UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

**SỞ Y TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:827/SYT-NVY

V/v tiếp nhận đối tượng đăng ký

thực hành khám bệnh, chữa bệnh

tại TTYT huyện Phong Điền.

*Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 03 năm 2022*

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Sở Y tế nhận được Báo cáo số 226/BC-TTYT ngày 28/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Báo cáo tổng hợp danh sách các đối tượng đăng ký học thực hành tại đơn vị; về vấn đề này, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Thống nhất ý kiến của đơn vị, để 48 ông/bà có tên sau đây tham gia thực

hành khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị:

- Bùi Thị Lệ ; sinh ngày 05/3/1973; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ

Đa khoa;

- Hồ Thị Hồng; sinh ngày 10/12/1985; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y

sĩ Đa khoa;

- Võ Thị Ánh ; sinh ngày 02/6/1991; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ

Đa khoa;

- Trần Thị Quỳnh Trâm; sinh ngày 19/04/1991; văn bằng chuyên

môn/chứng chỉ: Y sĩ Đa khoa;

- Hoàng Thị Lai; sinh ngày 20/4/1991; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y

sĩ Đa khoa;

- Võ Thị Lệ ; sinh ngày 31/10/1981; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y

sĩ Đa khoa;

- Nguyễn Thị Lanh; sinh ngày 26/04/1988; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ Đa khoa;

- Trần Thị Bảo Yến; sinh ngày 13/03/1991; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ Đa khoa;

- Nguyễn Thị Thiệp; sinh ngày 28/12/1988; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Trung cấp Điều dưỡng;

- Đoàn Thị Hằng; sinh ngày 14/7/1991; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Cao đẳng Điều dưỡng;

- Nguyễn Thị Ái; sinh ngày 10/10/1989; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Y sĩ Đa khoa;

- Hoàng Thị Thúy; sinh ngày 21/8/1989; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ Đa khoa;

2

- Lê Thị Lãnh; sinh ngày 20/7/1989; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ

Đa khoa;

- Nguyễn Thị Mỹ Lợi; sinh ngày 01/01/1991; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ Đa khoa;

- Nguyễn Thị Thanh Tâm; sinh ngày 28/01/1991; văn bằng chuyên

môn/chứng chỉ: Y sĩ Đa khoa;

- Hồ Thị Hiếu; sinh ngày 08/4/1990; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Cao

đẳng Điều dưỡng;

- Bùi Thị Kim Phương; sinh ngày 03/5/1985; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Trung cấp Điều dưỡng;;

- Nguyễn Thị Lợi; sinh ngày 28/5/1990; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Cao đẳng Điều dưỡng;

- Nguyễn Thị Cúc; sinh ngày 07/11/1987; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Trung cấp Điều dưỡng;

- Hoàng Thị Thương; sinh ngày 27/9/1989; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Phạm Thị Nữ Ánh; sinh ngày 05/02/1987; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Nguyễn Thị Cúc; sinh ngày 07/11/1987; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Trung cấp Điều dưỡng;

- Hoàng Thị Ngoạc Anh; sinh ngày 04/02/1990; văn bằng chuyên

môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Trương Thị Diệp; sinh ngày 01/02/1986; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Hộ sinh trung học;

- Trần Thị Diệu Huyền; sinh ngày 05/10/1987; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Hộ sinh trung học;

- Nguyễn Thị Hà Tiên; sinh ngày 16/6/1990; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Hồ Thị Hương; sinh ngày 20/10/1989; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ đakhoa;

- Mai Thị Lệ Huyền; sinh ngày 18/7/1992; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Y sĩ đa khoa;

- Lê Thị Mộng Lành; sinh ngày 31/3/1989; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Hồ Thị Thu Thảo; sinh ngày 03/4/1993; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

3

- Nguyễn Thị Chi; sinh ngày 10/02/1986; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Đặng THị Diễm My; sinh ngày 24/02/1992; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Trần Thị Kim Tuya; sinh ngày 10/5/1990; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Cao đẳng Điều dưỡng;

- Dương Thị Lệ Thùy; sinh ngày 01/01/1989; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Trung cấp Điều dưỡng;

- Phạm Thị Hương; sinh ngày 08/11/1988; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Nguyễn Khoa Thùy Dung; sinh ngày 02/9/1990; văn bằng chuyên

môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Nguyễn Thị Liễu; sinh ngày 13/04/1988; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Y sĩ đa khoa;

- Lê thị Phương; sinh ngày 20/8/1990; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y

sĩ đa khoa;

- Đoàn Thị Mến; sinh ngày 8/8/1990; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ

đa khoa;

- Trần Thị Nhung; sinh ngày 01/01/1986; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Nguyễn Thị Hồng Nhung; sinh ngày 12/01/1989; văn bằng chuyên

môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Phan Thị Thanh Thúy; sinh ngày 27/7/1991; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Lê Thị Ngọc Thảo; sinh ngày 06/02/1993; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Trần Thị Thùy Trâm; sinh ngày 20/01/1987; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Đoàn Thị Thanh Ngà; sinh ngày 23/7/1987; văn bằng chuyên môn/chứng

chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Trương Thị Ngọc Mai; sinh ngày 12/10/1989; văn bằng chuyên

môn/chứng chỉ: Y sĩ đa khoa;

- Nguyễn Thị Thùy; sinh ngày 05/3/1985; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ:

Y sĩ đa khoa;

- Trần Thị Phúc; sinh ngày 16/6/1990; văn bằng chuyên môn/chứng chỉ: Y

sĩ YHCT;

4

2. Đề nghị đơn vị tổ chức hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho các ông/bà có tên trên *(danh sách chi tiết đính kèm),* đồng thời giám sát thời gian thực hành bằng bảng chấm công tại đơn vị theo tinh thần Công văn số 33/SYT-NVY ngày 07/01/2019 của Sở Y tế và xem xét, đánh giá để cấp giấy xác nhận quá trình thực hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 16, Mục 3, Chương II của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế thông báo đến Trung tâm Y tế huyện Phong Điền và các cá nhân liên

quan được biết.

***Nơi nhận:*** - Như trên;

- Lưu: VT, NVY.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Kiêm Hảo**

5

**DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HÀNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI**

**TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN**

*(Ban hành kèm Công văn số 827/SYT-NVY ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đối tượng đăng ký thực hành** | | | | | **Người hướng dẫn thực hành** | | |
| **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Văn bằng chuyên môn** | **Khoa đăng**  **ký thực**  **hành** | **Thời gian**  **đăng ký**  **thực hành**  **(từ ngày**  **….đến**  **ngày ….)** | **Họ và tên** | **Số CCHN/**  **ngày cấp** | **Phạm vi hoạt động**  **chuyên môn** |
| 1. | Bùi Thị Lệ | 05/03/1973 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Dương Thị  Ngọc Huyền | 004273/  TTH-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 2. | Hồ Thị Hồng | 10/12/1985 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Dương Thị  Ngọc Huyền | 004273/  TTH-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 3. | Võ Thị Ánh | 02/06/1991 | Y sỹ Đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Dương Thị  Ngọc Huyền | 004273/  TTH-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 4. | Trần Thị  Quỳnh Trâm | 19/04/1991 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Dương Thị  Ngọc Huyền | 004273/  TTH-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 5. | Hoàng Thị Lai | 20/04/1991 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Dương Thị  Ngọc Huyền | 004273/  TTH-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Võ Thị Lệ | 31/10/1981 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Thái Văn  Hoàng | 003096/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 7. | Nguyễn Thị  Lanh | 26/04/1988 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Thái Văn  Hoàng | 003096/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 8. | Trần Thị Bảo  Yến | 13/03/1991 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Thái Văn  Hoàng | 003096/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa |
| 9. | Nguyễn Thị  Thiệp | 28/12/1988 | TC Điều  dưỡng | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/10/202  2 | Trần Thanh  Bình | 0001362/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số  41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005  của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên  chức y tế điều  dưỡng |
| 10. | Nguyễn Thị  Yến | 06/02/1985 | TC Điều  dưỡng | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến | Trần Thanh  Bình | 0001362/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 19/10/202  2 |  |  | quyết định số 41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005  của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên  chức y tế điều  dưỡng |
| 11. | Đoàn Thị  Hằng | 14/07/1991 | CĐ Điều  dưỡng | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến 19/10/202  2 | Trần Thanh  Bình | 0001362/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số 41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005  của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên  chức y tế điều  dưỡng |
| 12. | Nguyễn Thị Ái | 10/10/1989 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Văn  Phước | 000176/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại sản,  Gây mê hồi sức. |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Hoàng Thị  Thúy | 21/08/1989 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Văn  Phước | 000176/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại sản,  Gây mê hồi sức. |
| 14. | Lê Thị Lãnh | 20/07/1989 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Văn  Phước | 000176/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại sản,  Gây mê hồi sức. |
| 15. | Nguyễn Thị  Mỹ Lợi | 01/01/1991 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Văn  Phước | 000176/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại sản,  Gây mê hồi sức. |
| 16. | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 28/1/1991 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Văn  Phước | 000176/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại sản,  Gây mê hồi sức. |
| 17. | Hồ Thị Hiếu | 08/04/1990 | CĐ Điều  dưỡng | HSCC | 20/01/202  2 đến  19/10/202  2 | Lê Thị Hường | 0001361/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số  41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005  của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chức y tế điều  dưỡng |  |
| 18. | Bùi Kim Phương | 03/05/1985 | TC Điều  dưỡng | HSCC | 20/01/202  2 đến 19/10/202  2 | Lê Thị Hường | 0001361/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số 41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005 của  Bộ trưởng Bộ Nội  vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế  điều dưỡng | |
| 19. | Nguyễn Thị  Lợi | 28/05/1990 | CĐ Điều  dưỡng | HSCC | 20/01/202  2 đến 19/10/202  2 | Lê Thị Hường | 0001361/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số 41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005 của  Bộ trưởng Bộ Nội  vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế  điều dưỡng | |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Nguyễn Thị  Cúc | 07/11/1987 | TC Điều  dưỡng | HSCC | 20/01/202  2 đến 19/10/202  2 | Lê Thị Hường | 0001361/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số 41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005 của  Bộ trưởng Bộ Nội  vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế  điều dưỡng |
| 21. | Hoàng Thị  Thương | 27/9/1989 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Lê Đình  Phong | 0001347/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Nội Nhi |
| 22. | Phạm Thị Nữ  Ánh | 05/02/1987 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Lê Đình  Phong | 0001347/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Nội Nhi |
| 23. | Hoàng Thị Ngọc Anh | 04/02/1990 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Lê Đình  Phong | 0001347/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Nội Nhi |
| 24. | Trương Thị  Diệp | 01/02/1986 | HSTH | CSSKSS | 20/01/202  2 đến  19/10/202  2 | Nguyễn  Hoàng Lam | 0001380/TT  H-CCHN | Thực hiện chức trách hộ sinh đại  học, theo thông tư  số 12/2011/TT-BYT |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định tiêu chuẩn  nghiệp vụ các ngạch  viên chức hộ sinh. |
| 25. | Trần Thị Diệu  Huyền | 05/10/1987 | HSTH | CSSKSS | 20/01/202  2 đến  19/10/202  2 | Nguyễn  Hoàng Lam | 0001380/TT  H-CCHN | Thực hiện chức trách hộ sinh đại  học, theo thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch  viên chức hộ sinh. |
| 26. | Nguyễn Thị  Hà Tiên | 16/06/1990 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Trần Thị Thu  Phi | 0001346/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa, chuyên khoa Nội. |
| 27. | Hồ Thị Hương | 20/10/1989 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Trần Thị Thu  Phi | 0001346/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa, chuyên khoa Nội. |
| 28. | Mai Thị Lệ  Huyền | 18.7.1992 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Trần Thị Thu  Phi | 0001346/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa, chuyên khoa Nội. |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Lê Thị Mộng  Lành | 31/03/1989 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Hoàng Duy  Thành | 000217/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại Sản. |
| 30. | Hồ Thị Thu  Thảo | 03/04/1993 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Hoàng Duy  Thành | 000217/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại Sản. |
| 31. | Nguyễn Thị  Chi | 10/02/1986 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Hoàng Duy  Thành | 000217/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại Sản. |
| 32. | Đặng Thị Diễm My | 24/02/1992 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng  hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Hoàng Duy  Thành | 000217/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa  bệnh hệ Ngoại Sản. |
| 33. | Trần Thị Kim  Tuya | 10/05/1990 | CĐ Điều  dưỡng | Khám bệnh | 20/01/202  2 đến 19/10/202  2 | Nguyễn Thị  Vân Nhi | 0001355/TT  H-CCHN | Thực hiện chức  trách điều dưỡng  trung học, theo  quyết định số 41/2005/QĐ-BNV  ngày 22/4/2005 của  Bộ trưởng Bộ Nội  vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế  điều dưỡng |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Dương Thị Lệ Thùy | 01/01/1989 | TC Điều  dưỡng | Khám bệnh | 20/01/202  2 đến 19/10/202  2 | Nguyễn Thị  Vân Nhi | 0001355/TT  H-CCHN | Thực hiện chức trách điều dưỡng trung học, theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng |
| 35. | Phạm Thị Hương | 08/11/1988 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Bữu Sanh | 000611/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại. |
| 36. | Nguyễn Khoa Thùy Dung | 02/09/1990 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng hợp | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Bữu Sanh | 000611/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại. |
| 37. | Nguyễn Thị Liễu | 13/04/1988 | Y sỹ đa  khoa | Ngoại tổng hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Bữu Sanh | 000611/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại. |
| 38. | Lê Thị Phương | 20/08/1990 | Y sĩ đa  khoa | Ngoại tổng hợp | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Bữu Sanh | 000611/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại. |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Đoàn Thị Mến | 08/08/1990 | Y Sĩ đa  khoa | Ngoại tổng hợp | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Bữu Sanh | 000611/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại. |
| 40. | Trần Thị Nhung | 01/01/1986 | Y Sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Phạm Bá  Nghệ | 0002604/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi. |
| 41. | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12/01/1989 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Phạm Bá  Nghệ | 0002604/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi. |
| 42. | Phan Thị Thanh Thúy | 27/07/1991 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Phạm Bá  Nghệ | 0002604/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi. |
| 43. | Lê Thị Ngọc Thảo | 06/02/1993 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Phạm Bá  Nghệ | 0002604/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi. |
| 44. | Trần Thị Thùy Trâm | 20/01/1987 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Nguyễn Bá  Phi Diễn | 000613/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi. |
| 45. | Đoàn Thị Thanh Ngà | 23/07/1987 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Bá  Phi Diễn | 000613/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi. |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Trương Thị Ngọc Mai | 12/10/1989 | Y sỹ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến 19/01/202  3 | Nguyễn Bá  Phi Diễn | 000613/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi. |
| 47. | Nguyễn Thị Thùy | 05/03/1985 | Y sĩ đa  khoa | Nội tổng hợp -Nhi | 20/01/202  2 đến  19/01/202  3 | Nguyễn Bá  Phi Diễn | 000613/TTH  -CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi. |
| 48. | Trần Thị Phúc | 16/06/1990 | Y sỹ YHCT | YHCT- PHCN | 20/01/202  2 đến  19/11/202  2 | Phan Quang  Mỹ | 0001348/TT  H-CCHN | Khám bệnh, chữa bằng Y học cổ truyền |
| Khoa Dược Trang thiết bị - VTYT | 20/11/202  2 đến 19/01/202  3 | Cao Ngọc  Hoàng | 997/CCHN- D-SYT-TTH  cấp ngày  21/8/2017 | Bán lẽ thuốc |

Danh sách có 48 học viên là cán bộ y tế trường học