|  |  |
| --- | --- |
| 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 giờ phút, ngày 25/06/2021
* Bệnh nhân: **LÊ NGỌC LAN PHƯƠNG**  (BN0000), nữ, sinh năm 1995, quốc tịch: Việt Nam, Chứng minh nhân dân: Tôn giáo: Không
* Địa chỉ nơi ở: 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình.
* Nghề nghiệp: kế toán tại công ty nước tinh khiết Sapuwa ở 615X cư xá Lữ Gia, Quận 11
* Số điện thoại: 0794487562
* Ngày 21/6/2021, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến khám tại bệnh viện Thống Nhất. Tại đây BN được xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả dương tínhSARS-CoV-2 sau đó.

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

* BN ở chung nhà với 07 người tại địa chỉ 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. Nhà có 2 tầng: 1 trệt, tầng 1 có 1 phòng, tầng 2 có 2 phòng diện tích mỗi tầng khoảng 30m2 cả 3 tầng có 3 phòng:

+ Lê Văn Phát (ba của BN, SĐT: 0979743820)

+ Bùi Thị Vấng (mẹ của BN, SĐT: 0938853920)

+ Lê Hoàng Phúc (anh của BN, SĐT: 0938305082)

+ Lê Mỹ Ngọc (chị dâu của BN, SĐT: 0976051900, có kết quả dương tính ngày 25/06/2021)

+ Lê Thị Thu Sương (cô của BN)

+ Lê Thị Thủy (cô của BN, có kết quả dương tính ngày 25/06/2021)

+ Lê Phúc Hưng (cháu của BN)

- Từ 06/06 – 17/06/2021, BN chỉ đi làm rồi về nhà, ăn trưa tại nhà hoặc mang đồ ăn, ăn tại công ty, không đặt hàng, đồ ăn online.

- Ngày 13/06/2021, BN có đi chợ Ông Địa gần nhà.

- Ngày 18/6/2021, BN bắt đầu có triệu chứng ho, sốt nên đến khám tại bệnh viện Trưng Vương, tuy nhiên sau khi khai báo y tế thì không được tiếp nhận. BN về nhà, không mua thuốc.

- Ngày 19/06/2021, BN giảm sốt nên vẫn đi làm bình thường.

- Ngày 20/6/2021, BN nhận được thông tin BN\_Lê Thị Hồng Thắm (đồng nghiệp) nghi nhiễm SARS-CoV-2 nên ngày 21/6/2021 đã cùng một số đồng nghiệp khác đến khám tại bệnh viện Thống Nhất. Tại đây BN được xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau đó.

- Triệu chứng: tức ngực, ho ít, mệt mỏi

- Tiền sử bệnh: viêm dạ dày

**Danh sách tiếp xúc gần bệnh nhận**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Số điện thoại** | **Địa chỉ** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Nam Mạnh |  | 0938359893 | 489/6 KP2, Hiệp Thành, Q.12 | Cùng cơ quan |
| 2 | Phan Anh Tuấn |  | 0937643925 | 376 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp | Cùng cơ quan |
| 3 | Phạm Hữu Tuấn |  | 0985549620 | 47/20/3 Ấp 2, Nhị Bình, Hóc Môn | Cùng cơ quan |
| 4 | Nguyễn Thái Bình |  | 0366232284 | 7/2A1 Đường Cống Lở, P.15, Q.TB | Cùng cơ quan |
| 5 | Nguyễn Phúc Sang |  | 0376498106 | 85/2 Chu Thiên, Hiệp Tân, Tân Phú | Cùng cơ quan |
| 6 | Nguyễn Kim Nam Cường |  | 0868697014 | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng cơ quan |
| 7 | Lê Văn Phát |  | 0979743820 | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |
| 8 | Bùi Thị Vấng |  | 0938853920 | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |
| 9 | Lê Hoàng Phúc |  | 0938305082 | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |
| 10 | Lê Mỹ Ngọc |  | 0976051900 | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |
| 11 | Lê Thị Thu Sương |  |  | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |
| 12 | Lê Thị Thủy |  |  | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |
| 13 | Lê Phúc Hưng |  |  | 373/79/46 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình. | Cùng nhà |

**Danh sách F2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Số điện thoại** | **Địa chỉ** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Văn Ký | 1954 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1976 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 3 | Nguyễn Kim Nam Hùng | 1980 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 4 | Lê Thị Thu Hà | 1978 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 5 | Đỗ Hữu Phước Tuệ | 2003 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 6 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 2005 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 7 | Nguyễn Phương Vy | 2008 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 8 | Nguyễn Hoàng Long | 2012 |  | 380/297 Phạm Văn Hai, P.5, Tân Bình | Cùng nhà F1 Nguyễn Kim Nam Cường |
| 9 | Nguyễn Văn Cường | 1968 |  | 7/2A1 Đường Cống Lở, P.15, Q.TB | Cùng nhà F1 Nguyễn Thái Bình |
| 10 | Nguyễn Thị Hà | 1968 |  | 7/2A1 Đường Cống Lở, P.15, Q.TB | Cùng nhà F1 Nguyễn Thái Bình |
| 11 | Nguyễn Thị Nguyệt Nga | 1997 |  | 7/2A1 Đường Cống Lở, P.15, Q.TB | Cùng nhà F1 Nguyễn Thái Bình |
| 12 | Đỗ Thị Hà Trang | 1998 |  | 7/2A1 Đường Cống Lở, P.15, Q.TB | Cùng nhà F1 Nguyễn Thái Bình |
| 13 | Nguyễn Đỗ Tuệ Minh | 2019 |  | 7/2A1 Đường Cống Lở, P.15, Q.TB | Cùng nhà F1 Nguyễn Thái Bình |

1. **Các hoạt động đã triển khai**

* Bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch.
* 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   (LHN, TTKN – 8b) |  |

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