**Инфекциялыќ, паразиттік, кјсіптік аурулар мен улануларды тіркеудіѕ кейбір мјселелері туралы**

Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2009 жылєы 12 ќарашадаєы N 706 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2009 жылєы 26 ќарашада Нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 5908 болып енгізілді

Ќазаќстан Республикасы орталыќ атќарушы жјне ґзге де орталыќ мемлекеттік органдарыныѕ актілер жинаєы, 2010 жылєы N 3 (Тиражєа шыќќан уаќыты 20.03.2010 ж.); Ќазаќстан Республикасы орталыќ атќарушы жјне ґзге де мемлекеттік органдарыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілері Бюллетені, N 3, 2011

      "Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 18 ќыркїйектегі Кодексініѕ 151-бабыныѕ 1-тармаєына сјйкес **БЎЙЫРАМЫН:**  
      1. Ќоса беріліп отырєан:  
      1) 1-ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ арасындаєы инфекциялыќ, паразиттік аурулар жаєдайларын тіркеу, есепке алу, сондай-аќ олар бойынша есептілікті жїргізу ережесі;  
      2) 2-ќосымшаєа сјйкес Кјсіптік аурулар мен улану жаєдайларын тіркеу, есепке алу, сондай-аќ олар бойынша есептілікті жїргізу ережесі бекітілсін.  
      2. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Мемлекеттік санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау комитеті (К.С.Оспанов) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.  
      3. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Јкімшілік-ќўќыќтыќ жўмыс департаменті (Ф.Б.Бисмильдин) осы бўйрыќ Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында ресми жариялауды ќамтамасыз етсін.  
      4. Нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2412 болып тіркелген, "Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ арасындаєы жўќпалы жјне паразиттік ауруларды тіркеу мен есепке алу Ережесін жјне Ќазаќстан Республикасында тіркеу мен есепке алуєа жататын халќыныѕ арасындаєы жўќпалы жјне паразиттік ауруларыныѕ тізбесін бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2003 жылєы 26 маусымдаєы N 479 бўйрыєыныѕ кїші жойылды деп танылсын.  
      5. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау вице-министрі Т.А.Вощенковаєа жїктелсін.  
      6. Осы бўйрыќ алєаш ресми жарияланєан кїнінен кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

*Министр                                      Ж. Досќалиев*

Ќазаќстан Республикасы      
Денсаулыќ саќтау министрініѕ   
2009 жылєы 12 ќарашадаєы     
N 706 бўйрыєына 1-ќосымша

**Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ арасындаєы инфекциялыќ, паразиттік аурулар жаєдайларын тіркеу, есепке алу, сондай-аќ олар бойынша есептілікті жїргізу ережесі**

      1. Халыќтыѕ арасында жўќпалы жјне паразиттік ауруларды есепке алу науќастыѕ тўраќты тўрєылыќты жеріне ќарамастан науќасты тіркеу орны бойынша жїргізіледі.  
      2. Емдеу-алдын алу ўйымдары мен санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдарында жеке есепке алуєа Ќазаќстан Республикасында тіркеу мен есепке алуєа жататын халќыныѕ арасындаєы жўќпалы жјне паразиттік ауруларыныѕ тізбесіне сјйкес (осы бўйрыќќа ќосымша) барлыќ жўќпалы жјне паразиттік аурулар жатады.  
      Жеке есепке алынуєа жататын јрбір ауру жаєдайына (кїдікті) шўєыл хабарлама толтырылады, ол 12 саєат ішінде аурудыѕ тіркелген жері бойынша аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына жіберіледі. Бўдан басќа, жедел тјртіппен телефон арќылы аќпарат беріледі.  
      3. Карантиндік аурулар, алапес, тері аурулары мен жыныстыќ жолмен берілетін тері аурулары, туберкулез, АЌТЌ-дан туындайтын аурулар:  
      1) оба, тырысќаќ, сары ќызба аурулар мен оларєа кїдікті јрбір жаєдай туралы науќасты аныќтаєан медицина ќызметкері шўєыл хабарлама жасайды, оны 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына жібереді. Бўдан басќа, телефон, телетайп, модем байланыстары арќылы кейіннен жазбаша тїрде растай отырып, жоєарыда тўрєан денсаулыќ саќтау органдарына (облыстыќ басќармалар, департаменттер, Денсаулыќ саќтау министрлігі) кезектен тыс хабарлама жібереді. Телефон, телетайп, модем байланыстары арќылы жіберілетін хабарламада аурудыѕ тегі, аты, јкесініѕ аты кґрсетілмейді;  
      2) ґмірінде еѕ алєашќы рет ќойылєан алапес ауруыныѕ жјне алапес рецидивініѕ јрбір жаєдайы туралы їш данада арнайы хабарлама жасайды. Бір данасы лепрозорийдіѕ эпидемиология бґлімінде ќалады, екіншісі - 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде облыстыќ тері-венерология диспансеріне беріледі, їшіншісі - 5 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде тері-венерология єылыми-зерттеу институтына жіберіледі;  
      3) сифилис, гонорея, хламидий инфекциялары, трихофития, микроскопия, фавус, ќышыма аурулардыѕ јрбір жаєдайына хабарлама толтырылады. Хабарлама 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде аудандыќ (ќалалыќ) тері-венерология диспансеріне (бґлімшесі, кабинеті) жіберіледі.  
      Аудандыќ (ќалалыќ) тері-венерология диспансері (бґлімшесі, кабинеті) ай сайын есептік кезеѕнен кейінгі айдыѕ 2 кїнінде телефон арќылы алынєан хабарлама негізінде сифилистіѕ, гонореяныѕ барлыќ тїрлерімен, хламидий инфекциясымен ауыратыны алєашќы рет аныќталєан науќастардыѕ саны туралы жиынтыќ мјліметтерді аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына хабарлайды.  
      Ґмірінде алєашќы рет микроспориямен, трихофитиямен, фавуспен жјне ќышымамен ауырады деген диагноз ќойылєан науќасќа (кїдікті) диагнозды (кїдіктену) ќойєан мезеттен бастап 24 саєат ішінде науќастыѕ тўрєылыќты жеріндегі санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына N 089/е нысаны бойынша жіберілетін хабарламаныѕ екінші данасы толтырылады;  
      4) ґмірінде алєашќы рет кез келген аєзаныѕ белсенді туберкулезімен ауырады деген диагноз ќойылєан јрбір науќасќа хабарлама толтырылады, ол 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде аудандыќ (ќалалыќ) туберкулезге ќарсы кїрес диспансеріне (бґлімшесіне, кабинетіне) жјне аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына жіберіледі.  
      Туберкулездіѕ бациллалыќ тїрімен ауыратын науќас аныќталєан кезде толтырылады, ол 24 саєат ішінде науќастыѕ тўрєылыќты жеріндегі аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына ќайта жіберіледі. Хабарлама тек бациллалыќ туберкулезге алєашќы рет диагноз ќою жаєдайына єана емес, сонымен ќатар белсенді емес туберкулез нысанымен ауыратын науќаста бацилла шыєарылымдары аныќталєанда, сондай-аќ ґмірінде есепке тўрмаєан науќастыѕ туберкулезден ќайтыс болєан кезінде де толтырылады.  
      Аудандыќ (ќалалыќ) туберкулезге ќарсы кїрес диспансері науќастардыѕ саны туралы деректерді салыстыру їшін ай сайын есептік кезеѕнен кейінгі айдыѕ 2 кїнінде телефон арќылы алынєан хабарлама негізінде белсенді туберкулезбен ауыратыны алєашќы рет аныќталєан науќастардыѕ саны туралы жиынтыќ мјліметтерді облыстыќ, ќалалыќ (Астана, Алматы ќалалары) аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына хабарлайды.  
      5) АЌТЌ-ны тасымалдаушылар, АЌТЌ-дан туындайтын ауру (ЖЌТБ).  
      Екінші ќан сарысуы бойынша иммундыќ-ферменттік анализде јрбір алєашќы рет аныќталєан АЌТЌ-єа оѕ жаєдайєа аумаќтыќ ЖЌТБ орталыєы 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына АЌТЌ инфекциясы жаєдайына кїдіктену туралы шўєыл хабарлама жібереді.  
      Республикалыќ ЖЌТБ орталыєыныѕ референс-зертханасынан тїпкілікті нјтиже алєаннан кейін аумаќтыќ ЖЌТБ орталыєы 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына АЌТЌ инфекциясы диагнозын растау немесе жою туралы жаѕа шўєыл хабарлама жібереді.  
      Диспансерлік есепте тўрєан АЌТЌ-ны жўќтырєан адамдарда "ЖЌТБ" диагнозы ќойылєан кезде ол туралы аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына шўєыл хабарлама жіберіледі.  
      Шўєыл хабарлама "ќызметте пайдалану їшін" деген белгімен жабыќ тїрде єана жіберіледі. Ќызметтік міндеттерін орындауєа байланысты АЌТЌ-ны жўќтырєан адамдар мен ЖЌТБ-мен ауыратын науќастар туралы мјліметтермен таныс болєан медицина ќызметкерлері мен басќа да адамдар бўл мјліметтерді ќўпия саќтауєа тиіс.  
      Облыстыќ, ќалалыќ (Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ) ЖЌТБ орталыќтары ай сайын есептік кезеѕнен кейінгі айдыѕ 2 кїнінде телефон арќылы салыстыру їшін облыстыќ, ќалалыќ (Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ) санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына АЌТЌ-ны тасымалдаушылар мен ЖЌТБ-мен ауыратын науќастардыѕ пайда болу саны туралы жиынтыќ мјліметтерді хабарлайды.  
      4. Емдеу-алдын алу ўйымдарында жеке есепке жјне санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметте жинаќтыќ есепке тўмау, бірнеше жерде орналасќан немесе орналасуы наќтыланбаєан жоєарєы тыныс алу жолдарыныѕ ґткір инфекциялары, функционалды диарея жатады.  
      Осы жўќпалы аурулармен ауырєан жаєдайларєа шўєыл хабарлама жіберілмейді, оларды есепке алу амбулаториялыќ-емханалыќ ўйымдарда жїргізіледі. Амбулаторлыќ-емханалыќ ўйымдар ай сайын есептік кезеѕнен кейінгі айдыѕ 2 кїні телефон арќылы аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына науќастардыѕ саны туралы жиынтыќ деректерді хабарлайды.  
      5. Шўєыл хабарламаны меншік нысаны жјне ведомcтволыќ баєыныстылыєына ќарамастан, мына емдеу-алдын алу ўйымдарында ауруды аныќтаєан немесе оєан кїдіктенген дјрігер немесе орта медицина ќызметкері толтырады:  
      1) ауру аныќталєан жаєдайєа ќарамастан, барлыќ ведомстволардыѕ амбулаториялыќ-емханалыќ ўйымдарында (емханаєа, науќастыѕ їйіне барєан кезде, профилактикалыќ тексеру кезінде жјне басќа да);  
      2) жўќпалы ауру диагнозы стационарда ќойылєан кезде барлыќ ведомстволардыѕ стационарларында (науќас емхана ўйымыныѕ жолдауысыз тїскенде, жўќпалы ауру диагнозы басќа ауру диагнозыныѕ орнына ќойылєанда, ауруханаішілік инфекция секцияда аныќталєан жаєдайда);  
      3) сот-медициналыќ сараптама ўйымдарында;  
      4) балалардыѕ мектепке дейінгі ўйымдарыныѕ, мектептердіѕ, жоєары оќу орындарыныѕ медицина кабинеттерінде;  
      5) бастапќы медициналыќ-санитарлыќ кґмек кґрсету ўйымдарында.   
      6. Денсаулыќ саќтау жїйесініѕ фельдшерлік-акушерлік пункттіѕ медицина ќызметкерлері N 058/е нысаны бойынша хабарламаны екі данада жасайды: бірінші дана аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына, екіншісі - ќарауында осы фельдшерлік-акушерлік пункті бар емдеу-алдын алу ўйымына (учаскелік, аудандыќ, ќалалыќ ауруханаєа, амбулаторияєа, емханаєа жјне басќаєа) салып жіберіледі.  
      7. Ўйымдастырылєан балалар ўжымдарына келетін балалар арасындаєы ауруларды есепке алу мынадай тјртіппен жїргізіледі:  
      1) мектепке дейінгі балалар ўйымдарына (ясли, ясли-балабаќша, балалар балабаќшасы, мектептер) ќызмет кґрсететін медицина ќызметкері балаларды ќараєан немесе басќа да мјн-жайлар кезінде ауруды осы ўйымдардыѕ ќызметкері алєашќы рет аныќтаєан жаєдайда шўєыл хабарламаны аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына жібереді;  
      2) емдеу-алдын алу ўйымыныѕ (аурухананыѕ, емхананыѕ) медицина ќызметкері балалар ўйымдарына баратын балаларда аныќтаєан жўќпалы аурулар туралы мјліметтерді аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына хабарлайды (телефон арќылы жјне шўєыл хабарламаны жіберу жолымен);  
      3) жазєы кезеѕде ќаладан тыс аймаќта орналасќан балаларды сауыќтыру ўйымдарына ќызмет кґрсететін медицина ќызметкерлері сауыќтыру ўйымыныѕ жазєы кезеѕде уаќытша орналасќан жері бойынша аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына шўєыл хабарлама жібереді.  
      8. Жедел медициналыќ кґмек кґрсету станциясыныѕ жўќпалы ауруды аныќтаєан немесе оєан кїдіктенген медицина ќызметкерлері телефон арќылы аныќталєан науќас туралы аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына жјне емханаєа (амбулаторияєа), науќас тўратын ќызмет кґрсету ауданына хабарлайды. Бўл жаєдайларда шўєыл хабарламаны стационар, ауруханаєа жатќызу немесе емханаєа барєан жаєдайда ауруды їйде ќарайтын дјрігер жасайды.  
      9. Жўќпалы аурулармен ауыратын (жўќпалы ауруєа кїдікті) науќастардыѕ стационарлыќ емдеуге келіп тїсуі, жўќпалы ауру диагнозын наќтылау немесе ґзгерту туралы аќпаратты ўсыну мынадай тјртіппен жїргізіледі:  
      1) жўќпалы аурулар ауруханасы (жўќпалы аурулар бґлімшесі бар аурухана) ауданында науќасты ауруханаєа жатќызуєа жіберген емдеу-алдын алу ўйымы орналасќан аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына ауру келіп тїскен мезеттен бастап 12 саєат ішінде жўќпалы аурулармен ауырєан науќастардыѕ келіп тїсуі туралы хабарлауєа міндетті;  
      2) диагнозды наќтылаєан немесе ґзгерткен емдеу-алдын алу ўйымы шўєыл хабарламаны толтыруєа жјне ґзгертілген (наќтыланєан) диагнозды, оны айќындаєан кїнін, бастапќы диагноз бен зертханалыќ зерттеу нјтижесін кґрсете отырып, 12 саєат ішінде оны аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органына салып жіберуге міндетті;  
      3) аумаќтыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органы жедел тјртіппен ауру аныќталєан емдеу-алдын алу ўйымына ауруханаєа жатќызу, диагнозды растау (ґзгерту) туралы хабарлауєа тиіс.  
      10. Меншік нысанына ќарамастан, барлыќ емдеу-алдын алу ўйымдарында, мектепке дейінгі балалар ўйымдарыныѕ, мектептердіѕ, жоєары оќу орындарыныѕ медицина кабинеттерінде, сауыќтыру жјне басќа да ўйымдарда науќас туралы мјліметтер енгізілетін жўќпалы ауруларды есепке алу журналы толтырылады.  
      11. Емдеу-алдын алу ўйымдарында жўќпалы жјне паразиттік ауруларды тіркеу, есепке алу їшін жауапты лауазымдыќ тўлєалар:  
      1) емдеу-алдын алу ўйымында - бас дјрігері;  
      2) мектепке дейінгі балалар ўйымдарында, мектептерде, балалар їйлерінде, сауыќтыру ўйымдарында - осы мекеменіѕ медицина ќызметкері.  
      12. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдарында жўќпалы жјне паразиттік ауруларды есепке алу бўдан јрі шўєыл хабарламамен расталатын жўќпалы ауруларды (кїдіктенуді) аныќтау туралы телефон арќылы берілген жедел хабарламаныѕ негізінде жїргізіледі.  
      13. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдары олардыѕ аумаќтарында басќа ґѕірлерден келген адамдарда жўќпалы аурулар жаєдайы аныќталєан кезде аурудыѕ ошаќтарында тиісті эпидемияєа ќарсы іс-шараларды (аурумен байланысты, дезинфекцияны тексеру жјне басќалар) жїргізу їшін науќастардыѕ тўрєылыќты тўратын жері бойынша санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органын хабардар етуге тиіс.

Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ  
арасындаєы инфекциялыќ,       
паразиттік аурулар жаєдайларын    
      тіркеу, есепке алу, сондай-аќ олар  
бойынша есептілікті жїргізу     
ережесіне ќосымша

**Ќазаќстан Республикасында тіркеу мен есепке алуєа жататын халќыныѕ арасындаєы жўќпалы жјне паразиттік ауруларыныѕ тізбесі**

      1) оба (А20);  
      2) тырысќаќ (А00);  
      3) сары ќызба (А95);  
      4) алапес (А30);  
      5) сифилистіѕ (А50-(А53);  
      6) гонококк инфекциясы (А54);  
      7) хламидий инфекциясы (А55; А56);  
      8) іш сїзегі (А01.0);  
      9) А, В, С ќылауы (А01.1-А01.4);  
      10) басќа да сальмонеллез инфекциялары (А02);  
      11) шигеллез (бактериялыќ дизентерия) (АОЗ);  
      12) Yersіnіa enterocolіtіca туындаєан (иерсиниоз) (А04.6; А28.2);  
      13) басќа да бактериялыќ ішек инфекциялары (А04.0-04.5; А04.7-А04.9);  
      14) басќа да бактериялыќ тамаќтан уланулар (А05);  
      15) амебиаз (А06);  
      16) балантидиаз (А07.0);  
      17) вирусты жјне басќа да наќтыланєан ішек инфекциялары (А08);  
      18) туляремия (А21);  
      19) кїйдіргі (А22);  
      20) бруцеллез (А23);  
      21) эризипилоид (А26);  
      22) басќа да бактериялыќ зооноздар (А28);  
      23) листериоз (А32);  
      24) дифтерия (А36);  
      25) кґкжґтел (А37);  
      26) жјншау (А38);  
      27) менингококк инфекциясы (А39);  
      28) сіреспе (А33-А35);  
      29) адамныѕ ќорєаныш тапшылыєы ќоздырєышынан туындаєан ауру (АЌТЌ) (В20-В24);  
      30) ґткір полиомиелит (А80);  
      31) желшешек (В01);  
      32) ќызылша (В05);  
      33) ќызамыќ (В06);  
      34) кене вирусты энцефалит (А84);  
      35) буынаяќтылар арќылы берілетін вирусты ќызбалар мен вирусты геморрагиялыќ ќызбалар (А90-А99);  
      36) вирусты гепатит (В15-В19);  
      37) ќўтырма (А82);  
      38) эпидемиялыќ паротит (В26);  
      39) орнитоз, пситтакоз (А70);  
      40) жўќпалы мононуклеоз (В27);  
      41) аусыл (В08.8);  
      42) риккетсиоздар (А75-А79);  
      43) безгек (В50-В54);  
      44) лейшманиоз (В55);  
      45) лептоспироз (А27);  
      46) гельминтоздар (В65-В83);  
      47) педикулез (В85);  
      48) легионерлер ауруы (А48.1);  
      49) туберкулез (А15-А19);  
      50) ќышыма (В86);  
      51) перинатальдыќ кезеѕге тјн жўќпалы аурулар (Р-36-Р39);  
      52) кґбіне босанєаннан кейінгі кезеѕмен байланысты асќынулар (О85; О86; О90.0; О90.1; 091);  
      53) хирургиялыќ жјне терапиялыќ араласу асќынулары (Т.80.2; Т.80.8; Т.80.9; Т.81.3; Т.81.4; Т.82.6; Т.82.7; Т.83.5; Т.83.6; Т.84.5-Т.84.7; Т.85.7);  
      54) адамныѕ ќорєаныш тапшылыєыныѕ ќоздырєышынан (АЌТЌ) туындаєан белгілері жоќ жўќпа мјртебесі (Z21);  
      55) іш сїзегініѕ ќоздырєышын тасымалдаушылыќ (Z22.0);  
      56) сальмонеллездіѕ ќоздырєышын тасымалдаушылыєы (Z22.1);  
      57) дизентерия ќоздырєышын тасымалдаушылыќ (Z22.1);  
      58) дифтерияныѕ ќоздырєышын тасымалдаушылыќ (Z22.2);  
      59) безгектіѕ ќоздырєышын тасымалдаушылыќ (Z22.8);  
      60) жануарлардыѕ тістеуі, тїкіріктеуі, тырнауы (W54; W55);  
      61) алдын ала егуге јдеттен тыс реакциялар, егуден кейінгі асќынулар (Т88.7);  
      62) тўмау (J10-J11);  
      63) бірнеше жерде орналасќан немесе орналасуы наќтыланбаєан жоєарєы тыныс алу жолдарыныѕ ґткір инфекциялары (J06);  
      64) функционалды диарея (К59.1-К59.9).

Ќазаќстан Республикасы     
Денсаулыќ саќтау министрініѕ   
2009 жылєы 12 ќарашадаєы     
N 706 бўйрыєына 2-ќосымша

**Кјсіптік аурулар мен улану жаєдайларын тіркеу, есепке алу, сондай-аќ олар бойынша есептілікті жїргізу ережесі**

      1. Кјсіптік аурулар мен улану жаєдайларын тіркеу жјне есепке алуєа Кјсіптік аурулар мен улану тізіміне (осы ереженіѕ 1-ќосымшасы) – бўдан јрі – Тізім, сјйкес жїргізіледі.  
      Тізімде зиянды, ќауіпті жјне ґндірістік ќолайсыз факторлардыѕ јсер етуініѕ арќасында пайда болатын аурулар ќарастырылєан. Тізімде атќарылатын жўмыстар мен ґндірістердіѕ тізімі берілген.  
      2. Кјсіптік аурулар мен улану жаєдайларын тіркеу жјне есепке алу їшін диагноз ќойылады.  
      Тез ґрбіген кјсіптік ауруларды жјне улану диагнозын азаматтарєа амбулаториялыќ-емханалыќ жјне стационарлыќ, медициналыќ кґмек кґрсеткен ўйымдар, ал созылмалы кјсіптік ауруларды (улануды) - кјсіптік патология орталыќтары (бўдан јрі - Орталыќ) немесе кјсіптік аурулар клиникасы аныќтайды.  
      3. Тез ґрбитін кјсіптік аурулар мен улануларєа зиянды жјне ќауіпті ґндірістік факторлар ќаныќпаныѕ шектеу шегінен немесе рўќсат етілген деѕгейден кґп есе жоєары болып, бір реттен кейін (бір жўмыс ауысым ішінде) кенеттен пайда болєан аурулар жатады.  
      4. Созылмалы кјсіптік ауруларєа (улануєа) зиянды заттардыѕ, ќауіпті жјне ќолайсыз ґндірістік факторлардыѕ кґп уаќыт бойы јсер етуініѕ салдарынан пайда болєан аурулар жатады. Созылмалы ауруларєа (улануєа) тез ґрбіген, сондай-аќ созылмалы кјсіптік аурулардыѕ жаќын арадаєы немесе кґп уаќыт ґткеннен кейінгі салдары (жїйке жїйесініѕ, жїрек ќан тамырларыныѕ, гепатобилиарлы жјне басќа да жїйелердіѕ ґндірістік уларымен улануыныѕ салдарынан пайда болатын тўраќты органикалыќ ґзгерістер) жатады. Еске саќтайтын бір жаєдай кјсіптік аурулардыѕ пайда болуы зиянды жјне ќауіпті заттармен жўмысты тоќтатќаннан кейінде (кеш пайда болатын силикоздар, бериллиоздар, ќуыќтыѕ папилломалары, ќатерлі ісіктер) пайда болуы мїмкін. Кјсіптік ауруларєа мынандай аурулар да жатады. Ондай аурулар кјсіптік аурулардыѕ фонында немесе олар пайда болатындай жаєдай жасаєан аурулар (асбестоз, силикоз немесе шаѕ бронхитыныѕ негізінде пайда болєан ґкпе обыры) жатады.  
      5. Кјсіптік патологиялыќ сараптау комиссиясы кјсіптік ауру жјне улану диагнозын ќоюєа арналєан материалдарды:  
      1) медицина ўйымыныѕ жолдама ќаєазы;  
      2) аурудыѕ медициналыќ (амбулаториялыќ, стационарлыќ) картасынан алынєан, оныѕ ішінде жўмысќа алынар алдындаєы, одан соѕ кезеѕді медициналыќ тексерістерден ґткендігі туралы жјне зертханалыќ, функционалдыќ тексерістер туралы толыќ маєлўмат;  
      3) тўрєан орындарынан алынєан эпикриздерініѕ кґшірмесі;  
      4) толтырылєан еѕбек ету жаєдайыныѕ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттамасы (осы Ереженіѕ 2-ќосымшасы);  
      5) ќызметкердіѕ еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттар болєан жаєдайда єана ќарайды.  
      6. Кјсіптік факторлардыѕ јсерінен пайда болатын ауруларды, оныѕ ішінде кейіннен болатын тїрлері, кјсіптік аурулар мен улану жаєдайлары тіркеу жјне есепке алуєа жатады.  
      7. Тез ґрбіген кјсіптік аурулармен уланудыѕ јрбір жаєдайына осы ауруды аныќтаєан немесе ауру бар-ау деп кїдіктенген дјрігер арќылы жедел хабарлама толтырады. Хабарлама 12 саєаттыѕ ішінде тиісті аумаќтыѕ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметініѕ мемлекеттік органыныѕ басшысына (жўмыс берушіге) жіберіледі.  
      8. Аурудыѕ диагнозын аныќталєанда немесе ґзгергенде, оны аныќтаєан медицина ўйымы жаѕа шўєыл хабарламаны толтырып, оны 24 саєат ішінде ауру жўмыс істейтін орынныѕ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметініѕ мемлекеттік органыныѕ жјне ўйымныѕ басшысына жібереді.  Мўндай жаєдайда ґзгерген (наќтыланєан) диагноздыѕ аты жазылып, оныѕ ќойылєан айы, кїні кґрсетіледі.  
      9. Жедел хабарлама жіберген медицина ўйымы баєыттау ќаєазынан басќа, шўєыл тїрде санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органына телефон арќылы хабарлап немесе јрбір тґмендегідей жаєдайды электронды поштамен хабарлайды:  
      1) еѕбек ету ќабілеті жоєалєан аурулардыѕ саны 2 жјне одан кґп болєан жаєдайда тез ґрбитін кјсіптік ауруды (улануды);  
      2) ауырєан адамныѕ кјсіптік ќызметіне байланысты кїйдіргі, сарып, тырысќаќ, ќўтырма аурулары аныќталєанда.  
      10. Созылмалы кјсіптік ауру (улану) туралы алєашќы рет аныќтаєанда хабарлама кјсіптік патология орталыќтарда жјне кјсіптік аурулар клиникаларда толтырылады. Ауруєа наќты диагноз ќойылєаннан кейінгі 3 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органына немесе ўйымєа (жўмыс берушіге) жјне медициналыќ ўйымєа хабарлама жіберіледі. Созылмалы кјсіптік ауру (улану) туралы алєашќы рет аныќтаєанда N 317/е нысаны бойынша хабарлама аурудыѕ зиянды ґндірістік факторлары јсер еткен соѕєы жўмыс істеген орнына жіберіледі. Созылмалы кјсіптік ауру кјсіптік патологиялыќ сараптау комиссияныѕ шешімі рјсімделген уаќыттан бастап кјсіптік ауру деп саналады.  
      11. Кјсіптік аурулар мен улану орын алєанда, оларды тіркеу жјне есепке алу жўмыстарын ауырєан (заќымданєан) адамныѕ негізгі жўмыс орнындаєы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органы жїргізуі керек.  
      12. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ жјне медициналыќ ўйымдардыѕ мемлекеттік органдарында (кјсіптік патология орталыќтарында) кјсіптік аурумен ауырєандар кјсіптік ауруларды (уланєандар) тіркейтін журналєа тіркелу керек.  
      13. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органдары кјсіптік аурумен (уланумен) ауырєандардыѕ есептеу картасын жїргізіп, ондаєы мјліметтер автоматтандырылєан тїрде талдалынуы керек.

Кјсіптік аурулар мен улану     
жаєдайларын тіркеу, есепке алу,  
сондай-аќ олар бойынша       
есептілікті жїргізу ережесіне   
1-ќосымша

**Кјсіптік аурулар мен уланудыѕ тізімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Дїниежїзілік Денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ ауруларды Х-шы ќайта ќарауына байланысты аурулардыѕ халыќаралыќ жіктелуіне сай аурулардыѕ атауы (бўдан јрі АХЖ 10:) | Кјсіптік ауруларды тудыруєа јсері бар ќауіпті зиянды заттар мен ґндірістік факторлар | Ґндірістіѕ атќарылатын жўмыстардыѕ шамамен тізімі |
| 1. Химиялыќ факторлардыѕ јсерінен пайда болєан аурулар | | | |
| 1) | Органдардыѕ заќымдануы мен жїйелердіѕ оќшауланєан немесе бірлескен тїрде ґтетін жіті улануы, созылмалы уыттануы (АХЖ 10:Т36-Т65) жјне олардыѕ салдары (АХЖ 10:Т36-Т98). | Химиялыќ заттар: бастапќы шикізат, арадаєы, ќосалќы жјне аќырєы ґнімдер. | Ґнеркјсіптіѕ, ќўрылыстыѕ, ауыл шаруашылыєыныѕ, кґліктіѕ, ќызмет кґрсетудіѕ, јртїрлі салаларында улы јсері бар химиялыќ заттарды ќолдану (зертханалыќ жўмыстарды ќосып есептегенде), ќайта ґѕдеу, алу процестерімен байланысты жўмыстыѕ барлыќ тїрлері |
|  | Тыныс алу органдарыныѕ ринофаринголарингиттіѕ, эрозияныѕ, мўрын уысындаєы аралыќты тесудіѕ, кеѕірдектіѕ ќабынуыныѕ, бронхтыѕ ќабынуыныѕ, пневмосклероз жјне басќаларыныѕ уытты заќымдануы. (АХЖ 10:J68-J68.9). | Азот ќышќылы, аммиак, азот тотыќтары, изоцианаттар, кремний-органикалыќ ќосындылар, селен, кїкірт жјне олардыѕ ќоспалары, формальдегид, фталды ангидрид, фтор жјне олардыѕ ќосындылары, хлор жјне олардыѕ ќосындылары, хром жјне олардыѕ ќосындылары жјне басќалары. |  |
|  | Уытты анемия (АХЖ 10:L64/8) | Ароматты ќатардаєы аминді-, нитро- жјне хлорќосындылары, бензол жјне олардыѕ туындылары, бензол гомологтары, гекса- метилендиамин, (хлорлыорганикалыќ) пестицидтер, ќорєасын жјне олардыѕ неорганикалыќ ќосындылары. |  |
|  | Ас ќорыту органдарыныѕ уытты заќымдануы: бауыр мен ґтті ќуыќтыѕ уытты заќымдануы (АХЖ 10:К,71, К71.0-К71.5, К82.8-К82.9, К83.8); гастрит, дуаденит, асќазандаєы, ўлтабардаєы эрозиялы ойыќжарамен заќымдалынуы, тоќ ішектіѕ ќабынуы (АХЖ 10:К20, К22.8 К25, К29.9; К52.1, К87.0) | Ароматты ќатардаєы аминді- жјне нитро- ќосындылар, бензол жјне олардыѕ туындылары (стирол), майлы ќатардаєы кґмірсутегі галоидты туындылар, гидразин жјне олардыѕ ќосындылары, пестицидтер (хлорлыорганикалыќ), фосфор жјне оныѕ ќосындылары, фтор жјне оныѕ ќосындылары. |  |
|  | Уытты бїйрек дерті (АХЖ 10:N28.9, 28.8) | Бета-нафтол, кадмий, тґртхлорлы кґміртек |  |
|  | Нерв жїйесініѕ уытты заќымдануы: кґптеген жїйке дерттері (АХЖ 10:G62.2), неврозєа ўќсас жаєдай (АХЖ 10:G90.9), энцефалопатия (АХЖ 10:G92) | Ароматты ќатардаєы аминді-, нитро- жјне хлорќосындылары, гексаметилендиамин, бензол жјне олардыѕ туындылары (бензол гомологтары, стирол),  майлы ќатардаєы кґмірсутек галотуындылары, гидразин жјне оныѕ ќосындылары, марганец, пестицидтер, сынап жјне оныѕ ќосындылары, кїкірт- кґміртек, тетраэтил- ќорєасын жјне басќалары, фтор жјне оныѕ ќосындысы, фосфор жјне оныѕ ќосындысы, ќорєасын жјне оныѕ ќосындысы. |  |
|  | Кґздіѕ уытты заќымдануы: катаракта (АХЖ 10:Н26.8-Н26.9); Конъюктивит, кератоконъюктивит (АХЖ 10:Н10.8-Н10.9, Н16.2) | Тринитротолуол, азот ќышќылы, аммиак, азот тотыєы, изоцианаттар, кїкірт жјне оныѕ ќосындылары, формальдегид, фтор жјне оныѕ ќосындылары, хлор жјне оныѕ ќосындылары. |  |
|  | Сїйектердіѕ уытты заќымдануы: остеопороз тїрінде (АХЖ 10:М82) | Сары фосфор жјне оныѕ ќосындылары, фтор жјне оныѕ ќосындылары |  |
| 2) | Тері аурулары: эпидермоз (АХЖ 10:L18.1), жанасу арќылы пайда болєан дерматит (АХЖ 10: L23, L24, L25), фотодерматит (АХЖ 10: L56), тырнаќ аурулары (АХЖ 10: L60.8), паранихиялар (АХЖ 10: L60.8), уытты меланодермия (АХЖ 10:Т53), майлы фоликулиттар (АХЖ 10: L73.8) | Мўнайды, тас кґмір мен таќтатастарды тасымалдаєандаєы ґнімдер (бензин, керосин, жаєатын майлар, крезол, лизол, гудрон, мазут, асфальт, пек жјне оныѕ дистилляттары), хлорланєан нафталиндер, ќышќылдар, сілтілер, органикалыќ ерітінділер, гидросульфат, хлорлы јк, ауыр металдардыѕ тўздары, кїшјнніѕ, сїрменіѕ, формалинніѕ, желімніѕ ќосындысы | Химиялыќ, мўнай ґѕдеу, машина ќўрылысы, металлургиялыќ, аєаш ґѕдейтін, тері-шикізаты, терівенерология, таєам ґнеркјсіптік, мўнай ќўятын кемелерді тазалау; ќўрылыс, жићаз ґндірісі, шахта ќўрылысшылары. |
|  | Кјсіптік витилиго (АХЖ 10: L80) | Паратретбутилфенол Тґменгі параалкил жјне параалкоксифенолы, 4-алпикатихиндер. | Шайырлар, лактар, эмальдар алу їшін паратретбутилфнолды ґндіру жјне ќолдану. Майлар мен отындарєа ќўрамында фенолы бар сіѕіргіштерді ґндіру. |
| 3) | Темір ќызбасы (АХЖ 10:Т56), фторопласты (тефлонды) ќызба (АХЖ 10:Т65.8) | Тїсті металдар конденсацияларыныѕ аэрозольдары (мырыш, мыс, никель, сїрме жјне басќалары), ќайта полимерленген аэрозольдар (фторопластар). | Тїрлі-тїсті металлургия, пластикалыќ массалар ґндірісі (фторопластар) жјне оларды ґѕдеу, тїсті металдан жасалєан материалдарды ґѕдеу |
| 2. Ґнеркјсіптік аэрозольдардыѕ јсерінен пайда болатын аурулар | | | |
| 1) | Пневмокониоздар: карбокониоздар (АХЖ 10:J60); асбестоз (АХЖ 10:J61); силикоз, талькоз (АХЖ 10:J62); алюминоз (АХЖ 10:J63.0), боксты фиброз (жеѕіл) (АХЖ 10: J63.1), бериллиоз (АХЖ 10:J63.2), графитті фиброз (АХЖ 10:J63.3), сидероз (АХЖ 10:J63.4), станиоз (АХЖ 10:J63.5), ажарлаушылар немесе тегістеушілер | Ќўрамында кремний диоксиді бар бос жјне байланєан жаєдайда шаѕды, кенді, рентген сјулесін ўстайтын, кґміртекті шаѕды жўту, (кґмір, кокс, кїйе, графит жјне басќалары); металдыѕ шаѕдары жјне олардыѕ тотыќтары, соныѕ ішінде ќатты жјне ауыр ќорытпалар, пісіретін аэрозоль; органикалыќ жјне жасанды минералды талшыќ, пластмасса жјне соныѕ ішінде жўтатын аэрозольды микрофлорамен кґбеюініѕ шаѕдары | Кен орындарында, шахталарда, ашыќ карьерлерде, байытатын жјне аяќталатын таукен орындары, кґмір кјсіпорындары фабрикаларындаєы жўмыс; кенге жатпайтын жыныстар мен материалдарды, талшыќтасты жјне басќада силикатты, ўсаќтасты ґндіру мен ќайта ґѕдеу; талшыќтас цементті, ќўрамында талшыќтас бар материалдарды (ќўбырлар, шифер, панельдер, таќтайлар, фрикционды, талшыќтас тоќыма ґнімдері) ґндіру; Фарфорлыфаянсты бўйымдарды, јйнекті ґндіру; Оттґзімділер мен жемірлерді ґндіру жјне ќолдану; Кокс, кїйе, графиттерді ґндіру, ќолдану; металлургиялыќ жјне ќўю ґндірісі; машина ќўрылысы; металды ґѕдеу, пісіру жўмыстары |
| 2) | Биссиониоз (АХЖ 10:J66.0) | Јртїрлі ґсімдіктердіѕ шаѕын ўзаќ уаќыт жўту (маќта, зыєыр, джут). | Тоќыма ґндірісінде маќтаны, зыєырды, джутты ќайта ґѕдеу. |
| 3) | Кјсіптік бронхит (шаѕды, уытты-шаѕды): шаѕды необструктивті бронхит (АХЖ 10: J41.0); Шаѕды обструктивті бронхит (АХЖ 10: J44.8); Уытты-шаѕды необструктивтік бронхит (АХЖ 10: J68.0); Уытты-шаѕды обструктивтік бронхит (АХЖ 10: J68.0) | Жоєарыда кґрсетілген шаѕныѕ барлыќ тїрлерін, сонымен ќатар ґсімдіктен жјне жануардан шыєатын органикалыќ шаѕныѕ барлыќ тїрін (ўннан, дјннен, ќылдан істелген, жїннен, темекіден, ќаєаздан, ќанттан жјне басќалардан) жўту. Бір уаќытта шаѕныѕ жјне химиялыќ факторлардыѕ јсер етуі (тїршіктіретін заттар, ґзі жїретін таулы машиналардаєы шыєаратын газдыѕ ќўрамы), соныѕ ішінде ќолайсыз микроклиматтыќ жаєдайларєа сай атылатын газдар. | 4-ші баєандаєы 2-ші пункттіѕ ішіндегі кґрсетілген жўмыстар, сонымен ќатар ґндіріс: киізбасу, ўнжарма ґндірісі, ќантты, фармацевтикалыќ, жїнді, маќтаны, зыєырды жјне басќада ќабыќты даќылдарды алєашќы ґѕдеуден ґткізу, сонымен ќатар шаѕбґлумен байланысы бар басќада жўмыстар. |
| 4) | Пневмомикоздар (микотоксикоздар (АХЖ 10:В44.8, В48.8), актиномикоздар (АХЖ 10:А42.0) | Жерасты ќойнауларындаєы шахта суында кґбейетін грибокты флорамен, жабдыќтармен, ґсімдіктен жјне жануардан шыєатын органикалыќ шаѕмен (ўнды, дјнді, жїнді, темекілі) жанасу | Кен орындары мен шахталардаєы жўмыстар, шаѕ бґлумен атќарылатын басќада жўмыстыѕ тїрлері. |
| 5) | Жоєарєы тыныс жолдарындаєы толыќ дистрофиялыќ аурулар (созылмалы субатрофикалыќ жјне гипертрофикалыќ ринофарингит) (АХЖ 10:J31.0-J32.9) | 3-ші баєанныѕ, 2-ші пунктініѕ ішінде кґрсетілгендей шаѕды жўту. | 4-ші баєанныѕ, 2-ші пунктініѕ ішінде кґрсетілгендей жўмыстар. |
| 3. Физикалыќ факторлардыѕ јсерінен пайда болатын аурулар | | | |
| 1) | Ионды сјуленіѕ јсеріне байланысы бар аурулар (АХЖ 10:W88): Сјуле кґзінен ауырєан ауру (жедел немесе созылмалы) (АХЖ 10:W88, W90) | Біржолєы, ќысќа уаќытта жалпы јсер ететін сыртќы иондаушы сјуле кґзі немесе біршама радиоактивтік заттардыѕ жјне олардыѕ ќосындыларыныѕ организмніѕ ішіне енуі. Иондаушы радиацияныѕ жїйелі тїрде кјсіптік сјуле соќќысыныѕ рўќсат етілген деѕгейінен артыќ дозада јсер етуі. | Радиоактивтік заттармен жјне иондаушы сјуле кґздерімен жїргізілетін жўмыстардыѕ барлыќ тїрлері. |
|  | Жергілікті сјулемен заќымдану (жіті немесе созылмалы) (АХЖ 10: W88, W90) | Радиоактивті заттардыѕ, сјуле кґзініѕ сырттай жергілікті јсері |  |
| 2) | Иондамайтын сјуле кґзініѕ јсеріне байланысты аурулар: вегетативті тамырлы дистония, јлсіздік, јлсізвегетативтік, гипотоломиялыќ синдромдар (АХЖ 10: W90) | Ґте жоєарєы жиіліктегі радиодиапазондаєы электромагнитті сјуле кґзініѕ жїйелі јсер етуі; когерентті біртїсті сјуле шыєару. | Ґте жоєарєы жиіліктегі радиодиапазондаєы электромагнитті сјуле кґзімен атќарылатын жўмыстардыѕ барлыќ тїрлері; оптикалыќ квантты генераторлардыѕ сјуле бґлуіне байланысты жўмыстыѕ барлыќ тїрлері |
| 3) | Лазерлі сјуле кґзініѕ тіндерді жергілікті заќымдауы (тері кїйіктері (АХЖ 10:L59), кґздіѕ мґлдір ќабатыныѕ заќымдануы (АХЖ 10:Н18.8), кґздіѕ тор ќабыєы (АХЖ 10:Н35.8) | Лазерлі сјуле кґзініѕ жергілікті јсер етуі. | Оптикалыќ квантты генераторлардыѕ сјуле бґлуіне байланысты жўмыстыѕ барлыќ тїрлері. |
| 4) | Діріл ауруы (АХЖ 10:Т75.2) | Ўзаќ уаќыт ґндірістік жергілікті дірілдіѕ жўмысшыныѕ ќолына берілу арќылы јсері жјне жўмыс орынындаєы жалпы дірілдіѕ жїйелі јсер етуі | Дірілді тудыратын ќол машиналарымен атќарылатын жўмыс жјне дірілді тудыратын машиналардаєы жўмыс орындары. |
| 5) | Нейросенсорлы ќўлаќ мїкістігі (АХЖ 10:Н90.3; Н90.6) | Ґндірістік шудыѕ жїйелі тїрде јсер етуі. | Ґнеркјсіпте, ќўрылыста, ауыл шаруашылыєында, кґлікте, байланыста ќарќынды ґндірістік шудыѕ јсеріне байланысты атќарылатын жўмыстыѕ барлыќ тїрлері. |
| 6) | Ќолдыѕ вегетативті-сенсорлы (ангионевроз) полиневропатиясы (АХЖ 10: G62.8) | Ультрадыбыстыѕ ќолєа жанасу арќылы берілуі | Ультрадыбысты дефектоскоптар жјне медициналыќ аппаратармен атќарылатын жўмыс |
| 7) | Электроофтальмия (МКБ 10: Н57.8) | Ќарќынды тїрде ультракїлгін сјуле бґлу | Ќарќынды тїрде ультракїлгін сјулесін бґлу жаєдайында газбен жјне электрмен пісіруге байланысты жўмыстар |
| 8) | Катаракта (АХЖ 10: Н 26.8) | Сјулелі энергияныѕ жїйелі тїрде јсер етуі (инфра-ќызыл, ультракїлгін сјуле бґлу, шамадан тыс жоєары жиіліктегі сјуле бґлу, рентген, гамма сјулесі, нейтрондыќ, протондыќ сјуле кґздері) | Пресстеу ўстасы, электрмен пісіру жјне жылумен атќарылатын жўмыстар, јйнектен жасалатын бўйымдар ґндірісі, иондайтын жјне иондамайтын сјуле кґздерініѕ јсері бар металлургиядаєы инфраќызыл сјуле кґзімен байланысты жўмыстар |
| 9) | Декомпрессиялыќ (кессондыќ) аурулар жјне оныѕ салдарлары (АХЖ 10: Т 70.3) | Жоєарєы атмосфералыќ ќысым, декомпрессиялыќ їрдістер | Кессонда, барокамерада атќарылатын жўмыстар, су астына сїѕгу жјне басќа жоєарєы атмосфералыќ ќысым жаєдайындаєы жўмыстар. |
| 10) | Ќызып кетуі: ыстыќќа ўрынудан болатын сіреспе (АХЖ 10: Т67.0; G 40.5; G 40.6) | Жўмысшы аумаєындаєы жоєарєы температура жјне ќарќынды жылу бґлу жаєдайы | Тереѕ шахталарда, мартен, темірќаѕылтыр, ќўбыр шыєаратын цехтардаєы жўмыс; ґнеркјсіптік пештерді жґндеу,  ќазандыќты, оттыќты тазарту; јйнекті ќайнату, басќа да жоєарєы температурада атќарылатын жўмыстар. |
| 11) | Тарылтылєан эндартериит (АХЖ 10:І73,9), вегатитивті-сенсорлы полиневропатия (ангионевроз) (АХЖ 10:G62.8) | Жўмыс аумаєындаєы температураныѕ тґмендеуі | Балыќ ґндіруші комбинаттардаєы балыќ аулау кемесіндегі жўмыстар; мўздатќыштаєы жўмыстар; геологиялыќ жўмыстар; аєаш дайындау жўмыстар;  ылєалды; батпаќты жерлердегі жўмыстар; тор ґндіруші, таукен ґндірісі, сулы жјне мјѕгі тоѕ аумаєында жўмыстар;  шахта јдісімен мўнай ґндіру жјне тґменгі температурада жўмыс істеудіѕ басќа тїрлері |
| 12) | Ониходистрофли (АХЖ 10:L60.3), механикалыќ эпидермоздар (сїйел жјне т.б.) (АХЖ 10:L60.3) | Теріні майдан тазалау, температуралыќ жјне метеорологиялыќ факторлар. | Тері жјне їлдір ґѕдеу ґндірісі, ауыл шаруашылыќ жўмыстары (даладаєы), кемедегі жјне жаєалаудаєы орналасќан ґндірістердегі балыќ ґѕдеу жўмыстары |
| *4. Адам аєзаларыныѕ жјне жїйелерініѕ кїш тїскенде жјне кїрделігі артќанда пайда болатын аурулар* | | | |
| 1) | Кординаторлыќ невроздар, оныѕ ішінде ќаламсап ўстаєанда пайда болатын саусаќ тартылысы (АХЖ 10:F48.8) | Тез орындалып, жоєарєы дјлділікті талап ететін жўмыстар | Музыкалыќ ќўрал-саймандар мен клавишті аппараттардаєы жўмыс;  стенография, ќолмен жазу, машинамен басу, сызба жўмыстары, граверлік жјне кґшірме жўмыстары |
| 2) | Шеткері орналасќан нерв жїйесініѕ аурулары: Моно жјне полиневро-патиялар, оныѕ ішінде ќолдыѕ езілуден пайда болєан жјне вегето-сенсорлыќ невропатиялары (АХЖ 10:G56, G57, G58.8 G62.8) | Иыќ белдеуіне, ќол ќозєалуы кґп ќайталанатын, жїйке діѕгегіне ќысым кґрсетіп, микро жараќат беріп, денені суытып, статикалыќ-динамикалыќ жїктеме беретін жўмыстар | Тегістейтін, формалайтын, сылаќ, сылау жўмыстар; тігу, аяќ киім ґндірісіндегі жўмыстар, малдарды ќолмен сауу. Тау кен,  металлургия, мўнай жјне химия ґндірісініѕ жўмыскерлері |
|  | Мойын-иыќ, бел-ќўйымшаќ шойырлары (АХЖ 10:М54.1) | Дененіѕ еѕкеюімен байланысты жўмыстар, жўмыс кезінде мјжбїрлі жаєдайда болу (алєа ќарай еѕкею, созылып тўру, аяќты бїгіп отыру, жату т.б.) сондай-аќ боршалардыѕ ширыєуын талап ететін жўмыстар. Жалпы діріл мен соќќыныѕ јсеріне ўшырататын жўмыстар. | Кен ґндірісіндегі кеѕістік жасау жўмыстары, тазалау забойларындаєы, оныѕ ішінде микроклиматы ќолайсыз, ылєалды болєанда, дененіѕ мјжбїрлі жаєдайында тїрлі ауырлыќтарды тасу, кґтеру арќылы жїргізілетін тіреу жўмыстары. Шахта ішіндегі кґліктіѕ жїргізушілері: жер астындаєы ќондырєылардыѕ машинисі (басќарушы), жер астындаєы їлкен жїк машиналарыныѕ жїргізушісі |
|  | Мойын жјне белќўйымшаќ деѕгейіндегі ќўйма аурулар (АХЖ 10:М50.0, М51.0, М51.1, М50.1 | Дененіѕ еѕкеюімен байланысты жўмыстар, жўмыс кезінде мјжбїрлі жаєдайда болу (алєа ќарай еѕкею, созылып тўру, аяќты бїгіп отыру, жату т.б.) сондай-аќ боршалардыѕ ширыєуын талап ететін жўмыстар. Микро жјне макро жараќат беретін жўмыстар. | 4 баєанныѕ 2 бґлігінде кґрсетілген жўмыстар, мойын-иыќ, бел-ќўйымшаќ деѕгейіндегі ќўйма аурулар (АХЖ 10: М54.1), 4 графадаєы вальцовщиктер, ўста, шегеру, кесу, ќўрылыс жўмыстары. Їлкен жїк машиналарыныѕ, ауыл-шаруашылыќ жїргізушілері. Цирктегі жјне тиеп тїсіру жўмыстары. |
| 3) | Тіреу жјне ќимылдау аппараттарыныѕ аурулары: Ќардыѕ жјне иыќ белдеуініѕ созылмалы миофо-бриоздары, миофасциптер, фибриомифасциттер, вегетомиофасциттер (АХЖ 10:М62.8); тендовагиниттер (АХЖ 10:М65.8). | Жергілікті жјне аумаќтыќ боршалардыѕ ќатысуымен істелінетін жўмыстар, бір тїрлі ќимылдар жасау арќылы атќарылатын жўмыстар, жылдам орындалатын жўмыстар, жїйке діѕгектеріне, боршаєа, байланыс тарамыстарына, сіѕірге ќысым тїсіретін жўмыстар, олардыѕ жараќаттануы, жїкті кґтеру, ќолда ўстау, ќолмен немесе кїш жўмсау арќылы жїктіѕ орнын ауыстыру | Музыкалыќ ќўрал-саймандар мен клавишті  аппараттардаєы жўмыс; стенография, ќолмен жазу, машинамен басу, сызба жўмыстары, граверлік жјне кґшірме жўмыстары |
|  | Тарылмалы лигаментоздар, стилоидоздар (шынтаќтыќ, иыќтыќ), эпикондилоздар (АХЖ 10:М77.0) | Сіѕірге тўраќты тїрде ќысым тїсіретін жўмыстар, шынтаќ тўсында кґп бїгуді талап етіп, бўрауды талап ететін жўмыстар, ќол саусаќтарын айналдыра ќимылдатуды талап ететін жўмыстар. | Штамптайтын, сїйрететін, сылайтын, байлап танатын, сырлау жўмыстары, аяќ киімді пішетін, оєан керекті материалдарды кесетін жўмыстар |
|  | Периартроздар (иыќ-жауырын, шынтаќ, тізе), атќаратын ќызметініѕ бўзылуымен білінетін пошымын ґзгертетін остеоартроздар (жоєарыдаєыдай); бурситтер, асептикалыќ остеоникроздар (АХЖ 10:М19.8) | Їлкен амплитуда арќылы айналдыра жїргізілетін жўмыстар, тиісті буындарєа тўраќты тїрде ќысым беретін, жараќатайтын жўмыстар, тізерлеп немесе аяќты бїгіп отырып істейтін јртїрлі жўмыстар | Кен ґндірісіндегі кеѕістік жасау жўмыстары, бўрєылау, шатыр жабу жўмыстары, паркет дайындау, граниттен жасалатын материалдарды жасау |
| 4) | Шатырдыѕ тґмен тїсуі жјне ќынап ќабырєасыныѕ сыртќа шыєуы (АХЖ 10:N81) | 40 жасќа дейінгі јйелдердіѕ босанар кезінде бўт жараќаты орын алмай, діріл јсер етіп немесе јсер етпеген жаєдайда да ўзаќ жылдар (10 жыл) бойы тўраќты тїрде (ауысым уаќытыныѕ 50 пайызынан кґп болса) мјжбїрлі кїйде ауыр заттарды жылжыту, кґтеру. | Жїктерді ќолмен немесе кїш жўмсау арќылы орыннан жылжыту жўмыстары. |
| 5) | Ќабынєан (тромбофлебит) немесе жылан кґзбен ўштасќан аяќ кґк тамырларыныѕ айтарлыќтай кеѕуі (АХЖ 10:183.0.-183.2) | Ўзаќ уаќыт бойы мјжбїрлі кїйде жўмыс істеу | Ўзаќ уаќыт бойы тїрегеп тўрып, ауыр заттарды тўраќты тїрде тасу жјне тау кен орындарында (кен ґндірісіндегі кеѕістік жасау, бўрєылау, тіреу жўмыстары) жўмыс істеу, јсіресе еѕістігі айтарлыќтай кен орнында жўмыс істегені |
| 6) | Дыбыс шыєаратын аппараттыѕ шамадан тыс деѕгейіне жўмыс істеуінен пайда болатын аурулар: созылмалы ларингиттер, дыбыс ќалаќшаларындаєы тїйін (\*јншілер тїйіні) (АХЖ 10:J38.2), дыбыс ќалаќшаларыныѕ жанасќан жеріндегі ойыќ жара (АХЖ 10: J38.7), (АХЖ 10: J37) | Дыбыс шыєаратын аппараттыѕ шамадан тыс деѕгейде атќаратын жўмысы орын алєанда | Оќытушы жўмысы, радиодаєы, теледидардаєы дикторлардыѕ жўмысы, актерлардыѕ вокальді сґйлесу кезіндегі жўмыстары, телефон стансаларындаєы жўмыс |
| 7) | Јрі ќарай ґсе беретін жаќыннан кґз кґрмеушілік (АХЖ 10:Н52.1) | Кішкентай заттарды жаќыннан ажырату їшін кґру їдерісін жідететін жўмыстар | Картографиялау, электронды есептеу машиналарында жўмыс жїргізу, ќымбат тастарєа ґѕдеу жїргізіп, бет салу, оныѕ сапасын тексеру жўмыстары, саєат жинау, корректорлыќ жўмыстар, оптикалыќ ќўрал-жабдыќтармен  жўмыс істеу |
| 8) | Невроздар (АХЖ 10:F40 - F48) | Есі дўрыс емес балалармен ўзаќ уаќыт бойы жўмыс істеу. | Есі дўрыс емес ауруларды емдейтін мекемелердегі медициналыќ ќызметкерлердіѕ жўмысы, оныѕ ішінде есі дўрыс емес балаларєа арналєан арнайы мектептердегі ќызметкерлер, мўєалімдер. |
| 5. Биологиялыќ факторлардыѕ јсерінен болатын аурулар. | | | |
| 1) | Ќызметкерлер жўмыс кезінде жанасып, байланыста болатын жўќпалы жјне паразитарлы аурулар:  туберкулез (АХЖ 10:А15-А19), сарып (АХЖ 10:А23), сап (АХЖ 10:А24),  кїйдіргі (АХЖ 10:А22), кене энцефалиті (АХЖ 10:А84), орнитоз, сиыр сауушылардыѕ тїйіндері, токсоплазмоз (АХЖ 10:В58), вирустыќ гепатит (АХЖ 10:В15-В19), тері микоздары (АХЖ 10:В35-В37; В48), Розенбах эризиппелоиды (АХЖ 10:А26), ќышыма (АХЖ 10:В86), сифилис (АХЖ 10:А65) жјне таєы басќалары (АХЖ 10:А94) | Жўќпалы аурулармен немесе жўќпамен жанасќан материалдармен немесе ауруды тасымалдаушылармен, ауру малдармен, олардан шыќќан ґнімдермен (тері, жїн, ќылшыќ, ат ќўйрыєы, еті, тері жјне їлдір їшін керекті шикізаттар, екінші рет ґѕдеуді талап ететін заттар, астыќ, маќта жјне т.б.) байланыста болєан; кеміргіштермен жанасќанда, жўќпалы аурулардыѕ ќоздырєыштары бар беттермен жанасќанда. | Жўќпалы аурулармен, туберкулезбен, тері-венерология ауруларымен кїресетін диспансерлерде, туберкулезбен кїресетін дјрігерлік учаскелерде, туберкулезбен ауыратындар жўмыс істейтін емдеу - еѕбек ету мастерскойларында, мал шаруашылыќтарында, мал дјрігерлік ќызметінде, ет комбинаттарында, кондитерлік, консерві жасайтын фабрикаларда, зауыттарда, тері жјне їлдір жасауєа керекті шикізаттарды ґѕдеуге аѕ шаруашылыєы, кемедегі жјне жаєалаудаєы балыќ ґндіретін шаруашылыќта, орман шаруашылыєында жасалынатын барлыќ жўмыстарєа. |
| 2) | Теріні ашыќ жерлеріндегі микоздар (АХЖ 10:В35-В49) | Шахта суы бар жјне жерастынан ґндіретін ќўрал-жабдыќтардыѕ ґѕезді флораларымен жанасќанда | Кен ґндіретін шахталардаєы жўмыстар |
| 3) | Дисбактериоз, терініѕ жјне шырышты ќабаќтыѕ кандидомикоздар, ішкі органдардыѕ кандидоздары (АХЖ 10:В37) | Антибиотиктер, ґѕез-продуценттері, аќуыз витамин ќоспалары, малы азыєыныѕ ашытќылары, ќўрамдас жемдер. | Микробиологиялыќ ґндірістіѕ јртїрлі салаларындаєы жўмыстар; медициналыќ ґндірістегі, медициналыќ практикада, дјріханаларда, сондай-аќ 3 баєанныѕ 5 бабыныѕ 3) баєаншасында кґрсетілген ґндіру жўмыстары. |
| 6. Аллергиялыќ аурулар | | | |
| 1) | Кґз алмасыныѕ ќабынуы, (АХЖ 10:Н10.1-Н10.3), ауыз ќуысыныѕ ќабынуы ринофарингиттер (МКБ 10:J30;J30.3) | Жанасќанда сезімталдылыќ білдіретін заттар мен ќосындылар | јртїрлі ґндірістік салалардаєы аллергендермен байланысты жўмыстар (химиялыќ, химиялыќ-фармацевтік ќўрылыс, аєаш ґѕдеу ґнеркјсібіндегі, металлургия, таукен, мўнай жјне химиялыќ ґндірістерде, резеѕке-техникал ыќ ґндірісінде, жасанды жуєыш заттар ґндірісінде, машина жасау, тоќыма, ќыл-шґтке жасайтын ґнеркјсіптерде, їлдір ґндіретін кјсіпорындарда, ќўрамдас жемдерді ґндіретін жерлерде, аќ уыз витамин ќоспалары шыєаратын ґндірістерде жјне т.б.); ауыл  шаруашылыєында (ќўс фабрикаларында, фермаларда, пестицидтермен жўмыс істегенде); кґлікте; тўрмыстыќ ґнеркјсіп орындарында жўмыс істегенде (химиялыќ жолмен тазалау, шаштараздар, кір жуатын орындар); медициналыќ жјне дјріханалыќ мекемелердіѕ, ґнеркјсіп кјсіпорындарыныѕ  институттардыѕ, вивариялардыѕ зертханалары. |
| 2) | Бронх астмасы, астмадан болатын бронхит (АХЖ 10: J45.0), бронх астмасыныѕ белгілерімен білінетін дјрілік аллергия (АХЖ 10: J70.2, Т88.7), экзогенді альвеолит (АХЖ 10: J67) |  |  |
| 3) | Эпидермоз, дерматит, экзема, токсикодермия, (АЖХ 10:L23;L24; L25; L27.0; L27.1) |  |  |
| 4) | Квинке ісігі (АХЖ 10:Т78,3), бґртпе (АХЖ 10:L50), анафилактикалыќ шок (АХЖ 10:Т78.2) |  |  |
| 5) | Токсикологиялыќ аллергиялыќ гепатит (АХЖ 10:К 71) |  |  |
| 6) | јртїрлі эритемалар (АХЖ 10:L51) |  |  |
| 7. Ісіктер | | | |
| 1) | Тері ісіктері (гиперкератоздар, эпителиомалар, папилломалар, обыр, лейкокератоздар) (АХЖ 10:С43 - С44) | Тас кґмірді, мўнайды, сланецті (шайырды, ќатпаны, антраценді, фенантренді,  аминоантрацинді майды, ґндірістік азоќосындыларды, гудронды, парафинді жјне т.б.), иондаєыш сјуле кґздерініѕ јсерін (рентген, гамма сјуле кґздері жјне басќалары), кїшјн. | Ґндірістіѕ јртїрлі салаларындаєы 3 баєанда кездесетін заттардыѕ јсеріне байланысты атќарылатын жўмыстардыѕ барлыќ тїрі; радиоактивті заттармен, басќа да иондаєыш сјуле кґздерімен жўмыс істегенде; кїшјнмен жўмыс істегенде. |
| 2) | Ауыз ќуысыныѕ жјне дем алу мїшелерініѕ ісіктері (АХЖ 10:С04-С06, С30,0-С34.9, С38.4, С39) | Никель, хром, кїшјн, таскґмір шайырлардыѕ ќосындылары; асбест, асфальт, радиобелсенді кендерді жјне кґмір сутегі, кґмір пластиктер, кадмий жјне оныѕ ќосындылары сіѕірілген шаѕдар. | Ґнеркјсіптіѕ јртїрлі салаларындаєы никель, кїшјн, хром ќосындыларын алуєа арналєан жўмыстар; радиоактивті кенді барлау, ґндіру жјне ґѕдеу жўмыстары; асбест жјне ќўрамында асбестер, заттарды ґндіргенде, резеѕке-техникалыќ ґндіріс, кадмий ґндірісі, жасанды гранат алатын жјне одан шыєатын бўйымдарды ґѕдейтін жўмыстар, жићаз жасау жјне аєаш ґѕдеу ґнеркјсібі. |
| 3) | Бауыр ісіктері (АХЖ 10:С22) | Винил-хлорид, бауыр тініне јсер ететін (полоний, торий, плутоний) радиобелсенді заттармен ўзаќ тїрде жанасып, байланыста болу, берил жјне оныѕ ќосындылары | Винилхлоридпен, берилиймен жјне оныѕ ќосындыларымен жўмыс істеу; радиобелсенді химиялыќ ґнеркјсіпте жўмыс істеу. |
| 4) | Асќазан ісіктері (АХЖ 10:С16) | 6 валентті хром ќосындылары, ќўрамында асбест бар шаѕ, никель, кґмірсутектері, шаѕєа сіѕірілген бензпирен, кїйе. | Хром ќосындыларын, асбест жјне ќўрамында асбест бар бўйымдар, никель алєанда, никельге кґмір сутегі шаѕы сіѕірілгенде онымен жанасып, байланыста болу, резеѕке-техникалыќ ґндіріс. |
| 5) | Лейкоздар (АХЖ 10:С91-С95) | Бензол, јртїрлі иондаєыш радиациялыќ сјуле кґздерініѕ јсері. | Бензолмен жјне иондаєыш сјуле кґздерімен жўмыс істегенде. |
| 6) | Ќуыќ ісіктері (папилломалар, обырлар) (АХЖ 10:С67) | Бензол жјне нафталин ќатарындаєы аминдер (бензидин, дианизидин, нафтиламин). | ґнеркјсіптіѕ јртїрлі салаларында осы заттармен жўмыс істеу. |
| 7) | Сїйек ісіктері (АХЖ 10:С40-С41) | Сїйекті босаѕсытатын радиобелсенді (радий, стронций, плутоний) заттармен ўзаќ уаќыт бойы жанасуда болуы. | Радиобелсенді химиялыќ ґндірістерде, радиологиялыќ жјне радиохимиялыќ зертханаларда жўмыс істеу |
| 8) | Бїйрек ісіктері (АХЖ 10:С64) | Кадмий жјне оныѕ ќосындылары | Кадмий жјне оныѕ ќосындыларымен жўмыс істеу. |

Кјсіптік аурулар мен улану     
жаєдайларын тіркеу, есепке алу,   
сондай-аќ олар бойынша есептілікті  
жїргізу ережесіне         
2-ќосымша

**Кјсіптік аурулар мен улануєа кїдікті жаєдайда жўмыс істеушілердіѕ еѕбек жаєдайларына санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттама жасауєа ќойылатын талаптар**

      1. Жўмысшылардыѕ еѕбек жаєдайларына жасалєан санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттама, аурудыѕ кјсіптік жўмысына байланысты туындаєанын негіздеп шешетін негізгі ќўжаттардыѕ бірі болып табылады.  
      2. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттама сол аумаќтаєы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органымен жасалады жјне сўранымєа ќарай беріледі: медицина ўйымыныѕ басшысына, ауру адам жўмыс істейтін, ќызмет кґрсетуші ўйымныѕ басшысына, кјсіптік патология орталыєыныѕ басшысына; ауырєан адамєа жўмыс берген жеке жјне заѕды тўлєаєа.  
      3. Еѕбек жаєдайыныѕ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттамасы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органыныѕ бланкісінде їш дана етіп толтырылып, оєан бас маманныѕ ќолы ќойылады, директордыѕ (бастыќтыѕ) ќолымен бекітіледі жјне санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау департаментініѕ (басќарманыѕ) мґрін ќою арќылы расталады.  
      4. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттаманыѕ бірінші данасы сўраным берген ўйымєа, сўраным келіп тїскеннен кейін 15 кїнніѕ ішінде беріледі. Екінші данасы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органыныѕ іс ќаєаздарында саќталады. Сўранымды ауырєан адамныѕ бўрынєы жўмыс орнына ќатысты басќа мекен-жайдаєы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органдарына ќайта жіберу керек болєан жаєдайда сипаттаманы жасау мерзімі созылады, біраќ сўраным тїскен кїннен бастап есептегенде бір айдан артпауы керек. Сипаттаманыѕ їшінші данасы ўйымєа жўмыс берушіге жіберіледі.  
      5. Еѕбек жаєдайыныѕ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттамасында сипаттама берілетін жўмысшыныѕ кјсіптік тобында кјсіптік аурулардыѕ бар немесе жоќ екенін атап ґту ќажет болып табылады.  
      6. Ґндірістік ортаныѕ зиянды факторларымен жанасып жўмыс істеуді тоќтатќаннан кейін ауру пайда болєан жаєдайда (кейіннен туындаєан силикоз, кейбір ісік аурулары жјне басќалары) жјне еѕбек жаєдайы туралы мјліметтер болмаєанда (цехты, учаскені, ўйымды жойєанда, ќайта жаѕартќанда), аурудыѕ туындауыныѕ негізі, зиянды факторлармен жўмыс істейтін кјсібіне байланысты екенін растайтын басќа ќўжаттар беріледі.  
      7. Цехты, учаскені, ўйымды жойєан, ауырєан адамныѕ еѕбек жаєдайын жаѕартќан жаєдайда, еѕбек жаєдайына берілетін санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттаманыѕ орнына јдебиеттік мјліметтерге жјне басќа мекемелер жїргізген зерттеулердіѕ ќорытындыларына (єылыми зертханалар, еѕбек жаєдайына жїргізілген сараптамалар) сілтеме жасалады.  
      8. Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сипаттамада жазылуєа тиіс:  
      1) жўмыскердіѕ аты, жґні;  
      2) туєан жылы;  
      3) мамандыєы;  
      4) лауазымы;  
      5) нысанныѕ деректемелері;  
      6) жўмыс ґтілі: жалпы, осы мамандыќта, осы цехта (учаскеде, бґлімде, шеберханада);  
      7) еѕбек їрдісі факторларыныѕ сипаттамасы;  
      8) ґндірістік ортаныѕ негізгі жјне ќосымша зиянды факторларыныѕ сандыќ сипаттамасы;  
      9) жўмыс барысын суреттеу;  
      10) бўрын ґндірістік ортаныѕ ќандай зиянды факторларымен ќатынаста жўмыс істеген (факторлар тізімі, ќай мекемеде, жўмыскердіѕ сґзі бойынша немесе ќолда бар материалдар негізінде ќатынасу ўзаќтыєы);  
      11) ауысым бойы зиянды факторлардыѕ јсер ету уаќыты;  
      12) жеке ќорєану ќўралдары жјне оларды пайдалану.  
      9. Жўмыскердіѕ жўмыс барысын суреттеу еѕбек гигиенасы жґніндегі бас маманныѕ тікелей жўмыс орнында таныстыруы негізінде жїргізіледі жјне јкімшіліктен, жўмыскердіѕ ґзінен алынєан мјліметтер ескеріледі.  
      10. Зиянды ґндірістік факторлардыѕ тізімі жјне олардыѕ сандыќ сипаттамасы аєымдаєы санитарлыќ ќадаєалау жїргізетін санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органыныѕ материалдары, зертханалыќ жјне аспаптыќ зерттеулердіѕ ќорытындысы негізінде жїргізіледі. Ќажет болєан жаєдайда ґндірістік зертханалардыѕ зертханалыќ жјне аспаптыќ тексерулер ќолданылады. Тексерістер ќорытындысы, тексеру мерзімін кґрсетіп, зиянды факторлардыѕ деѕгейіне ґлшеулер жїргізген ўйымєа сілтеме жасай отырып беріледі. Ќосымша басќа да материалдар пайдаланылуы мїмкін, оныѕ ішінде тексеріліп отырєан учаскедегі жўмысшылардыѕ кјсіптік аурулармен ауыру фактілерін тексеру актісі, јкімшілік ґкілімен немесе сол учаскеде жўмыс істеушілермен расталєан, ауырєан жўмыскерлермен берілген мјліметтер. V0  
      11. Ґндірістік ортаныѕ зиянды факторларына берілетін сандыќ сипаттама осы кјсіптегі жўмысыныѕ мїмкіндігінше жўмыс ґтілініѕ їлкен кезеѕіне динамика тїрінде берілуі керек. Ґндірістік орта мен еѕбек їрдісініѕ негізгі жетекші факторы болып, жўмыскердіѕ денсаулыєына еѕ їлкен ќауіп тудыратын фактор есептеледі. Ќосымша факторлар тізіліп жазылып жјне мїмкіндігіне ќарай саны жаєынан баєаланады.  
      12. Зертханалыќ жјне аспаптыќ тексерулер болмаєан немесе жеткіліксіз болєан жаєдайда санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ мемлекеттік органдарымен ауырєан адамныѕ жўмыс орнында ќосымша ґлшеу жўмыстары жїргізіледі.  
      13. Зиянды фактордыѕ јсер ету уаќыты ауысым бойы есепке алынуы (хронометраж) керек. Егер зиянды фактордыѕ јсер ету уаќыты јр ауысымда бірдей болмаса, онда уаќыттыѕ басќа бґлігі іріктеп алынады - жыл немесе ай.  
      14. Сипаттамада ќолданылатын жеке ќорєану ќўралдары тізіліп жазылады. Тиісті жаєдайларда жеке ќорєану ќўралдарын ќолдану тјртібін бўзушылыќ атап кґрсетіледі (јсер етуші факторєа жеке ќорєану ќўралдарыныѕ пайдалануєа сјйкес келмейтінін, ќолдану ережесініѕ бўзылуын).  
      15. Сипаттама жўмыскердіѕ еѕбек жаєдайыныѕ ќолданыстаєы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ережелер мен нормалардыѕ талаптарына сјйкестігі (сјйкес еместігі) туралы ќорытындымен жјне ґндірістік ортаныѕ зиянды факторларыныѕ туындаєан кјсіптік аурумен (уланумен) байланысын аныќтаумен аяќталуєа тиіс.  
      16. Сипаттамадаєы ґндірістік ортаныѕ жјне еѕбек їрдісініѕ зиянды факторлары бґлімінде жекеленген зиянды факторлардыѕ сапалыќ сипаттамасы атап кґрсетіледі.  
      1) Шу - тўраќты, импульсты; жергілікті діріл - їзік-їзік, импульсты (екпінді), жоєарєы-тґменгі жиілікте; жалпы діріл (жўмыс орнындаєы діріл) - кґліктік, кґліктік-технологиялыќ, технологиялыќ; ультрадыбыс - јуелік, жанасушы, тўраќты, импульсті; инфрадыбыс.  
      Осы факторлар бойынша сандыќ сипаттама кестеге енгізіледі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жылдар | Ауысымдаєы баламалы деѕгейі | Еѕбек ґтіліне берілетін экспозиция |
|  |  |  |

      Ескерту:  
      1) дыбыс їшін - дыбыстыѕ баламалы деѕгей дециБелл А-мен беріледі: тўраќты емес шуєа берілетін ќосымша сипаттама дыбыстыѕ дециБелл А-мен берілетін максимальды деѕгейі болып табылады;  
      2) діріл їшін (жергілікті жјне жалпы) - дірілжылдамдыєыныѕ немесе дірілжеделдетудіѕ тїзетілген мјні немесе олардыѕ логарифмдік деѕгейі дециБеллмен;  
      3) инфрадыбыс їшін - дыбыс ќысымыныѕ баламалы деѕгейі немесе еѕ жоєарєы октавалыќ жиілікті кґрсетумен, нормадан асып кету дјрежесі дециБеллмен;  
      4) ультрадыбыс їшін - ќондырєыныѕ жўмысшы жиілігі жјне нормадан асып кетуі децибеллмен.  
      Патологиялыќ їрдістіѕ ґрбуін тереѕдететін факторлар тґмендегілер болып табылады: шу їшін - жўмыстыѕ кїрделілігі; жергілікті діріл їшін - жўмыс кезінде салќындау, ќолды сулау (судыѕ, ерітіндініѕ температурасын, салќындау уаќытын кґрсетіп); жалпы діріл їшін - жоєарєы ылєалдыќта ќыздырушы микроклимат.  
      2) Шаѕ-тозаѕ.  
      Шаѕ-тозаѕєа сапалыќ сипаттама бергенде мыналар атап кґрсетіледі: сипаты мен ќўрамы, табиєи немесе жасандылыєы, минералды немесе органикалыќ, біркелкі немесе аралас, талшыќты жјне басќадай; химиялыќ заттардыѕ газы жјне буларыныѕ бар екені; дисперстік ќўрамы; конденсацияныѕ немесе дезинтеграцияныѕ аэрозольдары, шаѕныѕ минералдыќ, химиялыќ ќўрамы жјне басќ. физикалыќ-химиялыќ ќасиеттері.  
      Жўмысшы аумаєындаєы ауаныѕ шаѕ-тозаѕдануыныѕ сандыќ кґрсеткіштері кесте тїрінде беріледі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жылдар | Текше метр концентрация миллиграммен | |
| Максимальды-бір реттік шоєырландыру | Орташа ауысымдыќ шоєырландыру |

      3) Химиялыќ заттар, биологиялыќ факторлар.  
      Жўмыс аумаєындаєы ауаныѕ ластануына берілетін сапалыќ сипаттамада тґмендегілер кґрсетіледі: жўмысшыныѕ тўраќты немесе уаќытша жўмыс істейтін орнындаєы ќолданылатын шикізаттарды, аралыќ жјне аќырєы алынатын ґнімдерді, реакциялар жјне олардыѕ ґзгеруін (тотыєу, гидролиз жјне басќ.) есепке ала отырып жасалатын, бґлінетін зиянды заттардыѕ тізімі.  
      Бґлінетін зиянды заттардыѕ сандыќ сипаттамасы кесте тїрінде беріледі:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заттардыѕ атауы | Текше метрдегі ќаныќпаныѕ шектелген шегі миллиграммен | | Жылдар | Сынаманыѕ саны | Текше метрдегі тиесілі ќаныќпа миллиграммен | | Ќаныќпаныѕ шектелген шегінен асып кеткен сынама пайызбен | |
| Максимальды бір реттік концентрация | Орташа ауысымдыќ концентрация |  |  | Максимальды бір реттік шоєырландыру | Орташа ауысымдыќ шоєырландыру | Максимальды бір реттік шоєырландыру | Орташа ауысымдыќ шоєырландыру |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Орташа ауысымдыќ ќаныќпаны ќўрамында орташа ауысымдыќ ќаныќпа їшін шектелген шегі бар заттар їшін ґлшейді.  
      Кјсіптік тері ауруларына кїдік болєан жаєдайда жўмысшыныѕ жанасып жўмыс істейтін ќўрауыштардыѕ (ерітінді, желім, шайыр, ќорытпа жјне басќ.) толыќ тізімін беру керек.  
      4) Иондамайтын сјуле кґзі.  
      Иондамайтын сјуле кґзініѕ сипаттамасы кесте тїрінде беріледі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иондамайтын сјуле кґзініѕ тїрлері | Технологиялыќ їрдістіѕ јсер ету кґздері жјне сипаты | Јсер ету сипаты |
| Электростатистикалыќ ґріс | Ќондырєылардыѕ тїрі, маркасы, тікелей кґздері | Ќорєану ќўралдарын пайдалануды есепке алєандаєы электр ґрісініѕ кернеуі, ауысымда сјуле соќќысына ўрыну ўзаќтыєы, ґндірістік ортаныѕ ќосымша жаєымсыз факторлары |
| Тўраќты магнит ґрісі | Ќондырєылардыѕ тїрі, маркасы, ґрістіѕ тікелей кґздері | Ќорєану ќўралдарын пайдалануды есепке алєандаєы магнит ґрісініѕ кернеуі, ауысымда сјуле соќќысына ўрыну ўзаќтыєы, жалпы, жергілікті јсер етуі, ґндірістік ортаныѕ ќосымша жаєымсыз факторлары |
| Ґнеркјсіптік жиіліктегі электр ґрісі | Ќондырєылардыѕ тїрі, маркасы, тікелей сјуле кґздері | Ќорєану ќўралдарын пайдалануды есепке алєандаєы электр ґрісініѕ кернеуі, ауысым бойы сјуле соќќысына ўрыну ўзаќтыєы, ґндірістік ортаныѕ ќосымша жаєымсыз факторлары |
| Ґнеркјсіптік жиіліктегі магнит ґрісі | Ќондырєылардыѕ тїрі, маркасы, тікелей сјуле кґздері | - їздіксіз тўраќты јсер ететін жаєдайда: жалпы жјне жергілікті сјуле соќќысына ўрынуын, магнит ґрісініѕ кернеуін, ауысым бойы јсер уаќытын атап кґрсету; - тўраќты емес, їзіліп јсер ететін жаєдайда: импульстіѕ ўзаќтыєын, їзілістіѕ ўзаќтыєын, магнит ґрісініѕ кернеуін, ауысым бойы јсер уаќытын атап кґрсету; ґндірістік ортаныѕ ќосымша жаєымсыз факторлары |
| Радиожиіліктегі электромагнит ґрісі | Ќондырєылардыѕ тїрі, маркасы, тікелей сјуле кґздері | Жиілік диапазоны: - электр жјне магнит ґрісініѕ 300 мегаГерц-ке дейінгі жиіліктегі кернеуін ґлшеу їшін, ауысымда сјуле соќќысына ўрыну ўзаќтыєы, энергетикалыќ экспозициялар (организмге тїсетін энергетикалыќ жїктемелер); - 300 мегаГерц-тен жоєары жиіліктегі сјуле кґзі їшін аєынныѕ, энергияныѕ тыєыздыєы, ќондырєыныѕ жўмыс режимі (айналдыру, сканирлеу жјне басќа.), ауысымдаєы ўзаќтыєы: энергетикалыќ экспозициялар (организмге тїсетін энергетикалыќ жїктемелер), жалпы, жергілікті јсер етуі; жеке ќорєану ќўралдарын ќолдану; ґндірістік ортаныѕ ќосымша жаєымсыз факторлары. |
| Лазерлі сјуле кґзі | Ќондырєыныѕ тїрі, маркасы | Лазерлі сјуле кґзі толќыныныѕ ўзындыєы, сипаты: - їздіксіз (жалпы јсер ету ўзаќтыєы), - їзіліп: моноимпульсті, импульсті-кезеѕді (импульстіѕ ўзаќтыєы, импульстіѕ ќайталану жиілігі, жалпы јсер ету ўзаќтыєы); тікелей, шаєылысќан немесе диффузиялыќ шаєылысќан сјуле кґзініѕ јсері; энергетикалыќ экспозицияныѕ мґлдір ќабаттаєы жјне терідегі мјні; - жеке ќорєану ќўралдарын ќолдану: кґзјйнек (тїрі); киім; оптикалыќ ќўралдармен жўмыс; - ґндірістік ортаныѕ ќосымша жаєымсыз факторлары |

      5) Микроклимат: температура, салыстырмалы ылєалдыќ, ауа ќозєалысыныѕ жылдамдыєы, жылу бґлудіѕ ќарќындылыєы.  
      Сапалыќ сипаттамаєа мынадай суреттемелер кіреді: тўраќты немесе тўраќты емес јсер етуі; жылу бґлу кґздері.  
      Сандыќ сипаттаманыѕ ќўрамына рўќсат етілген мјнніѕ шегінен асып кеткен кґрсеткіштердіѕ тізімі, олардыѕ кґлемі, јсер ету уаќытыныѕ ўзаќтыєы кіреді.  
      Жўмыс ашыќ алаѕда жїргізілген жаєдайда орташа айлыќ минимальды жјне максимальды температура, ауаныѕ салыстырмалы ылєалдыєы, желдіѕ жылдамдыєы, сол жердегі жылдыѕ суыќ (желтоќсан-аќпан) жјне жылы (маусым-тамыз) кезеѕдері кезінде болатын тікелей кїн сјулесініѕ радиациялыќ ќарќындыєы туралы анаєўрлым наќты мјліметтер келтіріледі.  
      6) Еѕбек їрдісініѕ факторларына мыналар жатады: жўмыс орнын ўйымдастыру, физикалыќ жїктеме, кґзбен кґру жїктемесі, жўмыс істеу жјне демалу режимініѕ факторлары.  
      Жўмыс орнын ўйымдастыру факторыныѕ сипаттамасы: жўмыс істеу кейпі (еркін, мјжбїрлі); мјжбїрлі кейіпте болу уаќыты (ауысым уаќытынан пайыз есебімен); дененіѕ еѕкеюі (болмайды, мјжбїрлі тїрде болады); дененіѕ еѕкею бўрышы (градустары); еѕкею саны (операция бойы, ауысым бойы).  
      Физикалыќ жїктеме факторыныѕ сипаттамасы: ќолмен тасымалдайтын жїктіѕ салмаєы (килограмм); жїк ќайдан тасымалданады (еденнен, жўмысшы бетінен); жїкті кґтеріп тасымалдау ќашыќтыєы (јрќайсысын жекелеп); операция бойы, ауысым бойы жїкті кґтеру жиілігі; ауысымдыќ жїк айналымы (тонн); негізгі басќару органдарына тїсетін кїш.  
      Кґзбен кґру жїктемесі факторына сипаттама: оптикалыќ ќўралдармен немесе оларсыз жўмыс істеу; айырып ќарайтын еѕ кішкентай нысан, мм;  
      Жўмыс істеу жјне демалу режиміне сипаттама: жўмыстыѕ ауысымдылыєы; тїскі їзілістіѕ ўзаќтыєы, мин; регламенттелген їзілістер, ауысымдаєы олардыѕ ўзаќтыєы.