**DANH MỤC TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE NĂM 2017**

**Các bệnh theo mô hình bệnh tật**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN BỆNH** | **MÃ ICD** |
|  | **NỘI KHOA** |  |
| 1 | Ngộ độc thuốc ngủ, an thuần | X42 |
| 2 | Ho ra máu | R04.2 |
| 3 | Ngạt nước và cách chăm sóc  | Y21 |
| 4 | Điện giật và cách chăm sóc | T57.4 |
| 5 | Hạ canxi máu | E83.51 |
| 6 | Hạ kali máu | E87.6 |
| 7 | Bệnh gan do rượu | K70 |
| 8 | Bệnh táo bón | K59.0 |
| 9 | Bệnh thiếu máu | D64 |
| 10 | Bệnh viêm khớp | M13 |
| 11 | Viêm phế quản mãn | J41 |
| 12 | Viêm đường tiết niệu | N39 |
| 13 | Bệnh xơ gan | K74 |
| 14 | Suy thận mạn | N18 |
| 15 | Viêm đại tràng mạn | A06 |
| 16 | Ung thư bàng quang | C67 |
| 17 | Ung thư buồng trứng  | C56 |
| 18 | Ung thư da | C44 |
| 19 | Ung thư máu (Bệnh bạch cầu dạng tủy không xác định) | C92.9 |
| 20 | Ung thư miệng | C04 |
| 21 | Ung thư thanh quản | C32 |
| 22 | Ung thư tuyến tụy | C25 |
| 23 | Ung thư xương (Bướu ác của xương sụn và khớp) | C40 |
| 24 | Hen phế quản | J45 |
| 25 | Dị ứng thức ăn | Z91.018 |
| 26 | Dị ứng thuốc | L27.0 |
| 27 | Rối loạn giấc ngủ ở trẻ em | G47 |
| 28 | Bệnh cúm | J11 |
| 29 | Bệnh sởi | B05 |
| 30 | Bệnh uốn ván | A35 |
| 31 | Viêm màng não mủ | G00 |
| 32 | Sốt phát ban | A75.9 |
| 33 | Bệnh Leptospira | A27 |
| 34 | Bệnh chốc | L01 |
| 35 | Bệnh Herpes | B00 |
| 36 | Bệnh lang ben | B36.0 |
| 37 | Bệnh trứng cá | L70 |
| 38 | Bệnh xơ cứng bì | M34 |
|  | **NGOẠI KHOA** |  |
| 39 | Trật khớp vai | S43 |
| 40 | Trật khớp háng | S73 |
| 41 | Gãy 2 xương cẳng tay | S52 |
| 42 | Viêm tắc tĩnh mạch | I80 |
| 43 | Vết thương phần mềm | T01 |
| 44 | Vết thương bàn tay | S61 |
| 45 | Sỏi bàng quang | N21.0 |
| 46 | Tinh hoàn ẩn ở trẻ em | Q53.9 |
| 47 | Tràn dịch màng tinh hoàn | N43 |
| 48 | Viêm tinh hoàn | N45 |
| 49 | U phì đại tuyến tiền liệt | N40 |
|  | **SẢN - PHỤ KHOA** |  |
| 50 | Bênh đa ối | P01 |
| 51 | Bệnh thiểu ối | 041 |
| 52 | Rối loạn kinh nguyệt | N92 |
| 53 | Dọa sảy thai | 020 |
| 54 | Chảy máu sau đẻ do đờ tử cung | 072 |
| 55 | Khối u buồng trứng | D27 |
| 56 | Viêm phúc mạc tiểu khung | K65 |
| 57 | Viêm tuyến Bartholin | N75 |
| 58 | Kế hoạch hóa gia đình | Z30 |
| 59 | Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ |  |
|  | **CHUYÊN KHOA (TMH-MẮT-RHM)** |  |
| 60 | Hạt sơ dây thanh | J38.3 |
| 61 | Viêm VA | D1.06 |
| 62 | Bệnh chắp - lẹo | H00 |
| 63 | Bệnh nhược thị | H53 |
| 64 | Bệnh võng mạc đái tháo đường | H36.0 |
| 65 | Viêm mủ nội nhãn | H44.0 |
| 66 | Viêm màng bồ đào  | H20.0 |
| 67 | Viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt | K12.2 |
| 68 | Viêm tuyến nước bọt dưới hàm do sỏi  | K11 |
| 69 | Mất răng từng phần | K08.1 |
| 70 | Tổn thương mô cứng của răng không do sâu | K03 |
| 71 | Viêm lợi loét hoại tử cấp tính | K12.0 |
| 72 | Đau dây thần kinh V | M79.2 |
| 73 | U xương răng | K09.2 |