**11. Y Tế**

**a. Một số bệnh truyền nhiễm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bệnh** | **Số mắc tháng 9 năm 2018** | **Số mắc 9 tháng năm 2018** | **Tháng 9 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| Cúm | 454 | 4.864 | 95,0 | 78,7 |
| Nghi sốt xuất huyết | 2 | 12 | 0,4 | 1,9 |
| Thủy đậu | 47 | 766 | 180,8 | 53,7 |
| Tiêu chảy | 367 | 3.187 | 70,4 | 78,7 |
| Viêm não vi rút | - | 9 |  | 112,5 |
| Viêm gan vi rút | 36 | 739 | 128,6 | 104,4 |
| Tay chân miệng | 35 | 88 | 875,0 | 137,5 |
| Quai bị | 54 | 529 | 67,5 | 46,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Tháng 9 năm 2018** | **9 tháng năm 2018** | **Tháng 9 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| - Tổng số lần khám bệnh | Lượt | 155.736 | 1.840.514 | 92,1 | 94,7 |
| - Bệnh nhân điều trị nội trú | Người | 20.975 | 177.878 | 91,0 | 100,2 |
| - Bệnh nhân điều trị ngoại trú | Người | 42.701 | 42.701 | 99,2 | 102,3 |
| Công suất sử dụng giường bệnh | % | 122 |  |  |  |
| + Tỉnh | % | 124 |  |  |  |
| + Huyện | % | 118 |  |  |  |