|  |  |
| --- | --- |
| 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 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. **Thông tin ca bệnh**

* Nhận thông tin lúc 06 giờ 00 phút, ngày 03/07/2021.
* Bệnh nhân: **VŨ VĂN CHÍNH** (BN0000), nam, sinh năm 1948, quốc tịch: Việt Nam. CMND:
* Địa chỉ nơi ở: 416/6/28 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.
* Nghề nghiệp: Tổ Trưởng tổ 97/KP4
* Số điện thoại:
* Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 29/06/21 do sốt đi BV Quận 11 khám, bệnh phẩm cho kết quả **dương tính** với SARS-CoV-2 .

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

* Ngày 29/6/21 BN thấy sốt nên tự chạy xe đi BV quận 11.
* 20/6/21 BN được đưa vào BV Đa Khoa Thủ Đức.
* Ngày 26-27/06 : F0 Vũ Văn Chính đi thu tiền quỹ CEP của người dân thuộc khu phố 4.
* Từ ngày 15/06/2021 đến nay ca nhiễm đã tiếp xúc với những người sau tại địa chỉ 416/6/28 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Năm sinh | CMND | Mức độ tx | Test nhanh |
| Nguyễn Thị Kim Hoa | 1964 | 079164009321 | Vợ F0 | Dương tính |
| Trần Thị Thu Cúc | 1984 | 023795658 | Con gái F0 | Dương tính |
| Nguyễn Công Huấn | 1989 | 363576666 | ở trọ cùng nhà | Dương tính |
| Đặng Thị Hồng Phượng | 1986 | 363999718 | ở trọ cùng nhà | Dương tính |
| Nguyễn Anh Minh Hoàng | 1992 | 025016119 | ở trọ cùng nhà | Dương tính |
| Lê Thị Nâu | 1956 |  | ở trọ cùng nhà | Dương tính |
| Nguyễn Thị Phượng | 1997 | 371734256 | ở trọ cùng nhà | Âm tính |
| Phạm Quốc Vương | 1991 |  | ở trọ cùng nhà | Âm tính |
| Trần Minh Quang | 1998 | 251088235 | ở trọ cùng nhà | Âm tính |

**Người tiếp xúc khi F0 đi thu tiền quỹ CEP:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Năm sinh | CMND |  | Mức độ tx |
| Lê Thị Bích  416/19/14 LLQ | 1962 | 079612003840 | 0903477018 | Ngày28/6 lúc 9-10 giờ, thu tiền quỹ CEP, tx khoảng 5-10 phút, chị Bích không mang khẩu trang. Khoảng cách >1m. |
| Tạ Đình Vũ  416/19/22 LLQ | 1980 | 023963617 | 0937848157 | Khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 21 và 29/6, thu tiền quỹ CEP, cả 2 bên đều mang khẩu trang, khoảng cách >1m |
| Tạ Đình Phong  416/19/22 LLQ | 1978 |  |  |
| Nguyễn Thị Mỹ  416/19/22 LLQ | 1958 |  |  |
| Đặng Thị Hồng Liên  416/19/22 LLQ | 1992 |  |  |
| Đỗ Thị Phương Thảo | 1967 | 022568701 | 0776592658 | Ngày 27/6 thu quỹ CEP trong khoảng thời gian 2 phút, cả hai có đeo khẩu trang |
| Lê Thị Thu Thủy | 1957 | 079157001531 | 07853556688 | Ngày 27/6 thu quỹ CEP trong khoảng thời gian 2 phút, cả hai có đeo khẩu trang,tấm chắn |
| Nguyễn Thị Kim Phượng | 1970 |  |  | Ngày 28/6 khoảng 8 giờ, đưa tiền đóng quỹ CEP, đưa xong đi luôn, 2 người không mang khẩu trang, F0 đeo khẩu trang. |
| Nguyễn Thị Thùy Châu |  |  |  |
| Nguyễn Thi Kim Châu |  |  |  |  |
| Trần Văn Tuấn  416/19/23 LLQ | 1955 | 021640025 | 0903098527 | Ngày27/6 lúc 7-7h10 gặp nhau tại chốt phong tỏa 27C khoảng 10 phút, cả hai có đeo khẩu trang. |
| Nguyễn Thị Ngọc Dung | 1971 | 079171002414 | 0986541428 | Ngày 27/6 gặp thoáng qua tại chốt phong tỏa 27C, không tiếp xúc trực tiếp |
| Nguyễn Thị Thanh | 1971 | 020766620 | 0916890149 | Ngày28/6 lúc 9 giờ, thu tiền quỹ CEP, tx khoảng 1 phút, cả hai đều mang khẩu trang. Khoảng cách >1m |
| Lê Minh Trang | 1971 | 079171005123 | 0903335554 | Ngày27/6 và 29/6 lúc 8-9 giờ, thu tiền quỹ CEP, tx khoảng 1 phút, cả hai đều mang khẩu trang,khoảng cách >1m |
| Bùi Minh Khiêm |  |  |  | Ngày27/6 lúc 7-7h10 gặp nhau tại chốt phong tỏa 27C khoảng 10 phút, cả hai có đeo khẩu trang. |
| Mạc Anh Khoa | 1985 |  |  | Ngày27/6 lúc 7-7h10 gặp nhau tại chốt phong tỏa 27C khoảng 10 phút, cả hai có đeo khẩu trang. |

1. **Các hoạt động đã triển khai**

* Chuyển BN
* 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, NTBV-nhóm 1) |  |

**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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |