|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **TRUNG TÂM KIỂM SOÁT**  **BỆNH TẬT THÀNH PHỐ**  Số: /TTKSBT-BTN  V/v báo cáo 1 trường hợp ca dương tính COVID-19 số 0000 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021* |

Kính gửi:

* Cục Y tế Dự phòng;
* Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;
* Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố báo cáo nhanh thông tin về 01 trường hợp dương tính COVID-19 BN số 0000 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. **Thông tin ca bệnh**

Nhận thông tin ngày 02/07/2021.

* Bệnh nhân: **NGUYỄN THỊ THỦY** (BN0000), nữ, sinh năm 1968, quốc tịch: Việt Nam, Chứng minh nhân dân: 083168000011
* Địa chỉ nơi ở: 31 Hùng Vương, Phường 09, Q5
* Nghề nghiệp: Nội trợ
* Tôn giáo: chưa ghi nhận
* Số điện thoại: 0362820045
* BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 24/06/2021 tại hẻm nhà theo diện tầm soát toàn khu phố có ca nghi nhiễm (mẫu gộp), âm tính. Lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 30/06/2021 (mẫu đơn) và có kết quả dương tính với SAR-COV-2, BN đang cách ly tại Củ Chi

1. **Lịch sử đi lại và tiền sử tiếp xúc và triệu chứng lâm sàng của BN (theo lời khai của BN)**

* Nhà BN có 4 người, gồm: BN; Chồng Lữ Đắc Long (0918229777), Con Lữ Bá Thịnh 1994, Con Lữ Bá Phúc 1993
* Trước khi hẻm phong tỏa, hằng ngày BN đi chợ An Đông, ngoài ra không đi đâu nữa.
* Trong thời gian hẻm phong tỏa, BN không đi đâu.
* Tiền sử bệnh nền: Bướu Cổ Cường Giáp, Mổ Viêm Xoang, Ruột Thừa
* Triệu chứng: Không

1. **Các hoạt động đã triển khai**

* Chuyển BN đến cách ly tại Củ Chi
* Tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc và phối hợp các quận, huyện, tỉnh/ thành phố liên quan xác minh, lấy mẫu xét nghiệm.
* Lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với BN (F1); lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố kính báo./ .

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:* | **KT. GIÁM ĐỐC** |
| * Như trên; | **PHÓ GIÁM ĐỐC** |
| * Viện Pasteur TPHCM; |  |
| * BGĐ Sở Y tế; |  |
| * Phòng Nghiệp vụ Y – SYT; |  |
| * Lưu: PCBTN, KHNV, TCHC   (NTT, NHOMQ5) |  |

**Phụ lục:** **Danh sách tiếp xúc với BN, cập nhật kết quả xét nghiệm**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nơi tiếp xúc** | **Số người tiếp xúc gần** | **Số người tiếp xúc khác** | **Số tiếp cận được** | **Số mất dấu** | **Số đang xác minh** | **Số đã lấy mẫu XN** | **Kết quả xét nghiệm** | | | | **Cách ly** | **Cách ly** |
| **Âm** | **Âm** | **Dương** | **Chờ** | **tập trung** | **tại nhà** |
| **tiếp xúc gần** | **tiếp xúc khác** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |