|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH THÁI NGUYÊN  **SỞ Y TẾ**  Số: /TB-SYT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**   |  | | --- | | *Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2021* | |

**THÔNG BÁO**

**Về việc các cơ sở khám, chữa bệnh đã được Sở Y tế Thái Nguyên cấp Giấy phép hoạt động trong tháng 3,4 năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 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;

Sở Y tế Thái Nguyên thông báo đến Ủy ban nhân dân, Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 3,4 năm 2021 *(có danh sách kèm theo)*.

Đề nghị Ủy ban nhân dân, Phòng Y tế các huyện, thành, thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn theo quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lãnh đạo SYT (để báo cáo);  - Website Sở Y tế;  - Lưu: VT, P.QLHNYD (Kh). | **KT. GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Đỗ Trọng Vũ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KBCB ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**  **THÁNG 3,4 NĂM 2021** | | | | | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Thông báo số: /TB-SYT ngày tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **TT** | **Tên cơ sở** | | **Họ và tên người phụ trách chuyên môn** | **Trình độ** | | **Hình thức tổ chức** | | **Địa điểm hoạt động** | | | **Phạm vi hoạt động chuyên môn** | **Số GPHĐ** | **Loại cấp** |
| **I** | **TP. Thái Nguyên** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NHA KHOA NGUYỄN TRỌNG | **Ông NGUYỄN VĂN TRỌNG** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | | SN 2A, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **901** | Cấp mới |
| 2 | PHÒNG KHÁM NGOẠI KHOA NGỌC KHÁNH | **Ông TRẦN BÌNH NGỌC** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Ngoại | | SN 388, tổ 1, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **904** | Cấp mới |
| 3 | PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THẢO DƯỢC SKV | **Ông NGUYỄN MINH TUẤN** | | Y sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền | | Phố Lương Đình Của, tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **905** | Cấp mới |
| 4 | PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT | **Ông HOÀNG TIẾN CÔNG** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | | Số 194, đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **145** | Phê duyệt DMKT lần đầu |
| 5 | PHÒNG KHÁM NHA KHOA BẢO MAI | **Bà LƯU THỊ THANH MAI** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | | Số 97, tổ 6, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **571** | Cấp thay đổi địa điểm do sáp nhập tổ dân phố |
| 6 | PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÍCH MAI | **Ông TRẦN VĂN PHƯỢNG** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | | Xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **625** | Cấp thay đổi địa điểm |
| **II** | **Huyện Phú Bình** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG ĐÌNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Ông DƯƠNG VIỆT BẮC** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Phố Hàng Tài, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **544** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 2 | TRẠM Y TẾ XÃ ÚC KỲ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Ông NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Xóm Giữa, xã Úc Ký, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **545** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 3 | TRẠM Y TẾ XÃ NGA MY, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Bà TRẦN THỊ BẢO** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Xóm Kén, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **537** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 4 | TRẠM Y TẾ XÃ TÂN ĐỨC, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Bà TRẦN THỊ QUY** | Y sỹ | | Trạm Y tế | | Xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **539** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 5 | TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG PHÚ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Bà ĐINH THỊ TOÀN** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Xóm Lương Thái, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **536** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 6 | TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Bà PHẠM THỊ THANH HƯƠNG** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | TDP số 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **534** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 7 | TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Ông NGUYỄN VĂN HUY** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Xóm Tiến Bộ, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **532** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 8 | TRẠM Y TẾ XÃ ĐIỀM THỤY, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | | **Bà NGUYỄN THỊ TẰNG** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **555** | Cấp thay đổi PTCM, phê duyệt DMKT |
| 9 | PHÒNG KHÁM ĐỨC MINH THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HSTAR | | **Ông PHẠM HUY THẮNG** | Bác sỹ | | Phòng khám Nội tổng hợp | | Xóm Cầu Chợ, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **903** | Cấp mới |
| **III** | **TX Phổ Yên** | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
| 1 | TRẠM Y TẾ CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN | | **Bà PHẠM THỊ MAI HOA** | Bác sỹ | | Trạm Y tế | | Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên | | | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | **421** | Cấp thay đổi PTCM |
| **IV** | **Huyện Định Hóa** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÁC SỸ NGUYỄN VĂN KHIẾT | | **Ông NGUYỄN VĂN KHIẾT** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | | Xóm Quán Vuông, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | | **900** | Cấp mới |
| **V** | **Huyện Đại Từ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT GIA BẢO | | **Bà ĐỖ THỊ LAN DUNG** | | Bác sỹ | | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | | TDP Sơn Tập 3, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động | | **766** | Cấp thay đổi địa điểm |