**II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC**

**2. Bệnh viện đa khoa hạng II, bao gồm:**

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh

Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng

Bệnh viện Giao thông vận tải Huế

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **BV GTVT Vinh** | **BV GTVT Đà Nẵng** | **BV GTVT Huế** |
| **I** | **Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **49** | **31** | **57** |
|  | Giám đốc | 1 | 1 | 1 |
|  | Phó giám đốc | 3 | 2 | 3 |
|  | Trưởng khoa | 11 | 9 | 15 |
|  | Trưởng phòng | 5 | 3 | 5 |
|  | Phó trưởng khoa | 13 | 6 | 10 |
|  | Phó trưởng phòng | 5 | 1 | 5 |
|  | Điều dưỡng trưởng khoa | 8 | 5 | 15 |
|  | Hộ sinh trưởng khoa | 1 | 1 | 1 |
|  | Kỹ thuật viên trưởng khoa | 1 | 2 | 1 |
|  | Kế toán trưởng | 1 | 1 | 1 |
| **II** | **Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **61** | **63** | **24** |
|  | Bác sỹ | 12 | 12 | 13 |
|  | Dược sỹ | 6 | 4 | 5 |
|  | Điều dưỡng | 23 | 27 | 4 |
|  | Y sỹ | 2 | 3 |  |
|  | Hộ sinh | 8 | 6 | 1 |
|  | Kỹ thuật viên | 9 | 10 | 1 |
|  | Bảo trì trang thiết bị y tế | 1 | 1 | 1 |
| **III** | **Ví trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **11** | **9** | **11** |
|  | Tổ chức, nhân sự | 1 | 2 | 2 |
|  | Tiền lương và chế độ chính sách | 1 | 1 | 1 |
|  | Hành chính, quản trị | 1 | 1 | 1 |
|  | Văn thư | 1 | 1 | 1 |
|  | Kế toán | 6 | 3 | 4 |
|  | Thủ quỹ | 1 | 1 | 1 |
| IV | **Vị trí việc làm Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP** | 9 | 7 | 8 |
|  | Bảo vệ | 2 | 2 | 2 |
|  | Lái xe | 1 | 1 | 1 |
|  | Phục vụ | 6 | 4 | 5 |
|  | **Tổng cộng** | 130 | 110 | 100 |

**3. Bệnh viện đa khoa hạng III, bao gồm:**

Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng

Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang

Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm

Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Trung tâm Y tế đường bộ 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **BV GTVT Yên Bái** | **BV GTVT hải phòng** | **BV GTVT Vĩnh Phúc** |
| **I** | **Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **22** | **34** | **33** |
|  | Giám đốc | 1 | 1 | 1 |
|  | Phó giám đốc | 1 | 2 | 2 |
|  | Trưởng khoa | 5 | 7 | 10 |
|  | Trưởng phòng | 2 | 4 | 4 |
|  | Phó trưởng khoa | 5 | 7 | 3 |
|  | Phó trưởng phòng | 1 | 4 | 4 |
|  | Điều dưỡng trưởng khoa | 6 | 7 | 7 |
|  | Kỹ thuật viên trưởng khoa |  | 1 | 1 |
|  | Kế toán trưởng | 1 | 1 | 1 |
| **II** | **Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **28** | **51** | **56** |
|  | Bác sỹ | 9 | 16 | 19 |
|  | Dược sỹ | 5 | 5 | 5 |
|  | Điều dưỡng | 9 | 18 | 15 |
|  | Y sỹ |  | 4 | 4 |
|  | Hộ sinh | 2 | 3 | 3 |
|  | Kỹ thuật viên | 2 | 4 | 9 |
|  | Bảo trì trang thiết bị y tế | 1 | 1 | 1 |
| **III** | **Ví trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **5** | **6** | **6** |
|  | Tổ chức hành chính | 2 | 1 | 1 |
|  | Tiền lương và chế độ chính sách | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Văn thư | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Kế toán | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Thủ quỹ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **IV** | **Vị trí việc làm Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP** | 5 | 9 | 5 |
|  | Bảo vệ | 2 | 2 | 2 |
|  | Lái xe | 1 | 1 | 1 |
|  | Phục vụ | 2 | 6 | 2 |
|  | **Tổng cộng:** | **60** | **100** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **BV GTVT Nha Trang** | **BV GTVT Tháp Chàm** | **BV GTVT TPHCM** | **TTYTĐB 2** |
| **I** | **Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **21** | **21** | **21** | **12** |
|  | Giám đốc | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Phó giám đốc | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Trưởng khoa | 4 | 5 | 5 | 4 |
|  | Trưởng phòng | 4 | 2 | 4 | 4 |
|  | Phó trưởng khoa | 3 | 5 | 4 | 1 |
|  | Phó trưởng phòng | 2 | 2 | 4 |  |
|  | Điều dưỡng trưởng khoa | 4 | 3 | 1 |  |
|  | Kế toán trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **II** | **Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **25** | **28** | **40** | **15** |
|  | Bác sỹ | 9 | 6 | 18 | 5 |
|  | Dược sỹ | 2 | 2 | 4 | 2 |
|  | Điều dưỡng | 10 | 11 | 12 | 4 |
|  | Y sỹ |  | 8 |  | 1 |
|  | Hộ sinh |  |  | 1 | 1 |
|  | Kỹ thuật viên | 3 |  | 4 | 1 |
|  | Bảo trì trang thiết bị y tế | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **III** | **Ví trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **4** | **6** | **7** | **4** |
|  | Tổ chức hành chính | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Tiền lương và chế độ chính sách | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Văn thư | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Kế toán | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 |
|  | Thủ quỹ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **IV** | **Vị trí việc làm Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP** | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | Bảo vệ | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Lái xe | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Phục vụ | 3 | 3 | 2 | 1 |
|  | **Tổng cộng:** | **55** | **60** | **72** | **35** |

**4. Phòng khám**

Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Gia Lâm

Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang

Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hoá

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **PK Gia Lâm** | **PK Bắc Giang** | **PK Thanh Hóa** |
| **I** | **Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **3** | **3** | **4** |
| 1 | Trưởng phòng | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Phó trưởng phòng | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kế toán trưởng | 1 | 1 | 1 |
| **II** | **Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **25** | **25** | **23** |
| 4 | Bác sỹ | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Dược sỹ | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Điều dưỡng | 8 | 8 | 9 |
| 7 | Y sĩ |  | 2 |  |
| 8 | Kỹ thuật viên | 3 | 2 | 1 |
| **III** | **Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **4** | **4** | **4** |
| 10 | Tổ chức, nhân sự | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Hành chính, quản trị | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Văn Thư | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Kế toán | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Thủ quỹ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| IV | **Vị trí việc làm Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP** | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Bảo vệ | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Lái xe | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Phục vụ | 1 | 1 | 1 |
|  | **Tổng cộng:** | **35** | **35** | **35** |

**5. Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng & điều trị BNN**

Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn

Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Đà Lạt

Trung tâm phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp giao thông 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **TTPHCN Sầm Sơn** | **TTPHCN Đà Lạt** | **TTPHCN GT 4** |
| **I** | **Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **14** | **6** | **18** |
|  | Giám đốc | 1 | 1 | 1 |
|  | Phó giám đốc | 1 | 1 | 2 |
|  | Trưởng khoa | 5 | 1 | 5 |
|  | Trưởng phòng | 3 | 1 | 4 |
|  | Phó trưởng khoa | 1 | 1 | 2 |
|  | Phó trưởng phòng | 1 |  | 3 |
|  | Điều dưỡng trưởng khoa | 1 |  |  |
|  | Kế toán trưởng | 1 | 1 | 1 |
| **II** | **Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **9** | **3** | **20** |
|  | Bác sỹ | 2 | 1 | 5 |
|  | Dược sỹ | 2 |  | 1 |
|  | Điều dưỡng | 3 | 1 | 6 |
|  | Y sỹ | 1 |  |  |
|  | Kỹ thuật viên | 1 | 1 | 8 |
| **III** | **Ví trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **3** | **3** | **6** |
|  | Tổ chức, nhân sự | 1 | 1 | 3 |
|  | Hành chính, quản trị | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Văn thư | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Kế toán | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  | Thủ quỹ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| IV | **Vị trí việc làm Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP** | 4 | 3 | 4 |
|  | Bảo vệ | 2 | 1 | 2 |
|  | Lái xe | 1 | 1 | 1 |
|  | Phục vụ | 1 | 1 | 1 |
|  | **Tổng cộng** | **30** | **15** | **48** |

**6. Trung tâm Giám định y khoa Giao thông vận tải**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **Số lượng người làm việc** |
| **I** | **Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **5** |
| 1 | Giám đốc | 1 |
| 2 | Phó giám đốc | 1 |
| 3 | Trưởng khoa | 1 |
| 4 | Trưởng phòng | 1 |
| 7 | Kế toán trưởng | 1 |
| **II** | **Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **3** |
| 6 | Bác sỹ | 1 |
| 9 | Điều dưỡng | 1 |
| 10 | Kỹ thuật viên | 1 |
| **III** | **Ví trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **2** |
| 11 | Tổ chức hành chính | 0,5 |
| 12 | Văn thư | 0,5 |
| 13 | Kế toán | 0,5 |
| 14 | Thủ quỹ | 0,5 |
|  | **Tổng cộng:** | **10** |

**7. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Vị trí việc làm** | **Số lượng người làm việc** |
| **I** | **Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **12** |
|  | Giám đốc | 1 |
|  | Phó giám đốc | 2 |
|  | Trưởng khoa | 4 |
|  | Trưởng phòng | 1 |
|  | Phó trưởng khoa | 2 |
|  | Phó trưởng phòng | 1 |
|  | Kế toán trưởng | 1 |
| **II** | **Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp** | **5** |
|  | Bác sỹ | 2 |
|  | Điều dưỡng | 2 |
|  | Kỹ thuật viên | 1 |
| **III** | **Ví trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ** | **4** |
|  | Tổ chức, nhân sự | 1 |
|  | Hành chính, quản trị | 0,5 |
|  | Văn thư | 0,5 |
|  | Kế toán | 1,5 |
|  | Thủ quỹ | 0,5 |
| **IV** | **Vị trí việc làm Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP** | 2 |
|  | Lái xe | 1 |
|  | Phục vụ | 1 |
|  | **Tổng cộng** | **23** |