|  |  |
| --- | --- |
| BỘ Y TẾ**BV. TAI MŨI HỌNG TW** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 113/QĐ-TMH |  *Hà Nội, ngày 28 háng 02 năm 2019* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh**

**theo yêu cầu khu điều trị nội trú**

Căn cứ Quyết định số 111/CP ngày 14/07/1969 của Chính phủ về việc thành lập Viện Tai Mũi Họng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng; Quyết định số 2217/QĐ-BYT ngày 18/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đổi tên Viện Tai Mũi Họng thành Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Tai Mũi Họng TW.

Căn cứ vào Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 08/01/2019 và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ CNVC, Người lao động bệnh viện 22/02/2019

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TMH ngày 28 tháng 2 năm 2019 về việc Thu, Chi tiền khám, chữa bệnh theo yêu cầu khu điều trị nội trú.

Xét đề nghị của Ông (Bà): Chủ tịch Công đoàn; TP. Kế hoạch Tổng hợp, TP. Tài chính Kế toán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**: Ban hành mức giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu khu điều trị nội trú (có mức thu cụ thể tại phụ lục kèm theo).

**Điều 2**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

**Điều 3**: Các Ông (Bà) Trưởng ban thực hiện Nghị định 43, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Tài chính Kế toán, các Khoa Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như điều 3;- Lưu TCKT- Lưu VT. | **GIÁM ĐỐC****Phạm Tuấn Cảnh** |

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-TMH ngày 28 tháng 2 năm 2019)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN DỊCH VỤ** | **MỨC GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2019** |
| I. DỊCH VỤ CHỌN BÁC SỸ KHÁM |  |
| 1 | Bác sỹ là GS.TS, PGS.TS, BSCK II, TS, Trưởng khoa và chuyên gia | 400,000 |
| 2 | Bác sỹ là Thạc sỹ, BSCK I | 300,000 |
| II. DỊCH VỤ CHỌN BÁC SỸ MỔ |  |
| 1 | Bác sỹ là GS.TS, PGS.TS, BSCK II, TS, Trưởng khoa và chuyên gia | 3,000,000 |
| 2 | Bác sỹ là Thạc sỹ, BSCK I | 2,000,000 |
| III. DỊCH VỤ MỔ NGOÀI GIỜ (DỊCH VỤ MỔ SỚM) |  |
| 1 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 5,000,000 |
| 2 | Phẫu thuật loại 1 | 4,000,000 |
| 3 | Phẫu thuật loại 2 | 3,000,000 |
| 4 | Phẫu thuật loại 3 | 2,000,000 |
| IV. DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH TRỌN GÓI | 800,000 |

**GIÁM ĐỐC**

 **Phạm Tuấn Cảnh**