|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Phụ lục 1: Danh sách người hướng dẫn thực hành** | | |  |  |
|  |  | *(kèm theo kế hoạch số: 427/KH-TTYT, ngày 16/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm)* | | | | | |
| **STT** | **Người hường dẫn thực hành** | **Bằng cấp chuyên môn** | **Số Giấy phéphành nghề** | **Phạm vi hoạt động chuyên môn** | **Thời gian hành nghề tại cơ sở KCB (năm)** | **Nội dung hướng dẫn thực hành** | **Đối tượng hướng dẫn thực hành** |
| 1 | Đỗ Thành Nhân | BS YHCT | 0004698/LĐ-CCHN | BS khám bệnh, chữa bệnh YHCT | 16/03/2022 | Chuyên khoa YHCT | Bác sĩ, Y sĩ YHCT |
| 2 | Hoàng Thị Như Trang | SB XN | 003548/LĐ-CCHN | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, | 08/08/2017 | Chuyên khoa Nội, Hồi sức, Nhi | Bác sĩ, y sĩ |
| 3 | Hoàng Thị Thoa | BSCK1 Sản | 000811/LĐ-CCHN; QĐ số 674/QĐ-SYT, ngày 06/07/2018, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Phụ sản, | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Sản khoa | 13/09/2013 | Chuyên khoa Nội, hồi sức, sản | Bác sĩ, y sĩ, Hộ sinh |
| 4 | K' Klàng | BSCK1 Nội | 002703/LĐ-CCHN; QĐ số 1155/QĐ-SYT, ngày 08/09/2023, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Nội tổng quát, | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa | 20/04/2015 | Chuyên khoa Nội, hồi sức | Bác sĩ, y sĩ |
| 5 | Ka Thị Dối | BSĐK | 003770/LĐ-CCHN | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 28/03/2018 | Chuyên khoa Nội, hồi sức | Bác sĩ, y sĩ |
| 6 | Lê Hữu Tri | SB RHM | 000926/LĐ-CCHN | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Răng hàm mặt | 28/10/2013 | Chuyên khoa Răng hàm mặt | Bác sĩ, y sĩ |
| 7 | Lê Quang Tuấn | SB Mắt | 000349/LĐ-CCHN | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh mắt | 09/02/2018 | Chuyên khoa mắt | Bác sĩ, y sĩ |
| 8 | Nguyễn Đình Hoan | BSCK1 Nhi | 000779/LĐ-CCHN; QĐ số 482/QĐ-SYT, ngày 29/03/2019, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Nhi, | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Nhi | 13/09/2013 | Chuyên khoa Nội, hồi sức, nhi | Bác sĩ, y sĩ |
| 9 | Nguyễn Bá Khánh | BSCK1 Nhi | 0002466/LĐ-CCHN; QĐ số 485/QĐ-SYT, ngày 29/03/2019, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Nhi | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Nhi | 10/11/2014 | Chuyên khoa Nội, hồi sức, nhi | Bác sĩ, y sĩ |
| 10 | Ka Tô Thị Dung | BSCK1 Da liễu | 001461/LĐ-CCHN | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, da liễu | 30/12/2013 | Chuyên khoa Nội, hồi sức, da liễu | Bác sĩ, y sĩ |
| 11 | Nông Đức Mạnh | CK1 GMHS | 003551/LĐ-CCHN; QĐ số 896/QĐ-SYT, ngày 24/05/2022, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Gây mê hồi sức, | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Hồi sức | 08/08/2017 | Chuyên khoa Nội, hồi sức. | Bác sĩ, y sĩ |
| 12 | Tạ Xuân Hiếu | CK1 Ngoại | 003834/LĐ-CCHN; QĐ số 895/QĐ-SYT, ngày 24/05/2022, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Ngoại | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa | 28/05/2018 | Chuyên khoa Nội, hồi sức, ngoại khoa. | Bác sĩ, y sĩ |
| 13 | Trần Văn Lâm | CK1 Tâm thần | 000062/LĐ-CCHN | BS khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 29/03/2019 | Chuyên khoa Nội, hồi sức. | Bác sĩ, y sĩ YHCT |
| 14 | Trần Văn Sơn | SB Tai mũi họng | 003135/LĐ-CCHN; QĐ số 663/QĐ-SYT, ngày 07/05/2019, bổ sung PVHĐCM: Chuyên khoa Tai mũi họng; | Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; PVHĐCM BS: Khám bệnh, chữa bệnh Tai mũi họng | 30/06/2016 | Chuyên khoa Nội, hồi sức, Tai mũi họng. | Bác sĩ, y sĩ |
| 15 | Vũ Duy Hiển | BS YHCT, | 003768/LĐ-CCHN | BS khám bệnh, chữa bệnh YHCT | 28/03/2018 | YHCT | Bác sĩ, y sĩ YHCT |
| 16 | Nguyễn Ngọc Đông | BSCK1 PHCN | 0002836/LĐ-CCHN | BS khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 20/07/2015 | Chuyên khoa Nội, hồi sức. | Bác sĩ, y sĩ |
| 17 | Nguyễn Thị Minh Hiền | CNĐD chuyên ngành Hộ sinh | 000931/LĐ-CCHN | Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh | 28/10/2013 | Điều dưỡng | Điều dưỡng |
| 18 | Phạm Thị Thu Hằng | CN Điều dưỡng | 0002732/LĐ-CCHN | Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh | 20/04/2015 | Điều dưỡng | Điều dưỡng |
| 19 | Lê Thị Hồng Hạnh | CN Điều dưỡng | 000932/LĐ-CCHN | Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh | 28/10/2013 | Điều dưỡng | Điều dưỡng |
| 20 | Vũ Thị Thanh Bình | CN Điều dưỡng | 000803/LĐ-CCHN | Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh | 13/09/2013 | Điều dưỡng | Điều dưỡng |
| 21 | Mông Thị Hương | CN XN | 004420/LĐ-CCHN | Kĩ thuật viên xét nghiệm | 04/08/2020 | Xét nghiệm | KTV Xét nghiệm |
| 22 | Nguyễn Thị Kim Dung | CN XN | 0003976/BD-CCHN | Kĩ thuật viên xét nghiệm | 22/07/2014 | Xét nghiệm | KTV Xét nghiệm |
| 23 | Đinh Thị Thủy Ngân | CĐ Dược | 677/LĐ-CCHND | Cao đẳng Dược | 29/09/2014 | Dược cổ truyền | YS YHCT |
| 24 | Nguyễn Văn Thắng | ĐH Dược | 691/LĐ-CCHND | Đại học Dược | 29/09/2014 | Dược cổ truyền | YS YHCT |

**Phụ lục 2: Chi phí hướng dẫn thực hành**

*(kèm theo kế hoạch số: 427/KH-TTYT, ngày 16/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. PHẦN THU** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nội dung** | **Đối tượng thực hành** | **Thời gian thực hành** | **Hệ số lương bình quân** | **Thành tiền/ thàng ( Mức lương CS 2.340.000đ )** | **% Mức thu/tháng** | **Mức thu/tháng** | **Tổng thu** |
| Thu xác nhận quá trình thực hành tại Bệnh viện | Bác sỹ | 12 tháng | 4,2 | 9.828.000 | 15% | 1.474.200 | 17.690.400 |
| Y sỹ | 9 tháng | 4,2 | 9.828.000 | 15% | 1.474.200 | 13.267.800 |
| Điều dưỡng viên | 6 tháng | 4,2 | 9.828.000 | 15% | 1.474.200 | 8.845.200 |
| KTV Xét nghiệm | 6 tháng | 4,2 | 9.828.000 | 15% | 1.474.200 | 8.845.200 |
| Hộ sinh viên | 6 tháng | 4,2 | 9.828.000 | 15% | 1.474.200 | 8.845.200 |
| **II. PHẦN CHI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nội dung** | **Mức lương cơ bản hiện hành** | | **Nội dung công việc** | | **Tỷ lệ chiếm trên tổng thu** | **Người thụ hưởng khoản chi** | |
| **Các khoản trích nộp** | | | | | | | |
| Thuế GTGT | 10%/ tổng thu | | Nộp thuế | | 10% | Cơ quan thuế | |
| Thuế TNDN | 2%/tổng thu | | Nộp thuế | | 2% | Cơ quan thuế | |
| **Chi phí sau** | | | | | | | |
| Trích cải cách tiền lương | 40% Sau thuế | | Nộp NS | | 40% | NSNN | |
| Chi phụ cấp trách nhiệm cho viên chức trực tiếp hướng dẫn thực hành | 30% Sau thuế | | Viên chức được phân công trực tiếp hướng dẫn thực hành | | 30% | Viên chức trực tiếp hướng dẫn | |
| Chi bộ phận gián tiếp (BGĐ, Phòng TCKT, Phòng KHNV) | 20% Sau thuế | | Lập hợp đồng, thanh lý, các giấy tờ liên quan khác đến việc cấp giấy xác nhận thực hành, Báo cáo thanh quyết toán | | 20% | Chi bộ phận gián tiếp (BGĐ, Phòng TCKT, Phòng KHNV) | |
| Trích Lập quỹ phúc lợi | 10% Sau thuế | | Bổ sung nguồn kinh phi cho Bệnh viện | | 10% | TTYT | |