**VIỆN HUYẾT HỌC- TRUYỀN MÁU TW**

**BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG VIÊN**

**DANH SÁCH BIỂU DƯƠNG ĐIỀU DƯỠNG - KTV THỰC HIỆN TỐT**

**CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THÁNG 07 NĂM 2022**

| **STT** | **MSNV** | **Họ và tên** | **Tên đơn vị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | Nguyễn Thị Minh Huệ | Khoa Lưu trữ và phân phối máu |  |
|  | 784 | Ngô Thu Trang | Khoa Tiếp nhận máu & các TPM |  |
|  | 941 | Đỗ Ngọc Trang | Khoa Tiếp nhận máu & các TPM |  |
|  | 783 | Lê Thị Thái | Khoa Tiếp nhận máu & các TPM |  |
|  | 183 | Trần Thị Hòe | Khoa Tiếp nhận máu & các TPM |  |
|  | 200 | Nguyễn Thị Hương | Khoa Điều chế máu & các TPM |  |
|  | 758 | Hoàng Văn Thái | Khoa Điều chế máu & các TPM |  |
|  | 788 | Đỗ Hoàng Huy | Khoa Điều chế máu & các TPM |  |
|  | 527 | Huy Thị Quyên | Khoa Điều chế máu & các TPM |  |
|  | 169 | Nguyễn Thị Hòa | Khoa Xét nghiệm sàng lọc máu |  |
|  | 473 | Lã Tuấn Anh | Ngân hàng tế bào gốc |  |
|  | 1064 | Nguyễn Văn Tùng | Khoa Chẩn đoán hình ảnh & TDCN |  |
|  | 557 | Đinh Thị Thuận Anh | Khoa Huyết thanh học nhóm máu |  |
|  | 86 | Vũ Đức Quang | Khoa Đông máu |  |
|  | 611 | Hoàng Thị Minh Phương | Khoa Hóa sinh |  |
|  | **0585** | **Bùi Thị Ngân** | Khoa Tế bào - Tổ chức học |  |
|  | **0579** | **Nguyễn Thị Thu Thanh** | Khoa Tế bào - Tổ chức học |  |
|  | 634 | Nguyễn Thị Quỳnh | Khoa Miễn Dịch |  |
|  | 637 | Nguyễn Thùy Trang | Khoa Di truyền – Sinh học phân tử |  |
|  | 624 | Hà Thị Bích Phượng | Khoa Vi sinh |  |
|  | 683 | Trần Thị Liệu | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn |  |
|  | 315 | Phạm Thị Thùy | Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú |  |
|  | 329 | Ngô Thị Hằng | Trung tâm Hemophilia |  |
|  | 343 | Nguyễn Thị Tuyển | Trung tâm Thalassemia |  |
|  | 366 | Từ Thị Ngọc Luyến | Khoa Bệnh máu lành tính |  |
|  | 885 | Trần Thị Thuận | Khoa Bệnh máu tổng hợp |  |
|  | 423 | Đinh Thị Thắng | Khoa Bệnh máu trẻ em |  |
|  | 765 | Lê Châu Giang | Khoa Bệnh máu trẻ em |  |
|  | 179 | Vũ Thanh Thúy | Khoa Điều trị hóa chất |  |
|  | 445 | Dương Thị The | Khoa Điều trị hóa chất |  |
|  | 488 | Vũ Hồng Quân | Khoa Ghép tế bào gốc |  |
|  | 503 | Trịnh Đức Vượng | Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022* |
| **TRƯỞNG BAN** |  |  **THƯ KÝ** |