**Phụ lục 13**

**Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh**

**của lương y**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số ….. /2023/TT - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** |  | **DANH MỤC KỸ THUẬT** |
| **I** |  | **DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỐI VỚI LƯƠNG Y DO HỘI ĐÔNG Y BỒI DƯỠNG/ SỞ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯƠNG Y** |
| **STT chung** | **Mã TT43,21** | **Danh mục kỹ thuật** |
| 1 | 3.287; 8.26 | Bó thuốc YHCT |
| 2 | 3.286; 8.25 | Đặt thuốc y học cổ truyền |
| 3 | 3.292; 8.10 | Chích lể |
| 4 | 3.288; 8.27 | Chườm thuốc cổ truyền |
| 5 | 8.9; 8.451 - 8.478 | Cứu ngải |
| 6 | 3.671 - 3.696 | Cứu ngải trẻ nhi |
| 7 | 8.278 - 8.321 | Điện châm  |
| 8 | 8.479 - 8.482; 8.485 | Giác hơi |
| 9 | 8,2 | Hào châm |
| 10 | 3,298 | Hào châm trẻ nhi |
| 11 | 8.28 | Khí công dưỡng sinh trị liệu |
| 12 | 3.273; 8.1 | Mai hoa châm |
| 13 | 3.285; 8.24 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận |
| 14 | 3.281; 8.23 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân |
| 15 | 3.281; 8.23 | Ôn châm |
| 16 | 8.389 - 8.484 | Xoa bóp bấm huyệt |
| 17 | 3.282; 8.20 | Xông hơi thuốc YHCT |
| 18 | 3.283; 8.21 | Xông khói thuốc YHCT |
| 19 | 8.19 | Xông thuốc YHCT bằng máy |
| 20 |   | Dán thuốc cổ truyền lên huyệt |
| 21 |   | Cạo gió |
| **II** |  | **DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỐI VỚI LƯƠNG Y DO TỊNH ĐỘ CƯ SĨ BỒI DƯỠNG/ BÔ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯƠNG Y** |
| 1 | 3.287; 8.26 | Bó thuốc YHCT |
| 2 | 3.292; 8.10 | Chích lể |
| 3 | 3.288; 8.27 | Chườm thuốc cổ truyền |
| 4 | 8.9; 8.451 - 8.478 | Cứu ngải |
| 5 | 8.278 - 8.321 | Điện châm  |
| 6 | 8.479 - 8.482; 8.485 | Giác hơi |
| 7 | 8,2 | Hào châm |
| 8 | 8.28 | Khí công dưỡng sinh trị liệu |
| 9 | 3.273; 8.1 | Mai hoa châm |
| 10 | 3.285; 8.24 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận |
| 11 | 3.281; 8.23 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân |
| 12 | 8.389 - 8.484 | Xoa bóp bấm huyệt |
| 13 | 3.282; 8.20 | Xông hơi thuốc YHCT |
| 14 |   | Dán thuốc cổ truyền lên huyệt |
| 15 |   | Cạo gió |