**Phụ lục XIV**

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

**của Người hành nghề là Kỹ thuật y phục hình Răng**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Mã Kỹ thuật** | **Tên kỹ thuật** |
|
|  | 16.14 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant |
|  | 16.37 | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại |
|  | 16.76 | Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay |
|  | 16.82 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
|  | 16.85 | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.86 | Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.87 | Chụp sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.93 | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.94 | Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.95 | Cầu sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.88 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.96 | Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.97 | Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant |
|  | 16.89 | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.90 | Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.91 | Chụp sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.98 | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.99 | Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.100 | Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.92 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.101 | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant |
|  | 16.102 | Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant |
|  | 16.103 | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant |
|  | 16.104 | Chụp nhựa |
|  | 16.112 | Cầu nhựa |
|  | 16.105 | Chụp kim loại |
|  | 16.113 | Cầu hợp kim thường |
|  | 16.107 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ |
|  | 16.108 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ |
|  | 16.110 | Chụp kim loại quý cẩn sứ |
|  | 16.115 | Cầu kim loại cẩn sứ |
|  | 16.116 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ |
|  | 16.117 | Cầu kim loại quý cẩn sứ |
|  | 16.109 | Chụp sứ toàn phần |
|  | 16.111 | Chụp sứ Cercon |
|  | 16.118 | Cầu sứ toàn phần |
|  | 16.119 | Cầu sứ Cercon |
|  | 16.120 | Chốt cùi đúc kim loại |
|  | 16.121 | Cùi đúc Titanium |
|  | 16.122 | Cùi đúc kim loại quý |
|  | 16.126 | Inlay/Onlay sứ toàn phần |
|  | 16.128 | Veneer sứ toàn phần |
|  | 16.129 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường |
|  | 16.131 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo |
|  | 16.130 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường |
|  | 16.132 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo |
|  | 16.133 | Hàm khung kim loại |
|  | 16.134 | Hàm khung Titanium |
|  | 16.135 | Máng hở mặt nhai |
|  | 16.136 | Điều trị thói quen nghiến răng bằng máng |
|  | 16.143 | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu mút môi |
|  | 16.144 | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi |
|  | 16.145 | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu mút ngón tay |
|  | 16.147 | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh |
|  | 16.148 | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định Quad-Helix |
|  | 16.154 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định |
|  | 16.162 | Giữ khoảng răng bằng khí cụ cố định cung ngang vòm khẩu cái (TPA) |
|  | 16.163 | Giữ khoảng bằng khí cụ cố định Nance |
|  | 16.164 | Giữ khoảng bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) |
|  | 16.166 | Nắn chỉnh cung hàm trước phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng giai đoạn sớm |
|  | 16.181 | Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp |
|  | 16.182 | Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ tháo lắp |
|  | 16.184 | Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ tháo lắp |
|  | 16.185 | Giữ khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp |
|  | 16.186 | Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp |
|  | 16.187 | Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng khí cụ tháo lắp tấm cắn (bite plate) hoặc mặt phẳng cắn phía trước (anterior plane) |
|  | 16.188 | Đóng khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp |
|  | 16.183 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp |
|  | 16.189 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút môi |
|  | 16.190 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi |
|  | 16.191 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút ngón tay |
|  | 16.192 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu thở đường miệng |
|  | 16.194 | Máng điều trị đau khớp thái dương hàm |
|  | 16.195 | Máng nâng khớp cắn |