**11. Y Tế**

**a. Một số bệnh truyền nhiễm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bệnh** | **Số mắc tháng 11 năm 2020** | **Số mắc 11 tháng năm 2020** | **Tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| Cúm | 396 | 4955 | 99,0 | 114,2 |
| Nghi sốt xuất huyết | 18 | 76 | 32,1 | 47,2 |
| Thủy đậu | 35 | 869 | 92,1 | 129,7 |
| Tiêu chảy | 216 | 3233 | 90,8 | 107,4 |
| Viêm não vi rút | 0 | 10 | - | 333,3 |
| Viêm gan vi rút | 57 | 712 | 285,0 | 196,7 |
| Tay chân miệng | 71 | 402 | 177,5 | 243,6 |
| Quai bị | 15 | 248 | 37,5 | 75,2 |

**b. Công tác khám chữa bệnh và sử dụng giường bệnh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Tháng 11 năm 2020** | **11 tháng năm 2020** | **Tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| - Tổng số lần khám bệnh (Lượt) | 159.372 | 2.113.734 | 92,1 | 91,0 |
| - Bệnh nhân điều trị nội trú (Người) | 22.889 | 215.783 | 98,2 | 92,7 |
| - Bệnh nhân điều trị ngoại trú (Người) | 54.823 | 165.555 | 103,6 | 106,5 |
| Công suất sử dụng giường bệnh (%) | 108,8 |  |  |  |
| + Tỉnh | 110,1 |  |  |  |