**Phụ lục 11**

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

**của Tâm lý lâm sàng**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **CHUYÊN NGÀNH** | **DANH MỤC KỸ THUẬT** |
| 1 | Nhi | Test tăng động giảm chú ý Vandebilt |
| 2 | Nhi | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) |
| 3 | Nhi | Trắc nghiệm tâm lý Hamilton |
| 4 | Nhi | Thang đánh giá triệu chứng ngoại tháp (SIMPSON) |
| 5 | Nhi, PHCN | Đánh giá chung về sự phát triển của trẻ - ASQ/Lượng giá sự phát triển của trẻ theo nhóm tuổi bằng kỹ thuật ASQ |
| 6 | Nhi, PHCN | Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp /Lượng giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp ở trẻ em |
| 7 | Nhi, PHCN | Đánh giá trẻ tự kỷ DSM-IV/Lượng giá trẻ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-IV |
| 8 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá trầm cảm Beck/Trắc nghiệm tâm lý Beck (BDI) |
| 9 | Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton |
| 10 | Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9) |
| 11 | Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em |
| 12 | Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) |
| 13 | Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) |
| 14 | Tâm thần | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) |
| 15 | Tâm thần | Thang đánh giá hưng cảm Young |
| 16 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá lo âu - zung/Trắc nghiệm tâm lý Zung |
| 17 | Tâm thần | Thang đánh giá lo âu - Hamilton |
| 18 | Tâm thần, nhi, PHCN | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II)/Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động/Lượng giá sự phát triển của trẻ bằng Test Denver |
| 19 | Tâm thần, nhi | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT)/Kỹ thuật sàng lọc trẻ tự kỷ bằng bảng kiểm M-CHAT |
| 20 | Tâm thần, nhi, PHCN | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS)/Lượng giá trẻ tự kỷ bằng thang điểm CARS |
| 21 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL)/Test hành vi cảm xúc CBCL |
| 22 | Tâm thần, nhi, PHCN | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S)/Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI) |
| 23 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) |
| 24 | Tâm thần, nhi, PHCN | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE)/Thang đánh giá tâm thần tối thiểu (MMSE)/Lượng giá tâm trí tối thiểu MMSE cho người cao tuổi |
| 25 | Tâm thần, nhi | Trắc nghiệm RAVEN/Trắc nghiệm tâm lý RAVEN |
| 26 | Tâm thần | Trắc nghiệm WAIS |
| 27 | Tâm thần | Trắc nghiệm WICS |
| 28 | Tâm thần | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) |
| 29 | Tâm thần | Thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon |
| 30 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá tập trung chú ý Pictogram/Nghiệm pháp Pictogram |
| 31 | Tâm thần | Thang đánh giá hoạt động hàng ngày (ADLS) |
| 32 | Tâm thần | Thang đánh giá nhân cách Roschach |
| 33 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá nhân cách (MMPI)/Trắc nghiệm tâm lý MMPI |
| 34 | Tâm thần | Thang đánh giá nhân cách (CAT ) |
| 35 | Tâm thần | Thang đánh giá nhân cách (TAT ) |
| 36 | Tâm thần | Thang đánh giá nhân cách catell |
| 37 | Tâm thần | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) |
| 38 | Tâm thần | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) |
| 39 | Tâm thần | Thang đánh giá vận động bất thường (AIMS) |
| 40 | Tâm thần | Thang đánh giá bồn chồn bất an – BARNES |
| 41 | Tâm thần | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski |
| 42 | Tâm thần | Thang đánh giá mức độ sử dụng rượu (Audit ) |
| 43 | Tâm thần | Thang đánh giá hội chứng cai rượu CIWA |
| 44 | Tâm thần, nhi | Thang đánh giá mức độ nghiện Himmelbach |
| 45 | Tâm thần, nhi | Thang PANSS/Thang đánh giá triệu chứng dương tính và âm tính (PANSS) |
| 46 | Tâm thần | Trắc nghiệm đánh giá năng lực của trẻ K-ABC |
| 47 | Tâm thần | Thang VANDERBILT |
| 48 | Tâm thần | Bảng đánh giá cho trẻ khiếm thị và chậm phát triển từ 0-6 tuổi |
| 49 | Tâm thần | Trắc nghiệm Gille |
| 50 | Phục hồi chức năng | Lượng giá chức năng tâm lý |
| 51 | Phục hồi chức năng | Lượng giá chức năng tri giác và nhận thức |
| 52 | Phục hồi chức năng | Lượng giá sự phát triển của trẻ theo nhóm tuổi |
| 53 | Nhi | Liệu pháp hành vi tác phong |
| 54 | Nhi, PHCN | Kỹ thuật ABA/Kỹ thuật áp dụng phân tích hành vi (ABA) |
| 55 | Nhi, PHCN | Kỹ năng giao tiếp sớm/Kỹ thuật kích thích giao tiếp sớm cho trẻ nhỏ |
| 56 | Nhi | Kỹ năng hiểu và diễn tả bằng ngôn ngữ nói |
| 57 | Nhi | Kỹ năng hòa nhập xã hội |
| 58 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp thư giãn luyện tập |
| 59 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp tâm lý nhóm |
| 60 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp tâm lý gia đình |
| 61 | Tâm thần | Liệu pháp tâm kịch |
| 62 | Tâm thần, nhi, PHCN | Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình/Kỹ thuật tư vấn tâm lý cho người bệnh hoặc người nhà |
| 63 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp giải thích hợp lý |
| 64 | Tâm thần | Liệu pháp hành vi |
| 65 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp ám thị |
| 66 | Tâm thần | Liệu pháp nhận thức hành vi |
| 67 | Tâm thần | Liệu pháp nhận thức |
| 68 | Tâm thần | Liệu pháp tâm lý động |
| 69 | Tâm thần | Liệu pháp kích hoạt hành vi (BA) |
| 70 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp âm nhạc |
| 71 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp hội hoạ |
| 72 | Tâm thần | Liệu pháp thể dục, thể thao |
| 73 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp tái thích ứng xã hội |
| 74 | Tâm thần, nhi | Liệu pháp lao động |
| 75 | Phục hồi chức năng | Tập điều hòa cảm giác |
| 76 | Phục hồi chức năng | Tập tri giác và nhận thức |