**Phụ lục XI - A**

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

**của Người hành nghề là Y sỹ chuyên khoa Răng trẻ em**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số ……….. /2025/TT - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã Kỹ thuật**  **(Cột 2)** | **Tên chương (cột 3)** | **Tên kỹ thuật (cột 5)** |
| 16.42 | 16. Răng Hàm Mặt | Trích áp xe lợi |
| 16.222 | 16. Răng Hàm Mặt | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp |
| 16.223 | 16. Răng Hàm Mặt | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp |
| 16.224 | 16. Răng Hàm Mặt | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
| 16.225 | 16. Răng Hàm Mặt | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant |
| 16.226 | 16. Răng Hàm Mặt | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement |
| 16.227 | 16. Răng Hàm Mặt | Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement |
| 16.238 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ răng sữa |
| 16.239 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ chân răng sữa |