**Danh muc̣ Khám sức khỏe 2024**

| **STT** | **Danh mục dịch vụ** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khám tổng quát: (cân, đo thị lực, đo HA, khám mắt, TMH, RHM, nội, ngoại, thần kinh, da liễu, tư vấn, kết luận) | 537 | người |
| 2 | Siêu âm ổ bụng | 537 | người |
| 3 | Siêu âm tuyến giáp  | 537 | người |
| 4 | Siêu âm vú (dành cho nữ) | 241 | người |
| 5 | Điện tim  | 537 | người |
| 6 | Tổng công thức máu 18 thông số | 537 | người |
| 7 | Đường máu (kiểm tra bệnh tiểu đường) | 537 | người |
| 8 | Acid Uric (kiểm tra bệnh Gout) | 537 | người |
| 9 | SGOT + SGPT +GGT (chức năng gan) | 537 | người |
| 10 | Ure + Creatinin (chức năng thận) | 537 | người |
| 11 | Choresterol + Triglycerid +HDL-CHO +LDL-CHO (bộ mỡ máu) | 537 | người |
| 12 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | 537 | người |
| 13 | Khám phụ khoa (dành cho nữ) | 241 | người |
| 14 | Xquang tim phổi thẳng | 537 | người |
| 15 | Nội soi tai mũi họng | 537 | người |
| 16 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou (TB cổ tử cung) dành cho nữ | 241 | người |
| 17 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]) : Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: ung thư tiền liệt tuyến (nam). | 296 | người |
| 18 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] : Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: ung thư đại trực tràng, phổi, tụy, vú, dạ dày | 537 | người |
| 19 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]: Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: Ung thư tế bào gan nguyên phát | 537 | người |
| 20 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] : Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: ung thư biểu mô buồng trứng(nữ). | 241 | người |
| 21 | Hồ sơ khám sức khỏe | 537 | người |