SỞ Y TẾ NGHỆ AN  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH**

**BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ KHOA, PHÒNG**

**VÀ ĐIỀU DƯỠNG, NHS, KTV TRƯỞNG KHOA**

**NHIỆM KỲ 2020-2025**

(LÀM HỒ SƠ THEO DANH MỤC GỬI KÈM)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Trình độ** | **Năm sinh** | **Chức vụ hiện tại** | **Ghi chú** |
| **Chuyên môn** | **Chính trị** | **QLNN** |
| 1 | Vi Ngọc Trâm | CNĐD |  |  | 1996 | Nhân viên | BS mới |
| 2 | Trần Anh Tuấn | BSĐK |  |  | 1988 | Nhân Viên | BS mới |
| 3 | Sầm Thị Phương Thuận | BSYHCT | SC |  | 1993 | Nhân viên | BS mới |
| 4 | Nguyễn Thị Tùy | DSĐH | SC |  | 1987 | Nhân viên | BS mới |
| 5 | Trần Thị Thúy Ngân | BSĐK |  |  | 1988 | Nhân viên | BS mới |
| 6 | Hủn Vi Thành | BSĐK |  |  | 1988 | Nhân viên | BS mới |
| 7 | Sầm Thị Hà | CNĐD |  |  | 1978 | Nhân viên | BS mới |
| 8 | Cao văn Khánh | BSCKĐH |  |  | 1987 | Nhân viên | BS mới |
| 9 | Phạm Đức Anh | BSCKĐH |  |  | 1989 | Nhân viên | BS mới |
| 10 | Lò Thị Mai | KTV CĐ |  |  | 1987 | Nhân viên | BS mới |
| 11 | Lô Thị Mơ | KTV CĐ |  |  | 1991 | Nhân viên | BS mới |
| 12 | Lương Anh Sơn | BSĐK |  |  | 1981 | Nhân viên | BS mới |
| 13 | Nguyễn Thị Phương | CĐNHS |  |  | 1989 | Nhân viên | BS mới |
|  |  |  |  |  |  |  |  |