1. **Zakład Patomorfologii Nowotworów** w ramach badań patomorfologicznych przechowuje i utylizuje:
2. **materiały tkankowe,**
3. **materiały cytologiczne,**
4. **bloczki parafinowe,**
5. **preparaty histopatologiczne i cytologiczne,**
6. **odczynniki chemiczne**.
7. **Materiały tkankowe:**
8. Po opracowaniu materiału tkankowego i pobraniu wycinków pozostały, niewykorzystany materiał przenoszony jest do chłodni celem jego archiwizacji.
9. Materiał przechowywany jest w temperaturze w zakresie 4-10ᵒC, na półkach/regałach wg. kolejności rejestracji.
10. W ZdPN stałemu nadzorowi i monitorowaniu podlegają warunki przechowywania archiwizowanego materiału*.*
11. Każdy materiał tkankowy przechowywany jest w pojemniku transportowym w którym został dostarczony do badania, oznaczony danymi oraz unikatowym numerem pacjenta.
12. **Materiał przechowywany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku wypełnionym utrwalaczem do momentu podjęcia decyzji o konieczności utylizacji, przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym wyniku badania pośmiertnego.**
13. W wyjątkowych sytuacjach lekarz specjalista patomorfolog może podjąć decyzję o długotrwałym przechowywaniu materiału do badań z ustalonym rozpoznaniem patomorfologicznym. Wskazany pojemnik z materiałem tkankowym oznaczany jest komentarzem „nie wyrzucać” oraz odstawiony
w wyznaczonym miejscu w chłodni.
14. Po upływie wymaganego okresu przechowywania każdy materiał jest przygotowywany do utylizacji w całości tj. pojemnik z tkanką i formaliną. **Rozdzielenie materiału tkankowego
i utrwalacza nie powinno być stosowane.**
15. W ZdPN przygotowanie do utylizacji materiału odbywa się w sposób elektroniczny
w wewnątrzlaboratoryjnym systemie komputerowym.
16. Przygotowany materiał przekazywany jest do utylizacji zgodnie z obowiązującymi w NIO-PIB procedurami jako odpady medyczne (kod 18 01 02\*)
17. Inne pozostałości tkankowe np. skrawki parafinowe powstające przy krojeniu należy utylizować zgodnie z procedurami obowiązującymi w NIO-PIB jako odpady medyczne (kod 18 01 02\*).
18. **Materiały cytologiczne (płyny i materiały utrwalone na podłożu płynnym):**
19. Materiał cytologiczny (płyny z jam ciała, plwocina, wydzielina/popłuczyny, zawartość torbieli), po wykonaniu badania, o ile nie został zużyty w całości, należy przechowywać w temperaturze w zakresie 4-10ᵒC przez okres 72 godzin, zutylizować jako odpady medyczne (kod 18 01 02\*).
20. Materiał cytologiczny na podłożu płynnym należy przechowywać przez czas określony przez producenta – najczęściej okres około 3 miesięcy, zutylizować jako odpady medyczne (kod 18 01 02\*).
21. W przypadku utrwalenia osadu środkami utrwalającymi lub w przypadku materiału dostarczonego na podłożu utrwalającym materiał podlega wylaniu do pojemnika na chemikalia.
22. **Bloczki parafinowe:**
23. Bloczki parafinowe z zatopionym materiałem tkankowym przechowywane są **co najmniej 20 lat** od daty zakończenia badania patomorfologicznego.
24. Bloczki przechowywane są w archiwum, w sposób zapewniający do nich łatwy i szybki dostęp.
25. Bloczki katalogowane są kolejno wg obowiązującej w ZdPN unikatowej numeracji w danym roku kalendarzowym.
26. Po upływie wymaganego okresu przechowywania bloki parafinowe przygotowywane są do utylizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w NIO-PIB jako odpady medyczne (kod 18 01 02\*).
27. **Preparaty histopatologiczne i cytologiczne:**
28. Preparaty histopatologiczne przechowywane są **co najmniej 20 lat**, preparaty cytologiczne **co najmniej 10 lat** od daty zakończenia badania patomorfologicznego.
29. Preparaty histopatologiczne i cytologiczne przechowywane są w archiwum, w sposób zapewniający do nich łatwy i szybki dostęp.
30. Preparaty katalogowane są kolejno wg obowiązującej w ZdPN unikatowej numeracji w danym roku kalendarzowym.
31. Po upływie wymaganego okresu przechowywania preparaty przygotowane są do utylizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w NIO-PIB jako odpady medyczne inne niż niebezpieczne (kod 18 01 04\*).
32. **Odczynniki chemiczne:**
33. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne po wykorzystaniu zbierane są w plastikowych, oznakowanych pojemnikach.
34. Wykorzystane odczynniki tzw. „zlewki” magazynowane są bezpośrednio w miejscu ich wytwarzania w temperaturze od 10°C do 18°C przez okres nie dłuższy niż 72 h.
35. Wykorzystane odczynniki tzw. „zlewki” magazynowane są bezpośrednio w wydzielonym
i oznakowanym pomieszczeniu w temperaturze do 10°C przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
36. Po upływie tego czasu odczynniki tzw. Zlewki przygotowywane są do utylizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w NIO-PIB jako odpady medyczne (kod 18 01 06\*).