Дар Вазорати адлияи Їуміурии Тоїикистон

10 январи соли 2022 ба ѕайди давлатњ гирифта шудааст,

раѕами баѕайдгирњ 1115

**ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТЊ ВА ІИФЗИ ИЇТИМОИИ АІОЛИИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН**

**ФАРМОИШ**

Дар бораи Меъёр ва тартиби муайянкунии лаізаи фавти инсон ва ѕатъи чораіои эіёгарњ

190.010.000.

Мутобиѕи ѕисми 2 [моддаи 150](vfp://rgn=129517#A000000174) Кодекси тандурустии Їуміурии Тоїикистон ва банди 10 Низомномаи Вазорати тандурустњ ва іифзи иїтимоии аіолии Їуміурии Тоїикистон, ки бо ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 3 марти соли 2014, [№148](vfp://rgn=121415) тасдиѕ шудааст,

ФАРМОИШ МЕДИІАМ:

1. Меъёр ва тартиби муайянкунии лаізаи фавти инсон ва ѕатъи чораіои эіёгарњ тасдиѕ карда шавад ([замима](vfp://rgn=141966#A6BH0KG0GB) мегардад).

2. Фармоиши мазкур барои баѕайдгирии давлатњ ба Вазорати адлияи Їуміурии Тоїикистон пешниіод гардида, пас аз баѕайдгирии давлатњ ва интишори расмњ мавриди амал ѕарор дода шавад.

3. Воіидіои сохтории Вазорати тандурустњ ва іифзи иїтимоии аіолии Їуміурии Тоїикистон иїрои фармоиши мазкурро таъмин намоянд.

4. Назорати иїрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир гузошта шавад.

Вазир                                                                 Їамолиддин Абдуллозода

ш. Душанбе, аз 29 декабри соли 2021, №1214

Бо фармоиши

вазири тандурустњ ва іифзи

иїтимоии аіолии Їуміурии Тоїикистон

аз 29 декабри соли 2021, №1214

тасдиѕ шудааст

**МЕЪЁР ВА ТАРТИБИ МУАЙЯНКУНИИ ЛАІЗАИ ФАВТИ ИНСОН ВА ЅАТЪИ ЧОРАІОИ ЭІЁГАРЊ**

**1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ**

1. Марги инсон дар натиїаи фавти умумии организм ба амал меояд. Дар раванди марг маріилаіо їудо мешаванд ба агония, марги клиникњ, марги маљзи сар ва марги биологњ.

2. Агония ин їой надоштани аломатіои берунии фаъолияти іаётии бадан (набудани іуш, фаъолияти гардиши хун, нафаскашњ, системаи іаракати такягоі) тавсиф меёбад.

3. Іангоми марги клиникњ таљйироти патологњ дар іамаи системаіо ва узвіои іаётан муіим ба вуїуд меоянд, ки хусусияти бебозгашт доранд.

4. Марги маљзи сар пурра ва бебозгашт ѕатъ гардидани іама вазифаіои маљзи сар мебошад, ки дар іолати кор кардани дил ва таівияи сунъии шуш ба ѕайд гирифта шудааст.

5. Марги биологњ таљйироти баъдимаргњ дар іамаи узвіо ва системаіо бо нишонаіои доимии бебозгашти фаъолияти аъзои іаётан муіими организм ифода меёбад.

6. Таљйироти пасазмаргњ дорои аломатіои функсионалњ, асбобњ, биологњ ва аломатіои баъдимаргњ доранд:

1) ба аломатіои функсионалњ дохил мешавад:

- набудани іуш;

- набудани нафаскашњ, набз, фишори хун;

- набудани аксуламаліои іиссиёти ба іамаи намудіои ангезанда;

2) ба аломатіои асбобњ дохил мешавад:

- электроэнсефалографикњ;

- ангиографикњ;

3) ба аломатіои биологњ дохил мешавад:

- аз меъёр зиёд васеъшавии гавіараки чашміо;

- сафедрангњ ва ё кабудшави лабіо ва ё мармаршави (дољіо)-и пўст;

- пастшавии іарорати бадан;

4) ба аломатіои баъдимаргњ дохил мешавад:

- таљйироти ибтидоњ;

- таљйироти баъд пайдошаванда (шахшавии мушакіо, пайдошавии дољіои їасад, хушкшавњ).

**2. ЛАІЗАИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МАРГИ ШАХС**

7. Муайянкунии фавт аз тарафи табиб, дар набудани табиб аз тарафи кормандони миёнаи тиббњ гузаронида мешавад. Хулосаи тиббњ дар бораи фавт дар асоси муайян шудани фавти бебозгашти пурраи маљзи сар (марги маљзи сар) мутобиѕи дастуріои аз їониби маѕоми ваколатдори давлатњ дар соіаи тандурустњ тасдиѕшуда дода мешавад.

8. Лаізаи муайян намудани марги шахс бо марги маљзи сар ё марги биологии шахс (марги бебозгашти шахс) ифода меёбад.

9. Марги биологњ дар асоси мавїуд будани пайдошавии аломатіои таљйирёбии їасадњ (аломатіои ибтидоњ ва баъд пайдошаванда) муѕаррар карда мешавад.

10. Ташхиси марги маљзи сар дар муассисаіои тандурустњ, ки барои муайян кардани марги маљзи сар шароити зарурњ доранд, муѕаррар карда мешавад.

11. Ташхиси марги маљзи сари шахсро шурои табибони ташкилоти тиббие, ки бемор дар он їойгир аст, муайян мекунад. Ба шурои табибон бояд анистолог-эіёгар ва асабшинос, ки дар шуъбаи эіёгарњ камаш 5 сол таїрибаи корњ доранд, дохил карда мешаванд. Ба іайати шурои табибон мутахассисоне, ки ба хориї кардан ва трансплантатсия (кўчонидани) узвіо ва ё бофтаіо машљуланд, дохил карда намешаванд.

**3. ЅАТЪ НАМУДАНИ ЧОРАІОИ ЭІЁГАРЊ**

12. Чораіои эіёгарњ ба барѕарорсозии функсияіои іаётан муіим, аз їумла ба таври сунъњ нигоі доштани функсияіои нафаскашњ гардиши хуни инсон нигаронида шуда, аз їониби корманди тиб (табиб ё фелдшер) ва дар сурати набудани оніо аз їониби шахсоне анїом дода мешаванд, ки дар соіаи эіёгарии дилу шуш таълим гирифтаанд.

13. Чораіои эіёгарњ таніо дар сурате ѕатъ карда мешавад, ки ин тадбиріо комилан бесамар дониста шаванд ё маргњ биологњ муайян карда шавад, аз їумла:

1) іангоми муайян намудани марги шахс дар асоси марги маљзи сар, аз їумла дар заминаи истифодаи бесамари маїмуи тадбиріои нигоідории іаёт муѕаррар карда шуда бошад;

2) дар давоми 30 даѕиѕа бесамар будани тадбиріои эіёгариіо, ки ба барѕарор кардани функсияіои іаётан муіим нигаронида шудаанд.

14. Чораіои эіёгарњ гузаронида намешаванд:

1) агар аломатіои марги биологњ мавїуд бошанд;

2) дар іолати марги клиникњ дар заминаи авїгирии бемориіои боэътимод муѕарраршудаи табобатнашаванда ё оѕибатіои осеби шадиди ба іаёт номувофиѕи табобатнашаванда.

15. Дар іуїїатіои тиббии шахси фавтида маълумот дар бораи ваѕти ѕатъ шудани чораіои эіёгарњ ва ё дар бораи муайян намудани лаізаи марг сабт карда мешавад.