**CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023**

*(Kèm theo Kế hoạch số /BCĐHMTN ngành Y tế ngày /12 /2022***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Số cán bộ CCVC tại các đơn vị** | **Chỉ tiêu****số đơn vị máu****hiến tặng** | **Kết quả Hiến máu** | **Đạt tỉ lệ % so với chỉ tiêu giao** |
| 1 | Tr­ường Cao đẳng Y tế | Theo Kế hoạch chỉ tiêu giao của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. |  |  |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 905 | 150 |  |  |
| 3 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh | 101 | 17 |  |  |
| 4 | Bệnh viện Tâm Thần | 84 | 14 |  |  |
| 5 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 84 | 14 |  |  |
| 6 | Bệnh viện Lao & Bệnh phổi | 81 | 14 |  |  |
| 7 | Bệnh viện Mắt | 64 | 11 |  |  |
| 8 | Cơ quan Sở Y tế | 28 | 06 |  |  |
| 9 | Bệnh viện Phong  | 22 | 04 |  |  |
| 10 | Trung tâm KN thuốc - MP - TP | 24 | 04 |  |  |
| 11 | Chi cục Dân số-KHHGĐ | 15 | 03 |  |  |
| 12 | Chi cục An toàn VSTP | 14 | 03 |  |  |
| 13 | Trung tâm Giám định y khoa | 12 | 02 |  |  |
| 14 | Trung tâm Pháp y | 10 | 02 |  |  |
|  **Tổng cộng** |  **1444**  | **230**  |  |  |