**9. Y Tế**

**a. Một số bệnh truyền nhiễm**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bệnh** | **Số mắc tháng 1 năm 2019** | **Số mắc tháng 2 năm 2019** | **Số mắc 2 tháng năm 2019** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| Cúm | 472 | 301 | 773 | 57,9 | 53,6 |
| Nghi sốt xuất huyết | 3 | 2 | 5 |  | 100,0 |
| Thủy đậu | 115 | 62 | 177 | 81,6 | 142,7 |
| Tiêu chảy | 387 | 221 | 608 | 50,3 | 62,7 |
| Viêm não vi rút | - | - | - | - | - |
| Viêm gan vi rút | 65 | 75 | 140 | 42,1 | 40,9 |
| Tay chân miệng | 12 | 3 | 15 | 33,3 | 78,9 |
| Quai bị | 16 | 19 | 35 | 35,2 | 34,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Tháng 2 năm 2019** | **2 tháng năm 2019** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| - Tổng số lần khám bệnh (Lượt) | 153.509 | 286.968 | 109,0 | 105,4 |
| - Bệnh nhân điều trị nội trú (Người) | 18.493 | 37.188 | 99,0 | 100,0 |
| - Bệnh nhân điều trị ngoại trú (Người) | 45.769 | 89.816 | 113,0 | 109,7 |
| Công suất sử dụng giường bệnh (%) | 90,4 |  | 84,0 |  |
| + Tỉnh | 98,9 |  | 91,0 |  |
| + Huyện | 79,5 |  | 74,0 |  |