**Danh sách cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 5 năm 2025 đợt 1**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /5/2025 của Sở Y tế)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Số CMND** | **Ngày cấp CMND** | **Nơi cấp CMND** | **Đối tượng** | **Phạm vi chuyên môn** | **Số GPHN** |
|  | Trần Hoài Giang | 05/11/1992 | 035192002971 | 31/12/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000321 |
|  | Trương Thị Diệu Linh | 11/03/1999 | 035199007588 | 22/08/2024 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Chuyên khoa Nội khoa | 000322 |
|  | Trần Thị Thuý | 15/06/1999 | 035199008015 | 05/08/2022 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Chuyên khoa Phụ sản | 000323 |
|  | Trần Đại Nghĩa | 17/01/1998 | 035098000164 | 04/03/2022 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Đa khoa | 000324 |
|  | Nguyễn Thu Trang | 03/11/1997 | 012197004788 | 15/02/2024 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Chuyên khoa Ung bướu | 000325 |
|  | Nguyễn Thị Loan | 15/11/1998 | 035198000115 | 09/01/2022 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Y học dự phòng | 000326 |
|  | Vũ Trung Đức | 23/10/1999 | 035099000826 | 21/11/2024 | Bộ công an | Bác sỹ | Chuyên khoa Nội khoa | 000327 |
|  | Trần Trung Thắng | 08/10/1993 | 035093008679 | 26/01/2022 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Y khoa | 000328 |
|  | Tạ Thị Mỹ | 22/05/1981 | 035181001674 | 17/09/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Y học cổ truyền | 000329 |
|  | Phạm Thị Hoàn | 11/01/1989 | 035189007332 | 15/10/2024 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000330 |
|  | Nguyễn Duy Long | 13/07/1991 | 035091000889 | 22/12/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Đa khoa | 000331 |
|  | Đặng Xuân Thắng | 23/10/1996 | 035096006142 | 01/09/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Chuyên khoa Nội khoa | 000332 |
|  | Đoàn Mai Anh | 11/11/2001 | 010301000025 | 14/08/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000333 |
|  | Lưu Thị Oanh | 16/10/1992 | 035192010043 | 16/09/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000334 |
|  | Nguyễn Thị Lan Phương | 21/11/1992 | 035192009905 | 20/08/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000335 |
|  | Trần Thị Hoa | 25/03/1990 | 035190012580 | 27/06/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000336 |
|  | Trương Thị Hải | 03/11/2002 | 035302002808 | 13/05/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Kỹ thuật y | Xét nghiệm y học | 000337 |
|  | Lê Tiến Mạnh | 09/01/1998 | 035098009189 | 18/03/2022 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Kỹ thuật y | Hình ảnh y học | 000338 |
|  | Nguyễn Thị Huyền Thương | 26/11/1994 | 035194005043 | 13/08/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Đa khoa | 000339 |
|  | Lại Thu Tuyết | 02/02/2002 | 035302000858 | 15/05/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000340 |
|  | Phạm Thị Ngọc Hân | 08/01/2002 | 035302004212 | 02/07/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000341 |
|  | Trần Hải Yên | 15/09/1975 | 035175002088 | 28/05/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000342 |
|  | Trần Thị Ngọc Tâm | 20/05/2002 | 036302012706 | 10/05/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000343 |
|  | Lê Như Ca | 06/04/1989 | 038089015547 | 16/12/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Đa khoa | 000344 |
|  | Nguyễn Thị Yến Vy | 12/05/2002 | 035302003895 | 06/02/2023 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 000345 |
|  | Tạ Thị Lý | 06/06/1990 | 035190007436 | 06/12/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Y học cổ truyền | 000346 |
|  | Nguyễn Việt Hoà | 07/07/1994 | 027094005049 | 23/02/2022 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Bác sỹ | Y khoa | 000347 |
|  | Nguyễn Văn Hải | 10/08/1994 | 035094008140 | 11/08/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Y sỹ | Đa khoa | 000348 |

**Danh sách điều chỉnh phạm vi hành hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 5 năm 2025 đợt 1**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /5/2025 của Sở Y tế)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Ngày sinh** | **Số CMND** | **Ngày cấp CMND** | **Nơi cấp CMND** | **Chỗ ở hiện nay** | **Đối tượng** | **Phạm vi hoạt động chuyên môn điều chỉnh** | **Số CCHN/GPHN đã cấp** |
| 1. 1 | Lại Thị Hồng Liên | 16/06/1992 | 035192003485 | 25/4/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam | Bác sỹ | Chẩn đoán hình ảnh | 003304 |
| 1. 2 | Đinh Thị Vân | 18/02/1988 | 035188009484 | 07/09/2021 | Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 0001691 |