QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với bệnh viện da khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÁI BÌNH

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 05 năm của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, được tuân nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với bệnh viện da khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà (có danh sách kèm theo).
Địa điểm hành nghề: Khu Ân Xá - Thị trấn Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình.
Giấy phép hoạt động số: 000136/SYT-GPHĐ cấp ngày 31/12/2013.
Nơi cấp: Sở Y tế Thái Bình

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông(bà) Chánh VP, Trưởng phòng QLHNÝDTN, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Thủ trưởng các đơn vị và các Ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục QLKCB-Bộ Y tế;
- D/c Giám đốc, PGĐ Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, QLHN.

SÓ Y TẾ

Phạm Văn Dậu
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Tên sách theo Quyết định số: 999/QĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân
2. Địa chỉ: Khu An Xá - Thị trấn Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phạm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Bùi Hải Nhuận</td>
<td>000100/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Khám, chẩn đoán siêu âm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Trần Thị Dung</td>
<td>001213/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Nguyễn Thị Lan</td>
<td>001204/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Nguyễn Thị Liên</td>
<td>001214/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Dương Thị Nguyệt</td>
<td>005616/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Khúc Thị Thu</td>
<td>004630/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Phạm Thị Hồng Nhung</td>
<td>001195/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Bùi Ngọc Trâm</td>
<td>001199/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Đỗ Hương Thảo</td>
<td>0004858/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Nguyễn Thị Thơm</td>
<td>001194/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Trần Thanh Mai</td>
<td>001221/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Lương Ngọc Huyền</td>
<td>001216/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Trần Thị Thanh Bình</td>
<td>000120/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chửa bệnh Nhi khoa</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Nguyễn Thị Hằng</td>
<td>0003361TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chửa bệnh chuyên khoa Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Trưởng khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Dương Quang Tiền</td>
<td>001182/TB- CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chửa bệnh chuyên khoa Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Trần Văn Viên</td>
<td>000101/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chửa bệnh chuyên khoa Nội, Khám bệnh, chửa bệnh chuyên khoa Da liễu</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Hoàng Minh Hà</td>
<td>000102/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chửa bệnh Nội khoa, Ghi đọc điện não, lưu huyết não</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Nguyễn Thị Diệp</td>
<td>001222/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Nguyễn Hải Yến</td>
<td>0004859/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Trần Thị Hát</td>
<td>001223/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Nguyễn Thị Nhúng</td>
<td>001219/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dương</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Trần Thị Thu Hương</td>
<td>001208/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dương</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dương</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Trần Thị Lan Anh</td>
<td>0004994/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dương</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dương</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Phan Thị Thùy</td>
<td>0003354/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phám vi hoạt động của điều dương</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dương</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Nguyễn Đình Tám</td>
<td>001247/TB - CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Lê Hoàng Diệu</td>
<td>005564/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Hoàng Thị Liên</td>
<td>001192/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Hoàng Thị Thu Huyền</td>
<td>001209/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Lê Thị Dung</td>
<td>001207/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lương Thị Liên</td>
<td>001193/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Trần Thị Tố Vân</td>
<td>001196/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Hà Thị Xoa</td>
<td>4602TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Nguyễn Thị Thủy</td>
<td>0003426/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Phan Thị Kim Liên</td>
<td>4599TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Vũ Thị Hoa</td>
<td>001220/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Trần Thị Thùy Liễu</td>
<td>4597TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Nguyễn Thị Kim Cúc</td>
<td>001217/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Võ Thanh Bình</td>
<td>001676/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại – chấn thương, Gây mê phẫu thuật</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Phạm Thành Nam</td>
<td>0005137TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Phùng Văn Cường</td>
<td>006239TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Nguyễn Thị Quê</td>
<td>001205/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Vũ Hồng Hoàn</td>
<td>001227/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều dưỡng, Gây mê phẫu thuật</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Trần Mạnh Cuồng</td>
<td>001226/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Trần Hải Nam</td>
<td>001212/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều đường</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Đặng Thị Liên</td>
<td>001210/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều đường</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Nguyễn Văn Thao</td>
<td>001211/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của KTV gây mê</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Nguyễn Thị Dụng</td>
<td>4603TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều đường</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Đỗ Đình Quân</td>
<td>0004657/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều đường</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Nguyễn Đình Công</td>
<td>0003355/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện ph常委 vi hoạt động của điều đường</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. Khoa Sản

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phạm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>40</td>
<td>Nguyễn Hải Đăng</td>
<td>001179/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Nguyễn Quốc Tuệ</td>
<td>001675/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ, Khám, chấn đoán siêu âm, Soi và đốt điện CTC</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Phạm Thị Nga An</td>
<td>001677/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Phạm Thị Hâ</td>
<td>001674/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Hà Thị Nhân</td>
<td>001678/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Đặng Thị Thu Hương</td>
<td>001243/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Trần Thị Liên</td>
<td>0004992/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của hồ sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Đặng Ngọc Hà</td>
<td>0003122/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của hồ sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Trần Thị Hâng</td>
<td>0003938/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của hồ sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Phô Thị Phương</td>
<td>001238/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Nguyễn Thị Thảo</td>
<td>0003353/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của hồ sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Trần Thị Thu Hương</td>
<td>001244/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Trần Thị Huệ</td>
<td>001241/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Đạo Thị Nê</td>
<td>001240/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện pham vi hoạt động của Nữ hô sinh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. Khoa 3 chuyên khoa

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phạm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>54</td>
<td>Nguyễn Văn Cương</td>
<td>001183/TB - CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hậm Mặt</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Tô Hải Nga An</td>
<td>000141/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh Tai -Mũi - Hong, Khám, chẩn đoán siêu âm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Trưởng khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Trần Ngọc Tứ</td>
<td>0004933/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hậm Mặt</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Lê Hồng Sơn</td>
<td>006186/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Lưu Thị Thanh Hương</td>
<td>001206/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Vũ Thị Nga</td>
<td>001202/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Nguyễn Thị Duyên</td>
<td>001224/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Từ Thị Huyền</td>
<td>001203/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Trần Thị Tuyết</td>
<td>4596TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Ngô Thị Linh</td>
<td>0003360/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Tổ Thị Loan Hiền</td>
<td>4601TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Trần Đức Cường</td>
<td>000181/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh Y học cơ chuyên</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Trần Thái Bình</td>
<td>0004652/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa YHCT, Khám bệnh, chữa bệnh và lý trị liệu - PHCN</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Ngô Thị Hằng</td>
<td>005919/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Mai Thị Huyền</td>
<td>006354/TB-CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Nguyễn Thị Thúy</td>
<td>0004653/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Trần Thị Lan</td>
<td>001231/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng, Thực hiện kỹ thuật Y học cơ chuyên</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Nguyễn ThịTHEN</td>
<td>0004655/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV PHCN</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Nguyễn Thị Phương</td>
<td>001234/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng, Thực hiện kỹ thuật Y học cơ truyền, PHCN</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Đình Bá Sơn</td>
<td>001230/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng, DD Y học cơ truyền - vật lý trị liệu - PHCN</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Nguyễn Thị Thanh Thu</td>
<td>0003359/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng, Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu - PHCN</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>YHCT-PHCN</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Trần Thị Ngọc</td>
<td>006745/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Hoàng Thị Hồng Gấm</td>
<td>006690/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Khoa Nhi

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phạm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>77</td>
<td>Lê Thị Loan</td>
<td>001186/TB - CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Phạm Thị Mỹ</td>
<td>001198/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Đặng Thị Nhung</td>
<td>0004654/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Bùi Thị Dung</td>
<td>001218/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>Nguyễn Thị Loan</td>
<td>006350/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Nguyễn Thị Thùy</td>
<td>001197/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9. Khoa Truyền Nhiễm

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phạm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>83</td>
<td>Trường Công Phượng</td>
<td>001180/TB- CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Nguyễn Thị Mai</td>
<td>001200/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>Trần Thị Hòa</td>
<td>001225/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phảm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>Đặng Thị Linh</td>
<td>001201/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>Nguyễn Thị Thu</td>
<td>001215/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phảm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>88</td>
<td>Trần Văn Quang</td>
<td>000163/TB - CCHN</td>
<td>Khám chẩn đoán hình ảnh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>Nguyễn Hữu Sinh</td>
<td>0001113/HY- CCHN</td>
<td>Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Nguyễn Văn Cường</td>
<td>001235/TB - CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV X.Q</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>Phạm Đình Phrien</td>
<td>001248/TB - CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV X.Q</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Lưu Hoàng Quân</td>
<td>006565/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV X.Q</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
</tbody>
</table>

11. Khoa Xét nghiệm

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên người hành nghề</th>
<th>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</th>
<th>Phảm vi hoạt động chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký hành nghề</th>
<th>Vị trí chuyên môn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>93</td>
<td>Trần Văn Nguyên</td>
<td>001522/TB-CCHN</td>
<td>Khám Xét nghiệm, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trường khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>Hà Thị Khánh</td>
<td>001237/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Trần Thị Duyên</td>
<td>0005072/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>Trần Thị Hồng Lý</td>
<td>001246/TB- CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên người hành nghề</td>
<td>Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp</td>
<td>Phạm vi hoạt động chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký hành nghề</td>
<td>Vị trí chuyên môn</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>Đặng Gia Long</td>
<td>001191/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của điều dưỡng, Thực hiện chuyên môn KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Nguyễn Thu Hồng</td>
<td>0003357/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Bùi Thị Hòa</td>
<td>0003358/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Trần Văn Hoàn</td>
<td>0004855/TB-CCHN</td>
<td>Thực hiện phạm vi hoạt động của KTV xét nghiệm</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>KTV</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5. Danh sách người làm việc

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Vận hành chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Vũ Tiến Thành</td>
<td>BsCKI Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Giám đốc</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Dương Quang Tiến</td>
<td>BsCKI Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Giám đốc</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Trần Văn Viện</td>
<td>BsCKI Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Giám đốc</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Võ Thanh Bình</td>
<td>BsCKI Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó Giám đốc</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Phòng KTHH

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Vận hành chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>Hoàng Minh Hà</td>
<td>BsCKI Nội</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng phòng</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Nguyễn Thị Thom</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó phòng</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Trần Thanh Mai</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Phạm Thị Hiền</td>
<td>Bác sĩ</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Phòng Điều Dương

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Vận hành chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>Lương Thị Việt Hồng</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng phòng</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Nguyễn Văn Thao</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó phòng</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Phòng Tổ chức hành chính

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Vận hành chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>Nguyễn Văn Phú</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Trưởng phòng</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Phạm Tiến Định</td>
<td>Quản trị nhân lực</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>QT nhân lực</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Nguyễn Đức Tấn</td>
<td>Kỹ sư tin học</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kỹ sư tin học</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Nguyễn Thị Thúy Văn</td>
<td>Văn thư</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Văn thư</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Nguyễn Đức Tâm</td>
<td>Lái xe</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Lái xe</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Nguyễn Ngọc Dương</td>
<td>Nhân viên nhà đại thể</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Nhân viên nhà đại thể</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Nguyễn Thị Như An</td>
<td>Nhân viên phục vụ</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Nhân viên phục vụ</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Trần Hữu Hòa</td>
<td>Bảo vệ</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bảo vệ</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Trần Văn Hạnh</td>
<td>Bảo vệ</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bảo vệ</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Nguyễn Văn Thụy</td>
<td>Bảo vệ</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bảo vệ</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Trịnh Thị Nghi</td>
<td>Kỹ sư tin học</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Cử nhân tin học</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. Phòng Kế toán - tài vụ

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Vận hành chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22</td>
<td>Phạm Thị Như An</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phú trách kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên</td>
<td>Văn bằng chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký làm việc</td>
<td>Vị trí làm việc</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Hà Thị Hương</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó phòng</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Võ Thị Minh Hương</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Hà Minh_CRC</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Nguyễn Thị Kim Anh</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Hoàng Ngọc Phương</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Phạm Thị Oanh</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Nguyễn Thị Soan</td>
<td>Kế toán</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Kế toán</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Nguyễn Thị Liên</td>
<td>Thủ quỹ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Thủ quỹ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. Phòng Công Tác xã hội

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31</td>
<td>Bùi Ngọc Trâm</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó phòng</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Đỗ Đình Quân</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Đặng Thị Thu Hương</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Nguyễn Thị Tháo</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ sinh</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Trần Thị Lan Anh</td>
<td>Điều dưỡng</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Điều dưỡng</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. Khoa Cấp Cứu

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>36</td>
<td>Vũ Văn Họp</td>
<td>Bác sĩ</td>
<td>8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần</td>
<td>Khoa Cấp Cứu</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Khoa Ngoại

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>37</td>
<td>Nguyễn Văn Huynh</td>
<td>Bác sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9. Khoa Nhi

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>38</td>
<td>Hoàng Văn Ba</td>
<td>Bác sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. Khoa 3 CK

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>39</td>
<td>Bùi Thị Khánh Hòa</td>
<td>Bác sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bác sĩ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

11. Khoa xét nghiệm

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>40</td>
<td>Nguyễn Thị Mai Hương</td>
<td>Bác sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Bs</td>
</tr>
</tbody>
</table>

12. Khoa Dược

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Văn bằng chuyên môn</th>
<th>Thời gian đăng ký làm việc</th>
<th>Vị trí làm việc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>41</td>
<td>Trần Hữu Dưỡng</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Trịnh Đức Giang</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Dược sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Trọng Thị Mỹ Dung</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Dược sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Nguyễn Thị Thủy</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Dược sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Nguyễn Thị Khuyên</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Dược sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Trần Thị Tuyết</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Dược sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Nguyễn Văn Quý</td>
<td>Dược sĩ</td>
<td>5 ngày / tuân, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Dược sĩ</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>Họ và tên</td>
<td>Văn bằng chuyên môn</td>
<td>Thời gian đăng ký làm việc</td>
<td>Vị trí làm việc</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Vũ Thị Yến</td>
<td>Được sỹ</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Được sỹ</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Lê Thị Nguyệt</td>
<td>Kỹ sư tin học</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Phó khoa</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Nguyễn Thị Hương</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Nguyễn Thị Thanh Nhãi</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Nguyễn Thị Thanh</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Vũ Thị Hải Vân</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Trần Thị Loan</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Nguyễn Thị Oanh</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Nguyễn Thị Thanh</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Nguyễn Thị Tấn</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Trần Thị_THanh</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Trần Thị Hanh</td>
<td>Hồ lý</td>
<td>5 ngày / tuần, 8 giờ/ngày và ngày trực, giờ trực</td>
<td>Hồ lý</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[Signature]

Phạm Văn Djuan