**CÔNG TY CP BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TT Chẩn Đoán Y Khoa Kỹ Thuật Cao Thiện Nhân**  *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

**Số: 37/TN-TB/2025 --------\*\*\*\*--------**

*Đà Nẵng ngày 06 tháng 05 năm 2025*

**THÔNG BÁO**

***(V/v: KSK cho CBNV Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Nam*)**

**Kính gửi:** Các bộ phận và các cá nhân thuộc Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Thiện Nhân.

Căn cứ theo Hợp Đồng về việc thực hiện khám sức khoẻ định kỳ số **62/2025/HĐ-TNĐN** ký Giữa Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Nam và Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Thiện Nhân. Ban giám đốc thông báo đến toàn thể nhân viên trung tâm về việc khám sức khoẻ tập trung từ ngày 10/05 - 17/05/2025.

1. **Các danh mục khám sức khỏe cho CBNV Đơn vị:** (Đính kèm phụ lục)
2. **Danh sách khám:** 80 người. (Đính kèm phụ lục)
3. **Tổ chức thực hiện:**
   * + 1. **Tổ chức lấy máu, khám:** 
          1. **Thời gian, địa điểm lấy mẫu (Ngoại viện)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian xuất phát** | **Thời gian lấy mẫu** | **Ngày lấy mẫu** | **Địa điểm** | **Nhân sự** |
| Sáng: 5h00 | Sáng: 6h30 – 8h30 | 09/05/2025 | 112 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam | 1.Nguyễn Bá Đức Hoàng  2.Dương Thị Kim Nguyên  3.Hồ Văn Hải  4.Lý Đắc Thông  5.Lái xe (Hành chính sắp xếp) |

* + - * 1. **Thời gian, địa điểm khám sức khỏe (Nội viện)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Ngày khám** | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| Sáng: 7h - 11h30 | Từ ngày 10/05 - 17/05/2025 | Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Thiện Nhân  Số 276 – 278 – 280 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng |  |
| Chiều: 13h00-16h30 |

* ***Lưu ý:* *Thời gian trả hồ sơ kết quả và biên bản thanh lý hợp đồng khám sức khỏe: sau 10 ngày kể từ ngày khám cho người cuối cùng.***
  + - 1. **Chính sách thu tiền:** Duyệt nợ về công ty thanh toán
      2. **Chính sách đổi bỏ danh mục:** Bắt buộc khám đầy đủ theo TT32/BYT ngoài ra các mục khác được đổi bỏ
      3. **Chính sách ưu đãi cho đơn vị:**

*- Giảm 10% cho các dịch vụ ngoài gói (Trừ gen, nha khoa, di truyền)*

* + - 1. **Nhân sự chuẩn bị cho đoàn khám sức khỏe:**
* Về Bác Sỹ: Bs. Phan Công Long – Chịu trách nhiệm phân công
* Về hành chính: Bà Mai Thị Uyên Hương - Chịu trách nhiệm phân công
* Về kế toán và thu ngân: Bà Nguyễn Trương Tường Vy - Chịu trách nhiệm phân công
* Về KTV xét nghiệm: Ông Bảo Thuyết – Chịu trách nhiệm phân công
* Về điều dưỡng: Bà Trần Thị Tuyền – Chịu trách nhiệm phân công
* Về KD: Bà Nguyễn Thị Xuân Sương – Chịu trách nhiệm phân công
* Về CSKH: Bà Nguyễn Thị Vân - Chịu trách nhiệm phân công

Trong quá trình đoàn khám sức khỏe có các vấn đề phát sinh vướng mắc cần giải quyết thì liên hệ trực tiếp Bà Nguyễn Thị Xuân Sương- Trưởng phòng Kinh doanh hoặc Bs. Ngô Đức Hải – GĐ Trung tâm (nếu cần)

* + - 1. **Tổng kết và tư vấn sức khỏe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên Bác Sĩ** | **Ghi chú** |
| 1 | Bs: Ngô Đức Hải | Theo sự điều phối của CSKH |
| 2 | Bs. Phan Công Long |
| 3 | Bs. Lê Nghiêm Bảo |
| 4 | Bs. Tôn Thất Việt Hùng |
| 5 | Bs. Trần Trọng Tấn |
| 6 | Bs. Phạm Thị Vy |

* + - 1. **Tổng kết hồ sơ khám sức khỏe:**
* Bs. Phan Công Long
* Bs. Lê Nghiêm Bảo
* Bs. Tôn Thất Việt Hùng
* Bs. Trần Trọng Tấn
* Bs. Phạm Thị Vy
* Điều dưỡng 1: Lê Thị Kiều Oanh
* Điều dưỡng 2: Bùi Thị Phương Thúy
* Điều dưỡng 3: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Các trường hợp phát sinh khác theo tùy từng trương hợp cụ thể mà có sự điều phối cho phù hợp

Đề nghị các cá nhân và bộ phận có liên quan nắm rõ thông tin và thực hiện đúng như thông báo đề ra.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

* Như trên
* Lưu phòng Kinh doanh
* Lưu VP công ty.

**THS.BS NGÔ ĐỨC HẢI**

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC KSK**

| **STT** | **Danh mục** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Khám tổng quát** | **70** |
| 2 | **Chụp X-Quang tim phổi kỹ thuật số (Hãng Fuji - Nhật)** | **70** |
| 3 | **Nước tiểu 10 thông số. (Xét nghiệm nước tiểu toàn phần) (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **70** |
| 4 | **Tổng phân tích tế bào máu bằng máy Laser. (Xét nghiệm công thức máu toàn phần) (Hãng Sysmec - Thụy Sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **70** |
| 5 | **Định lượng GLUCOSE máu. (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **70** |
| 6 | **AST (SGOT ) (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **70** |
| 7 | **ALT (SGPT ) (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **70** |
| 8 | **Định lượng CREATINIE máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **70** |
| 9 | **Tổng kết và tư vấn sức khỏe** | **70** |
| 10 | **HbA1C (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **15** |
| 11 | **Định lượng ACID URIC máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **29** |
| 12 | **Gamma GT (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **15** |
| 13 | **Billirubin (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng - Hóa chất chính hãng)** | **7** |
| 14 | **Urea** | **23** |
| 15 | **Độ lọc cầu thận - eGFR (MDRD)** | **19** |
| 16 | **HDL-cholesterol (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **21** |
| 17 | **LDL-cholesterol (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **28** |
| 18 | **VLDL - cholesterol (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **14** |
| 19 | **Cholesterol TP (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **28** |
| 20 | **Triglycerid (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **32** |
| 21 | **Định nhóm máu ABO, Rh (D) bằng phương pháp Gelcard** | **6** |
| 22 | **Xét nghiệm máu lắng (VS)** | **2** |
| 23 | **Xét nghiệm Định lương CRP (C-Reactive Protein)** | **2** |
| 24 | **Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase);** | **2** |
| 25 | **Xét nghiệm Prothrombin (PT: Prothrombin Time)** | **10** |
| 26 | **Xét nghiệm thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time)** | **3** |
| 27 | **Xét nghiệm định lượng Fibrinogen** | **2** |
| 28 | **Xét nghiệm Định lượng D-Dimer** | **2** |
| 29 | **Điện giải đồ (Na, K, Cl)** | **5** |
| 30 | **Fe (Sắt huyết thanh)** | **14** |
| 31 | **Ferritin** | **8** |
| 32 | **Zn** | **9** |
| 33 | **Định lượng Can Xi ion tự do trong máu** | **32** |
| 34 | **Định lượng Can Xi toàn phần** | **32** |
| 35 | **CEA trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **13** |
| 36 | **Ca 72-4 trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **15** |
| 37 | **Pepsinogene (UT Dạ Dày)** | **9** |
| 38 | **AFP trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **18** |
| 39 | **Ca 19-9 trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **8** |
| 40 | **NSE trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **2** |
| 41 | **Total PSA và Free PSA trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **4** |
| 42 | **CA 125 trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **6** |
| 43 | **ROMA TEST bao gồm: HE4 (Human Epididymal Protein 4) + CA 125: Đánh giá ung thu buồng trứng** | **1** |
| 44 | **Ca 15-3 trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **8** |
| 45 | **SCC (UT Vòm họng, thực quản)** | **7** |
| 46 | **TSH trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **7** |
| 47 | **Free T4 trong máu (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **7** |
| 48 | **Total T3 (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **2** |
| 49 | **TPO Ab (Antithyroid PeroXidase Antibodies)** | **1** |
| 50 | **Xét nghiệm HBsAg (ELISA) (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **7** |
| 51 | **Xét nghiệm HBsAg (test nhanh)** | **1** |
| 52 | **Anti HBs (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **5** |
| 53 | **Anti HBs test nhanh (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **7** |
| 54 | **Xác định DNA trong viêm gan B (HbV-DNA) (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **4** |
| 55 | **HBeAg (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **2** |
| 56 | **HBeAg test nhanh (Hãng Roche - Thụy sỹ - Hóa chất chính hãng)** | **1** |
| 57 | **Anti HCV (test nhanh)** | **2** |
| 58 | **Anti HAV (IgG/IgM) test nhanh** | **1** |
| 59 | **Helicobacter Pylori IgM** | **6** |
| 60 | **Sán lá gan lớn** | **1** |
| 61 | **Sán lá gan nhỏ (chưa nhiễm)** | **4** |
| 62 | **Sán lá gan nhỏ (nhiễm cũ)** | **2** |
| 63 | **Sán dây / dải chó** | **2** |
| 64 | **Sán lá phổi** | **0** |
| 65 | **Giun móc chó mèo** | **2** |
| 66 | **Giun đũa chó** | **3** |
| 67 | **Soi tươi phân** | **1** |
| 68 | **Siêu âm màu Bụng - Tổng Quát (Máy Siemens Sequoia 2022- Đức hiện đại nhất )** | **44** |
| 69 | **Siêu âm màu tuyến vú (Máy GE LOGIQ S7 EXpert Công nghệ XDclear đầu dò ma trận siêu nông - Mỹ )** | **27** |
| 70 | **Siêu âm Tuyến giáp (Máy Siemens Sequoia 2022- Đức hiện đại nhất )** | **36** |
| 71 | **Siêu âm tim 2D tiêu chuẩn (Máy Siemens SC 2000 - Đức hiện đại nhất Việt nam hiện nay)** | **9** |
| 72 | **Siêu âm tim 2D đánh giá strain thất trái** | **1** |
| 73 | **Siêu âm tim 2D tiêu chuẩn kèm đánh giá chức năng toàn diện** | **4** |
| 74 | **Siêu âm tim 4D ghi đĩa đánh giá cấu trúc và chức năng toàn diện (Máy Siemens SC 2000 - Đức)** | **8** |
| 75 | **Siêu âm động tĩnh mạch chi dưới(Máy GE LOGIQ S7 EXpert Công nghệ XDclear đầu dò ma trận siêu nông - Mỹ )** | **5** |
| 76 | **Siêu âm động mạch cảnh, đốt sống (Máy GE LOGIQ S7 EXpert Công nghệ XDclear đầu dò ma trận siêu nông - Mỹ )** | **5** |
| 77 | **Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng kỹ thuật số (Hãng Fuji - Nhật)** | **5** |
| 78 | **Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng nghiêng kỹ thuật sô (Hãng Fuji - Nhật)** | **8** |
| 79 | **Chụp XQ khớp gối (1 bên) (Hãng Fuji - Nhật)** | **2** |
| 80 | **Chụp XQ khớp gối (2 bên) (Hãng Fuji - Nhật)** | **4** |
| 81 | **Chụp nhũ ảnh 3D - Kỹ thuật số MAMOMAT INSPIRATION - Siemens** | **5** |
| 82 | **Các kỹ thuật chụp XQ khác (tùy theo chỉ định của bác sĩ)** | **2** |
| 83 | **Chụp CT Scanner Xoang (Máy ACT Revolution - GE - Mỹ)** | **2** |
| 84 | **Chụp CT Scanner Bụng không cản quang (Máy ACT Revolution - GE - Mỹ)** | **1** |
| 85 | **Chụp CT Scanner Bụng Có CQ (Chụp CT scanner đa lát cắt)** | **1** |
| 86 | **Chụp cộng hưởng từ (MRI) khớp gối (1 bên) (Máy MRI 3.0 Tesla Lumina - Hãng Siemen -Đức)** | **1** |
| 87 | **Đo loãng Xương bằng sóng siêu âm (Sonost 3000 - Hàn quốc)** | **17** |
| 88 | **Điện tâm đồ. (Đo điện tim) 12 kênh (Hãng GE - Mỹ)** | **17** |
| 89 | **Đo Xơ hóa gan** | **12** |
| 90 | **Đo chức năng hô hấp** | **4** |
| 91 | **Đo thính lực đơn âm** | **2** |
| 92 | **ASLO** | **4** |
| 93 | **RF** | **4** |
| 94 | **Nội soi dạ dày không đau (Máy PentaX EPK 3000 có chế độ tầm soát ung thư ISCAN - Nhật)** | **7** |
| 95 | **Nội soi dạ dày + Nội soi đại tràng không đau (Máy PentaX EPK 3000 có chế độ tầm soát ung thư ISCAN - Nhật)** | **1** |
| 96 | **Nội soi Trực tràng không gây mê** | **2** |
| 97 | **Test hơi thở phát hiện vi khuẩn HP trong dạ dày không Xâm lấn** | **2** |
| 98 | **Nội soi tai mũi họng** | **3** |
| 99 | **Nội soi mũi Xoang** | **3** |
| 100 | **Nội soi họng - thanh quản** | **2** |
| 101 | **Xét nghiệm tinh dịch đồ** | **1** |
| 102 | **Khám Phụ khoa - Chuyên khoa sản** | **19** |
| 103 | **Soi tươi (Soi trực tiếp nhuộm gram): Dịch âm đạo** | **12** |
| 104 | **Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung bằng phương pháp Pap Smear** | **10** |
| 105 | **Xét nghiệm tế bào âm đạo. (Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm thinprep)** | **4** |
| 106 | **Xét nghiệm phát hiện và định typ HPV** | **4** |
| 107 | **Siêu âm màu SPK trên máy E10 (đầu dò âm đạo)** | **7** |
| 108 | **Soi Cổ Tử Cung** | **7** |
| 109 | **Xét nghiệm AMH** | **2** |
| 110 | **Khám Thai** | **1** |
| 111 | **Siêu âm thai 4D** | **1** |
| 112 | **GENE HBVAX 1ML (Viêm gan B - Việt Nam)** | **1** |

**PHỤ LỤC 2 : DANH SÁCH KSK**

| **STT** | **MÃ NV** | **HỌ VÀ TÊN** | **GIỚI TÍNH** | **NĂM SINH** | **NOTE** | **BỘ PHẬN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | NV001 | Nguyễn Thị Thu Tâm | Nữ | 1972 | PGĐ | BGĐ |  |
| 2 | NV002 | Phạm Minh Tri | Nam | 1983 | CBCNV | BGĐ |  |
| 3 | NV003 | Đặng Bảo Trí | Nam | 1979 | CBCNV | BGĐ |  |
| 4 | NV004 | Nguyễn Bùi Anh Vũ | Nam | 1979 | CBCNV | KHDN1 |  |
| 5 | NV005 | Phùng Thị Thu Thảo | Nữ | 1987 | CBCNV | KHDN 2 |  |
| 6 | NV006 | Võ Nhất Định | Nam | 1990 | CBCNV | KHDN 1 |  |
| 7 | NV007 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | Nữ | 1987 | CBCNV | KHDN 1 |  |
| 8 | NV008 | Nguyễn Thị Trúc Mai | Nữ | 1985 | CBCNV | KHDN 1 |  |
| 9 | NV009 | Võ Thị Ánh Tuyết | Nữ | 1985 | CBCNV | KHDN 1 |  |
| 10 | NV010 | Phạm Thị Pha Lê | Nữ | 1997 | CBCNV | KHDN 2 |  |
| 11 | NV011 | Trần Thị Hiền Lương | Nữ | 1982 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 12 | NV012 | Nguyễn Thị Mỹ Diễm | Nữ | 1989 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 13 | NV013 | Nguyễn Quỳnh Giang | Nữ | 1989 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 14 | NV014 | Hồ Xuân Khôi | Nam | 1992 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 15 | NV015 | Nguyễn Thị Phương Uyên | Nữ | 1986 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 16 | NV016 | Trần Bích Anh | Nữ | 2000 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 17 | NV017 | Đinh Thái Nguyên | Nam | 1992 | CBCNV | KHCN1 |  |
| 18 | NV018 | Trần Vũ Nguyên | Nam | 1990 | CBCNV | KHCN 2 |  |
| 19 | NV019 | Trần Đức Phú | Nam | 1986 | CBCNV | KHCN 2 |  |
| 20 | NV020 | Huỳnh Thị Thu Hương | Nữ | 1982 | CBCNV | KHCN 2 |  |
| 21 | NV021 | Trần Văn Vinh | Nam | 1985 | CBCNV | KHCN 2 |  |
| 22 | NV022 | Thiều Đức Khoan | Nam | 1981 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 23 | NV023 | Nguyễn Thị Diệu Thảo | Nữ | 1987 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 24 | NV024 | Võ Anh Mỹ | Nam | 1990 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 25 | NV025 | Huỳnh Thị Thu Trang | Nữ | 1988 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 26 | NV026 | Phạm Ngọc Đức | Nam | 1987 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 27 | NV027 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | Nữ | 1991 | CBCNV | Phòng GDKH |  |
| 28 | NV028 | Ngô Thị Tú Thơ | Nữ | 2001 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 29 | NV029 | Phạm Thị Kim Liên | Nữ | 1990 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 30 | NV030 | Trần Thị Nguyên Ngọc | Nữ | 1986 | CBCNV | PGD 562 |  |
| 31 | NV031 | Mai Thị Yến My | Nữ | 1989 | CBCNV | PGD 562 |  |
| 32 | NV032 | Huỳnh Trần Thị Thanh Yên | Nữ | 1991 | CBCNV | PGD 562 |  |
| 33 | NV033 | Nguyễn Thị Phụng | Nữ | 1990 | CBCNV | PGD 562 |  |
| 34 | NV034 | Ngô Lin Đan | Nữ | 1999 | CBCNV | QLKH |  |
| 35 | NV035 | Huỳnh Minh Khương | Nam | 1978 | CBCNV | P. GD Hương An |  |
| 36 | NV036 | Nguyễn Thị Thái Hiền | Nữ | 1982 | CBCNV | P. GD Hương An |  |
| 37 | NV037 | Hoàng Phương Thảo | Nữ | 1994 | CBCNV | P. GD Hương An |  |
| 38 | NV038 | Huỳnh Thế Thuận Hiếu | Nam | 1994 | CBCNV | P. GD Hương An |  |
| 39 | NV039 | Huỳnh Thị Tố Trinh | Nữ | 1996 | CBCNV | P. GD Hương An |  |
| 40 | NV040 | Bùi Duy Công | Nam | 1989 | CBCNV | PGD TIÊN PHƯỚC |  |
| 41 | NV041 | Hoàng Thị Mỹ Diệu | Nữ | 1987 | CBCNV | PGD TIÊN PHƯỚC |  |
| 42 | NV042 | Huỳnh Nhứt Nam | Nam | 1993 | CBCNV | PGD TIÊN PHƯỚC |  |
| 43 | NV043 | Nguyễn Thanh Nam | Nam | 1994 | CBCNV | PGD TIÊN PHƯỚC |  |
| 44 | NV044 | Đào Đoàn Hoài Thương | Nữ | 1996 | CBCNV | PGD TIÊN PHƯỚC |  |
| 45 | NV045 | Ngô Thị Lan | Nữ | 1979 | CBCNV | QLRR |  |
| 46 | NV046 | Phan Thị Quý | Nữ | 1983 | CBCNV | PGDKH |  |
| 47 | NV047 | Phạm Thị Hồng Lợi | Nữ | 1979 | CBCNV | PGDKH |  |
| 48 | NV048 | Trần Lê Thuỳ Trang | Nữ | 1994 | CBCNV | PGD CHU LAI |  |
| 49 | NV049 | Hoàng Đặng Sơn | Nam | 1981 | CBCNV | PGDKH |  |
| 50 | NV050 | Nguyễn Ánh Tuyết | Nữ | 2001 | CBCNV | PGDKH |  |
| 51 | NV051 | Phạm Thị Hồng Nhi | Nữ | 1998 | CBCNV | PGDKH |  |
| 52 | NV052 | **Phạm Thị Thu Hằng** | **Nữ** | 1988 | **CBCNV** | PGDKH |  |
| 53 | NV053 | Phạm Thị Tuyết Lê | Nữ | 1991 | CBCNV | PGDKH |  |
| 54 | NV054 | Phạm Thị Tố Trinh | Nữ | 1989 | CBCNV | PGDKH |  |
| 55 | NV055 | Phạm Đức Thành | Nam | 1969 | CBCNV | PGDKH |  |
| 56 | NV056 | Nguyễn Quốc Hiền | Nam | 1977 | CBCNV | QTTD |  |
| 57 | NV057 | Đỗ Văn Quang | Nam | 1977 | CBCNV | P.QTTD |  |
| 58 | NV058 | Nguyễn Kiều Thương | Nữ | 1991 | CBCNV | P.QTTD |  |
| 59 | NV059 | Trần Bảo Ngọc | Nữ | 1993 | CBCNV | QTTD |  |
| 60 | NV060 | Đoàn Thị Nhật Ánh | Nữ | 1997 | CBCNV | QTTD |  |
| 61 | NV061 | Trần Thị Khánh Vân | Nữ | 1977 | CBCNV | QLNB |  |
| 62 | NV062 | Phan Thị Hoàng Oanh | Nữ | 1981 | CBCNV | QLNB |  |
| 63 | NV063 | Trần Lê Quốc Trung | Nam | 1985 | CBCNV | QLNB |  |
| 64 | NV064 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nữ | 1986 | CBCNV | QLNB |  |
| 65 | NV065 | Đoàn Ngọc Vũ | Nam | 1975 | CBCNV | QLNB |  |
| 66 | NV066 | Huỳnh Thị Hoa | Nữ | 1978 | CBCNV | QLNB |  |
| 67 | NV067 | Nguyễn Thị Sưa | Nữ | 1977 | CBCNV | QLNB |  |
| 68 | NV068 | Lê Nguyễn Kim Sơn | Nam | 1985 | CBCNV | QLNB |  |
| 69 | NV069 | Nguyễn Thị Kim Đầy | Nữ | 1978 | CBCNV | QLNB |  |
| 70 | NV070 | Trần Thị Thúy | Nữ | 1977 | CBCNV | QLNB |  |
| 71 | NV071 | Nguyễn Thị Ngân Liên | Nữ | 1965 | Hưu trí |  |  |
| 72 | NV072 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nữ | 1962 | Hưu trí |  |  |
| 73 | NV073 | Trần Thị Kim Ngân | Nữ | 1964 | Hưu trí |  |  |
| 74 | NV074 | Phạm Văn Hương | Nam | 1962 | Hưu trí |  |  |
| 75 | NV075 | Trần Thị Nết | Nữ | 1962 | Hưu trí |  |  |
| 76 | NV076 | Trần Thị Tài | Nữ | 1957 | Hưu trí |  |  |
| 77 | NV077 | Đinh Thị Lý | Nữ | 1956 | Hưu trí |  |  |
| 78 | NV078 | Trần Thị Tư | Nữ | 1954 | Hưu trí |  |  |
| 79 | NV079 | Nguyễn Bách Thọ | Nam | 1961 | Hưu trí |  |  |
| 80 | NV080 | Lê Thị Hồng Hải | Nữ | 1958 | Hưu trí |  |  |