**11. Y Tế**

**a. Một số bệnh truyền nhiễm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bệnh** | **Số mắc tháng 10 năm 2020** | **Số mắc 10 tháng năm 2020** | **Tháng 10 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| Cúm | 403 | 4559 | 82,9 | 100,6 |
| Nghi sốt xuất huyết | 30 | 58 | 61,2 | 54,2 |
| Thủy đậu | 30 | 834 | 83,3 | 106,8 |
| Tiêu chảy | 288 | 3017 | 84,5 | 93,1 |
| Viêm não vi rút | 1 | 10 | 50,0 | 100,0 |
| Viêm gan vi rút | 60 | 655 | 285,7 | 180,4 |
| Tay chân miệng | 78 | 331 | 162,5 | 243,4 |
| Quai bị | 14 | 233 | 28,0 | 64,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Tháng 10 năm 2020** | **10 tháng năm 2020** | **Tháng 10 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| - Tổng số lần khám bệnh ( Lượt) | 133.555 | 1.954.362 | 85,0 | 91,8 |
| - Bệnh nhân điều trị nội trú ( Người) | 20.746 | 192.894 | 100,4 | 92,7 |
| - Bệnh nhân điều trị ngoại trú (Người) | 53.825 | 110.732 | 105,1 | 104,5 |
| Công suất sử dụng giường bệnh (%) | 102,6 |  |  |  |
| + Tỉnh | 101,6 |  |  |  |
| + Huyện | 103,8 |  |  |  |