|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **SỞ Y TẾ** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TB-SYT | *Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2025* |

**THÔNG BÁO**

**Cập nhật, bổ sung các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe**

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ, việc khám sức khoẻ đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khoẻ của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng;

Tiếp nhận Bản công bố số 01/VBCB-TTYT ngày 27/12/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ;

Qua rà soát, Sở Y tế thông báo cập nhật, bổ sung các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thông thường và khám sức khỏe lái xe theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP và Thông tư số 36/2024/TT-BYT (*đính kèm phụ lục*).

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BGĐ Sở Y tế (b/c);  - Sở GTVT (biết);  - Phòng Y tế huyện, thành phố (biết);  - Các đơn vị trực thuộc (biết);  - Bệnh viện QDY (biết);  - Bệnh viện tư nhân (biết);  - Website SYT;  - Lưu: VT, NVY. | **KT. GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**    **Phan Văn Ê** |

**Phụ lục. Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe**

*(Ban hành đính kèm Thông báo số: /TB-SYT ngày /01/2025 của Sở Y tế)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Khám sức khỏe theo lái xe theo** **Thông tư 36/2024/TT-BYT** | **Khám sức khỏe theo**  **Nghị định 96/2023/NĐ-CP** | | **Ghi chú** |
| Khám sức khoẻ | Khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài |  |
| 1. | BVĐK Đồng Tháp | x | x | x |  |
| 2. | BVĐK Sa Đéc | x | x | x |  |
| 3. | BVĐK khu vực Tháp Mười | x | x |  |  |
| 4. | BVĐK khu vực Hồng Ngự | x | x |  |  |
| 5. | Bệnh viện Phục hồi chức năng | x | x |  |  |
| 6. | Bệnh viện Quân dân Y | x | x |  |  |
| 7. | TTYT huyện Tháp Mười |  | x |  |  |
| 8. | TTYT huyện Cao Lãnh | x | x |  |  |
| 9. | TTYT huyện Châu Thành |  | x |  |  |
| ***10.*** | ***TTYT TP Sa Đéc*** | ***x*** | ***x*** |  | *Bản Công bố số 01/VBCB-TTYT ngày 27/12/2024 (lý do cập nhật lại hồ sơ theo quy định Nghị định số 96/2023/NĐ-CP)* |
| 11. | TTYT huyện Lấp Vò | x | x |  |  |
| 12. | TTYT huyện Lai Vung | x | x |  |  |
| 13. | TTYT TP Cao Lãnh | x | x |  |  |
| 14. | TTYT TP Hồng Ngự |  | x |  |  |
| 15. | TTYT huyện Hồng Ngự |  | x |  |  |
| 16. | TTYT huyện Tân Hồng | x | x |  |  |
| 17. | TTYT huyện Tam Nông |  | x |  |  |
| 18. | TTYT huyện Thanh Bình |  | x |  |  |
| 19. | Bệnh viện ĐK Tâm Trí Đồng Tháp | x | x | x |  |
| 20. | Bệnh viện ĐK Tâm Trí Cao Lãnh | x | x |  |  |
| 21. | Bệnh viện QT Tâm Trí Hồng Ngự |  | x |  |  |
| 22. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | x | x |  |  |
| 23. | Trung tâm chẩn đoán Y khoa - Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo |  | x |  |  |
| 24. | Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc |  | x |  | **Thời gian khám sức khoẻ:** 07h00-16h30 tứ Thứ Sáu đến Thứ Bảy |
| 25. | Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tân Thành |  | x |  | **Thời gian khám sức khoẻ:** 7h00-11h30; 13h30-17h00 từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật |
| 26 | Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Mỹ An |  | x |  | **Thời gian khám sức khoẻ:** 6h30-16h30 từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật |