|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ NGHỆ AN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU** |
|

|  |
| --- |
| **THÔNG BÁO****V/v cử cán bộ đi đào tạo định hướng chuyên khoa, nâng cao trình độ năm 2020** |

 |
| **TT** | **Họ tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Trình độ hiện tại, chuyên ngành** | **Trình độ cử đi học/****Chuyên ngành** | **Nơi học** | **Thời gian học** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Thị Thúy Ngân | 28/3/1990 | Bác sĩ đa khoa | CĐ và điều trị các bệnh Nội tiết | BVĐK tỉnh | 3 tháng |  |
| 2 | Cao Văn Khánh | 25/5/1987 | Bác sĩ đa khoa | Kỹ thuật XN vi sinh cơ bản | BVĐK tỉnh | 3 tháng |  |
| 3 | Lương Anh Sơn | 15/10/1981 | Bác sĩ đa khoa | GMHS | BVĐK tỉnh | 6 tháng |   |
| 4 | Phạm Đức Anh | 15/8/1989 | Bác sĩ đa khoa | Điện não đồ | BVĐK tỉnh | 1.5 tháng |  |
| 5 | Mạc Thành Linh | 1/2/1988 | DS đại học | Thực hành khai thác bệnh án và phân tích ca lâm sàng | BVĐK tỉnh | 2 ngày |  |
| 6 | Nguyễn Thị Tùy | 17/3/1987 | DS đại học |
| 7 | Tống Thị Mỹ Châu | 10/1/1987 | CĐ điều dưỡng | Kiểm soát nhiễm khuẩn | BVĐK tỉnh | 5 ngày |   |
| 8 | Lương Thị Loan | 22/12/1988 | CN YTCC |
| 9 | Lê Thị Thu Huyền | 13/3/1988 | CĐ điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng | BVĐK tỉnh | 20 ngày |  |
| 10 | Vi Ngọc Trâm | 11/8/1996 | CĐ điều dưỡng |
| 11 | Nguyễn Thị Phương | 29/12/89 | CĐ điều dưỡng |
| 12 | Tống Thị Mỹ Châu | 10/1/1987 | CĐ điều dưỡng |
| 13 | Sầm Thị Hà | 11/12/1978 | CN điều dưỡng | ĐD nha khoa | BVĐK tỉnh | 3 tháng |  |
| 14 | Hồ Thị Thủy | 10/6/1988 | CĐ điều dưỡng | Kỹ thuật vật lý trị liệu - PHCN | 3 tháng | BVĐK tỉnh |  |
| 15 | Nguyễn Thành Chung | 01/01/1979 | CĐ điều dưỡng | KTV ghi điện tim | 6 ngày | ĐH Y Vinh |  |
| 16 | Vi Thị Trang | 24/02/1995 | CĐ Dược |
|  | * *Tất cả các lớp học trên dự kiến khai giảng vào tháng 7/2020*
* *Các y, bác sỹ đã có kế hoạch đào tạo nhưng chưa có tên trong đợt này thì sẽ bố trí đi học vào dịp khác.*
 |
|  |  **GIÁM ĐỐC** (đã ký)  **Đặng Tân Minh** |