**Nhân Lực và đào tạo**

**(các bác sỹ đang hoạt động hệ lâm sàng)**

(theo đề xuất của PGĐ chuyên môn và kết luận của Bí thư, Giám đốc TTYT tại phiên họp Đảng ủy thường kỳ tháng 6/2019)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ/vị trí hiện tại** | **Hướng đào tạo** | **Vị trí công tác mới** |
| **Khoa Nội nhi lây** |  |
| 1 | Lang Thị Nga | BSĐK. TK NNL | CK định hướng nội tiết (khi phù hợp) | Không thây đổi |
| 2 | Lương Thị Ngọc Ánh | BSCKI Nhi | Đã đào tạo | Không thây đổi |
| 3 | Quang Thị Yến | BSCK định hướng HSCC | Đã đào tạo | Không thây đổi |
| 4 | Lang Thị Trúc Phương | BSCKI Nội | Đang đào tạo | Không thây đổi |
| 5 | Trần Anh Tuấn | BSĐK | BSCK định hướng GMHS | HSCC + Gây mê PTNS |
| 6 | Đặng Ngọc Linh | BSCKI HSCC | Đang đào tạo | Nội + HSCC |
|  |  |  |  |  |
| **Khoa Ngoại tổng hợp** |  |
| 1 | Lương Văn Thủy | BSCKI Ngoại | Đang đào tạo (học thêm PTNS Ngoại) | Không thây đổi |
| 2 | Lê Việt Thắng | BSCK định hướng chấn thương |  | Không thây đổi |
| 3 | Lô Thanh Ngọc | BSCK định hướng GMHS | Học thêm 1 tháng GMPT nội soi | Không thây đổi |
| 4 | Lương Anh Sơn | BSĐK | CK định hướng Sản phụ khoa | Khoa CSSKSS |
| 5 | Nguyễn Văn Hiếu | BSCK định hướng Ngoại |  | Không thây đổi |
| 6 | Hủn Vi Thành | BSCK định hướng RHM | Khám chung + Phụ trách phòng khám, điều trị RHM tại khoa KB |
| 7 | Lương Quý Nhân | BSCK định hướng RHM | Khám chung + Phụ trách phòng khám, điều trị TMH tại khoa KB |
|  |  |  |  |  |
| **Khoa CSSKSS** |  |
| 1 | Lô Thanh Quý | BSCKII Sản phụ khoa | Điều trị, phẫu thuật sản phụ khoa, Ngoại và Chấn thương (có chứng chỉ và phạm vi hoạt động trong GPHN) + Bệnh nhân nặng cấp cứu chung toàn viện theo (QĐ của Giám đốc). |
| 2 | Nguyễn Thị Khuyên | BSCKI Sản phụ khoa | PTNS SPK (thời gian thích hợp) | Không thây đổi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Khoa khám bệnh** |  |
| 1 | Vi Thị Xuân | BSCK định hướng RHM |  | Không thây đổi |
| 2 | Lương Xuân Quỳnh | BSCK định hướng Mắt | Khám chung + Phụ trách phòng khám, điều trị Mắt tại khoa KB |
| 3 | Vi Thị Hương | BSĐK, đã học sơ bộ Nội tiết |  | Không thây đổi |
| 4 | Lữ Thị Thuận | BSĐK |  | Không thây đổi |
| 5 | Trần Thị Thúy Ngân | BSĐK | BS điều trị tại khoa NNL. Định hướng đào tạo BS Nội tiết làm việc tại khoa khám bệnh để phát triển mạnh về lĩnh vực Nội tiết Ngoại trú. |
|  |  |  |  |  |
| **Khoa YHCT** |  |
| 1 | Vi Văn Chung | BSCK sơ bộ YHCT |  | Không thây đổi |
| 2 | Lý Thị Nhung | BSCK YHCT |  | Không thây đổi |
|  | Lương Phương Thuận | BSCK YHCT |  | Không thây đổi |
|  |  |  |  |  |
| **Khoa ARV/MMT** |  |
| 1 | Nguyễn Tiến Dũng | BSĐK |  | Không thây đổi |
|  |  |  |  |  |
| **Khoa XN/CĐHA** |  |
| 1 | Lương Văn Thương | BSCK sơ bộ CĐHA |  | Không thây đổi |
| 2 | Phan Thị Hải Yến | BSCK sơ bộ CĐHA |  | Học thêm Điện não đồ |
| 3 | Cao Văn Khánh | BSCK định hướng xét nghiệm |  | Không thây đổi |
|  |  |  |  |  |
| **Khác** (có thể tham gia chuyên môn lâm sàng) |  |
| 1 | Đặng Tân Minh | BSCKII. GĐ, hỗ trợ hệ nội, hội sức CC  |
| 2 | Hà Văn Hải | BSĐK, TP KHNV | Học nội soi chẩn đoán (khi phù hợp) |
| 3 | Lô Thanh Hương | BSĐK, đã học sơ bộ Nội tiết | Có thể bố trí lâu dài tại khoa ARV/MMT |
| 4 | Tống Thị Hằng |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Một số chuyên khoa, kỹ thuật trọng tâm ưu tiên phát triển:**

* Phẫu thuật nội soi
* Điện não đồ
* Nội soi tiêu hóa chẩn đoán
* Xquang kỹ thuật số
* Một số xét nghiệm sinh hóa, XN khác.