**Phụ lục 34B**

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ**

**KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG**

*Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND*

*ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

Mã ngành, nghề: 6720604

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

## **I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Định mức lao động** | **Định mức (giờ)** |
| **I** | **Định mức lao động trực tiếp** | **116,84** |
| 1 | Định mức dạy lý thuyết | 23,34 |
| 2 | Định mức dạy thực hành | 93,50 |
| **II** | **Định mức lao động gián tiếp** | **23,36** |

## **II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Thông số kỹ thuật cơ bản** | **Định mức thiết bị** *(giờ)* |
| **A** | **Thiết bị dạy lý thuyết** | | |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học | 23,34 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm | 23,34 |
| **B** | **Thiết bị dạy thực hành** | | |
|  | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 93,50 |
|  | Máy chiếu (Projector) | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens. Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm | 93,50 |
|  | Nhiệt kế điện tử | - Dải đo từ 34°C ÷ 42°C  - Sai số ± 0,1°C | 15,56 |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) | 15,56 |
|  | Huyết áp kế điện tử | - Đo cánh tay  - Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mmHg  - Nhịp tim: (40 ÷ 180) nhịp/phút  - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mmHg; Nhịp tim: ± 5% | 15,56 |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg  - Độ chính xác ± 3 mmHg | 15,56 |
|  | Máy cạo râu | Loại thông dụng trên thị trường | 6,67 |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Máy sấy tóc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,67 |
|  | Bình làm ẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Đèn đọc phim X Q thường | - Kích thước: ≥ (450 x 720) mm  - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox | 3,33 |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | - Dải nhiệt độ: 32ºC/38ºC/43ºC  - Độ chính xác: ± 2,5ºC | 5,83 |
|  | Máy theo dõi người bệnh 5 thông số (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | - Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2)  - Lưu đầy đủ thông số trong 72 giờ khi mất nguồn | 7,78 |
|  | Máy kéo cột sống | Công suất: ≥ 50W | 0,83 |
|  | Máy sóng ngắn | Công suất: ≥ 700VA | 0,83 |
|  | Máy tập đi bộ (Máy thảm lăn Treadmill) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,50 |
|  | Xe đạp tập chân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,67 |
|  | Bàn vận động | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bàn tập vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao | - Tải trọng: ≤ 180kg  - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily  - 2 hệ thống cố định và di chuyển độc lập  - Nguồn điện: 220VAC | 5,22 |
|  | Bàn xiên quay | - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily, gác chân bằng ván ghép  - Điều khiển bằng động cơ điện, quay từ 0÷90 độ  - Có 4 dây đai cố định  - Gác tay xoay 0÷90 độ  - Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp.  - Có thước đo độ nghiên | 1,17 |
|  | Máy siêu âm | - Công suất tiêu thụ: ≤ 60VA  - Đầu rò siêu âm: Tần số: 0,8 MHz hiệu ứng sâu/2,4 MHz: hiệu ứng bề mặt  - Đầu dò siêu âm: 01 ổ cho đầu dò không thấm nước đa tần 5 cm2  - Đầu siêu âm lớn 5 cm², ERA = 2,30 cm² ở 0,8 MHz, 2,38 cm² ở 2,4 MHz  + Công suất cực đại 6,9W ở 0,8 MHz, 7,1W ở 2,4 MHz  + Cường độ 0,1 đến 3 W/cm² eff. Ở khoảng 0,1 W/cm²  - Độ chính xác ≤ ± 20%  - Các dạng siêu âm  + Siêu âm liên tục  + Siêu âm xung, tần số xung điều chỉnh: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz  - Chu kỳ làm việc: 1: 1; 1: 2; 1: 3; 1: 5; 1: 10 | 0,83 |
|  | Máy điều trị điện xung, điện phân | - Màn hình: Độ phân giải cao, cảm ứng  - Lập trình thời gian điều trị: 60 phút  - Thẻ nhớ SD: 1 GB/bộ nhớ 120 + 120 mục | 3,67 |
|  | Máy từ trường | - Công suất hấp thụ ≤ 450VA  - Màn hình hiển thị LCD: (320 x 240) pixel  - Lập trình thời gian điều trị: Lên đến 60 phút  - Điều chỉnh chu kỳ hoạt động: (10 ÷ 100)% - Lập trình tần số điều trị: (1 ÷ 100) Hz | 1,67 |
|  | Thiết bị nấu PARAFFIN | - Công suất ≤ 1500W  - Nhiệt độ than bùn: (40 ÷ 45)°C  - Nhiệt độ của paraffin: (56 ÷ 58)°C  - Nhiệt độ khử trùng Paraffin: 80oC  - Giới hạn nhiệt độ: 0 ÷ 90°C  - Dung tích thùng đựng: (1 ÷ 27,8) lít  - Dung tích bồn đun: (330 x 540 x 220) mm | 0,83 |
|  | Hệ thống kéo giãn cột sống | - Loại cố định  - Lực kéo cổ (1 ÷ 20) kg  - Lực kéo thắt lưng (1 ÷ 90) kg  - Delta quy định: 0.1 kg  - Độ dài dây kéo: 950 mm | 0,83 |
|  | Đèn hồng ngoại | - Nguồn điện: AC 110V/220V, 50/60Hz  - Công suất ≤ 250W  - Thời gian điều trị: 0 ÷ 60 phút | 2,00 |
|  | Máy sóng xung kích điều trị | - Nguồn cung cấp 220 V/50Hz  - Điện năng tiêu thụ 250VA | 1,67 |
|  | Máy Lazer điều trị công xuất thấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật (loại 15W) | 1,67 |
|  | Bồn nước xoáy trị liệu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh ) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Dụng cụ chèo thuyền | Theo quy định Bộ Y tế | 0,67 |
|  | Đồng hồ bấm giây | Màn hình 7 số | 25,83 |
|  | Chăn | Loại thông dụng trên thị trường | 8,33 |
|  | Ga trải giường | Loại thông dụng trên thị trường | 49,11 |
|  | Gối | Loại thông dụng trên thị trường | 49,11 |
|  | Đệm | Loại thông dụng trên thị trường | 49,11 |
|  | Tủ đầu giường | - Chất liệu: Inox  - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm | 49,11 |
|  | Giường người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm  - Chất liệu: Inox | 49,11 |
|  | Bình phong | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 28,67 |
|  | Cáng | - Chất liệu: Vải bạt 2 lớp  - Kích thước ≥ (2000 x 600 x 200) mm | 6,67 |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm  - Chất liệu: Inox | 6,67 |
|  | Bàn chải mềm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bàn chải | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Dây hút đờm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | - Dải đo từ 35°C ÷ 42°C  - Sai số ± 0,1°C | 21,33 |
|  | Băng buộc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Băng chun | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 25,00 |
|  | Băng cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Băng Esmarch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Băng tam giác | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Bát và 2 thìa | Loại thông dụng trên thị trường | 20,00 |
|  | Bình oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 11,67 |
|  | Bộ kéo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Kẹp phẫu tích | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Bộ panh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Bộ Tạ tập | Trọng lượng: Dưới 3 kg | 4,00 |
|  | Bô | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bô dẹt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bô vịt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
|  | Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Ca | Loại thông dụng trên thị trường | 15,00 |
|  | Cốc chia vạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Cốc đựng thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Cốc đựng thuốc | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Cốc uống nước | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Bình đựng nước nguội | Loại thông dụng trên thị trường | 13,33 |
|  | Phích đựng nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường | 7,33 |
|  | Canuyn và khóa van | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Chậu | Loại thông dụng trên thị trường | 13,33 |
|  | Chậu inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 11,67 |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Dây truyền dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp inox chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng bông gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp tròn inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | - Cân ≤ 150kg  - Thang đo cao từ (700 ÷ 1900) mm | 5,83 |
|  | Khăn tắm | Loại thông dụng trên thị trường | 26,00 |
|  | Khăn rửa mặt | Loại thông dụng trên thị trường | 25,83 |
|  | Máng gội đầu | Loại thông dụng trên thị trường | 6,67 |
|  | Khay chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 19,56 |
|  | Khay hạt đậu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 35,33 |
|  | Kìm mở miệng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Lược | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Mask thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Ống nghe tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 15,83 |
|  | Trụ cắm panh inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Túi chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,33 |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Vồ đập đá | Loại thông dụng trên thị trường | 0,67 |
|  | Xô | Loại thông dụng trên thị trường | 0,78 |
|  | Thùng rác y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 14,50 |
|  | Xe lăn cho người liệt 2 chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Xe lăn cho bệnh nhân liệt nửa người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Khung tập đi | Chất liệu: Inox | 1,00 |
|  | Giường chăm sóc người bệnh đa năng | - Chất liệu: Nhựa ABS hoặc inox  - Kích thước: ≥ (2000 x 900 x 550) mm | 2,67 |
|  | Thang gỗ tập cho người khuyết tật vận động | - Kích thước: (C x R x D) (2200 x 1000 x 100) mm (+/- sai số 5%)  - Chất liệu: Gỗ dầu sơn PU | 1,00 |
|  | Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động | - Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox 3m  - Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ (750 ÷ 1000) mm  - Tấm ván chắn giữa | 1,83 |
|  | Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật | - Khung sắt sơn tỉnh điện, 4 bánh xe có khóa - Kích thước gương: (720 x 1540) mm, dày 5mm | 0,83 |
|  | Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,50 |
|  | Khung quay tập khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,89 |
|  | Hệ thống ròng rọc tập phục hồi chức năng cho khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,50 |
|  | Dụng cụ tập cho khớp gối | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,89 |
|  | Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,83 |
|  | Cầu thang tập đi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,50 |
|  | Bàn bập bênh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Thang gỗ gắn tường | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Gậy 3 chân tập di chuyển | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,33 |
|  | Gậy tập vận động khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,67 |
|  | Gậy tập di chuyển 1 chân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,33 |
|  | Nạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,33 |
|  | Bóng tập to | Loại thông dụng trên thị trường | 7,50 |
|  | Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
|  | Bóng nhỏ | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
|  | Chân giả | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Tay giả | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Nẹp cổ - bàn tay WHO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,67 |
|  | Nẹp dạng khớp háng (SWASH) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Nẹp trên gối (KAFO) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Nệm miếng ghép | Loại thông dụng trên thị trường | 41,67 |
|  | Tủ chứa đồ | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
|  | Kệ có bánh xe để máy | Loại thông dụng trên thị trường | 8,67 |
|  | Bảng lật | Kích thước ≥ (594 x 841) mm | 54,84 |
|  | Tượng các huyệt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Mô hình đa năng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình tiêm mông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Bộ xương người cỡ chuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình hộp sọ (7 phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ cánh tay (6 mảnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tặng có thể tháo rời, có 36 phần; chiều cao 1800 mm) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình phổi (7 mảnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình mắt (phóng đại) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình da phóng đại (phóng đại 70 lần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình tai phóng đại (6 mảnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Máy điện châm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Dụng cụ ngôn ngữ trị liệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Kim châm cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |

## **III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên vật tư** | **Đơn vị tính** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Tiêu hao** |
|  | Giấy A4 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03 mm, độ trắng ≥ 70% | 94,06 |
|  | Nam châm bảng từ | Vỉ | Chất liệu bọc nhựa, nhôm hoặc thép, đường kính ≥ 20 mm | 0,92 |
|  | Bút dạ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,11 |
|  | Phấn | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 5,13 |
|  | Pin | Đôi | Điện thế 9 V | 2,44 |
|  | Phiếu ghi dấu hiệu sinh tồn | Tờ | Dùng hướng dẫn ghi hồ sơ bệnh án | 2,64 |
|  | Phiếu xquang | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Phiếu chăm sóc | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Phiếu theo truyền máu, truyền dịch | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu thử phản ứng | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu vào viện | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu xét nghiệm | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu xét nghiệm (máu, phân, nước tiểu, sinh hóa) | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Tờ điều trị | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Biên bản hội chẩn | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Mẫu bệnh án Phục hồi chức năng | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Bàn chải đánh răng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,53 |
|  | Bàn chải đánh tay | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,28 |
|  | Thuốc đánh răng | Tuýp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
|  | Bánh xà phòng | Hộp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,08 |
|  | Chổi lông to rửa dụng cụ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Dầu gội đầu | Ml | Loại thông dụng trên thị trường | 2,08 |
|  | Băng chun | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Băng cuộn vải 6 x 80 cm | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Băng cuộn vải (10 x 150) cm | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Băng tam giác | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Băng Vải | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Bơm tiêm 10 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,44 |
|  | Bơm tiêm 1 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Bơm tiêm 5 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,44 |
|  | Bông cầu vô khuẩn | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,56 |
|  | Bông hút nước | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,17 |
|  | Bông không thấm nước | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,53 |
|  | Gối kê tay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y Tế | 0,39 |
|  | Dây garo | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,42 |
|  | Dây truyền dịch | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,72 |
|  | Găng tay sạch | Đôi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,61 |
|  | Găng tay vô khuẩn | Đôi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,11 |
|  | Glycerin | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Khăn bông nhỏ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,10 |
|  | Khăn bông sạch | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Khăn bông to | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,16 |
|  | Khăn bông vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Khẩu trang y tế dùng 1 lần | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,67 |
|  | Kim lấy máu vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,11 |
|  | Kim lấy thuốc cỡ 20G | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,08 |
|  | Nước cất | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,22 |
|  | Nước cất 5 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,58 |
|  | Ống sonde | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,08 |
|  | Khăn lau tay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,97 |
|  | NaCl tinh khiết | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,28 |
|  | Dung dịch rửa tay | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Tấm lót | Miếng | Bằng nilon chịu nhiệt, loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
|  | Tấm nilon bọc Farafin | Tấm | Bằng nilon chịu nhiệt, loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
|  | Gel siêu âm | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5.56 |
|  | Tấm vật đệm | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,43 |
|  | Farafin | Kg | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,01 |
|  | Dầu Farafin | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,56 |
|  | Phấn rôm | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 0,28 |
|  | Gel xoa bóp | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 0,56 |
|  | Tinh dầu xoa bóp | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
|  | Ống đựng nước tiểu | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,22 |
|  | Dung dịch Ringer Lactate 500 ml | Chai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,78 |
|  | Ống hút đờm dãi 14F | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,56 |
|  | Túi đựng thức ăn vào dạ dày | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,33 |