, cân dưới 3% diện tích cơ thể | 1.280.000 |
|  | **b. Trẻ em:** |  |
|  | Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | 1.445.000 |
|  | Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 3- 8% diện tích cơ thể | 1.415.000 |
|  | Cắt lọc da, cơ, cân từ 1- 3% diện tích cơ thể | 1.415.000 |
|  | Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể | 1.260.000 |
|  | Cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể | 1.265.000 |
|  | **c. Ghép da:** |  |
|  | Ghép da tự thân từ 5-10% diện tích bỏng cơ thể | 1.425.000 |
|  | Ghép da tự thân dưới 5% diện tích bỏng cơ thể | 1.260.000 |
|  | Ghép da dị loại độc lập | 1.260.000 |
|  | ***THỦ THUẬT*** |  |
|  | Thay băng bỏng diện tích  60% diện tích cơ thể | 380.000 |
|  | Thay băng bỏng diện tích từ 40-59% diện tích cơ thể | 300.000 |
|  | Thay băng bỏng diện tích từ 20-39% diện tích cơ thể | 225.000 |