BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI**

 **DANH SÁCH**

 **CÁC CỞ SỞ HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** |  **Tên cơ sở** |  **Địa chỉ** | **Qui mô giường bệnh** |  **Ghi chú** |
|  1 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình | Số 1 Thanh Ấm, TT Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội.  | 320 giường bệnh, thực kê là 423, với 24 khoa,phòng. | Là Bệnh viện đa khoa hạng II. |
|  2 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Số 2 Bế Văn Đàn P.Quang Trung Q. Hà Đông, Hà Nội | 520 giường bệnh, thực kê là 872 với 27 khoa,phòng. | Là Bệnh viện đa khoa hạng I. |
|  3 | Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội | Số 8, Phạm Hùng Q. Cầu Giấy, Hà Nội. | 270 giường bệnh | Là Bệnh viện chuyên khoa. |
|  4 | Bệnh viện 19-8 Bộ công an | Số 9,Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. | 600 giường bệnh, với 39 khoa, phòng. | Là Bệnh viện hạng I. |
|  5 | Trung tâm y tế Ứng Hòa, Hà Nội. | Thanh Ấm, TT Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội. |  |  |
|  6 | Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Hà Nội. | 120, khu Hòa Sơn, TT Chúc Sơn, Hà Nội. | 250 giường bệnh, với 19 khoa, phòng. | Là Bệnh viện hạng III. |
|  7 | Trung tâm y tế Chương Mỹ Hà Nội. | TT Chúc Sơn, chương Mỹ, Hà Nội. |  |  |
|  8 | Trung tâm y tế Hà Đông, Hà Nội. | 57 Đ. Tô Hiệu, Hà Đôn, Hà Nội |  |  |
|  9 | Phòng khám Đa khoa Tre Việt. | 192-194. Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. |  |  |
|  10 | Phòng khám Nha khoa Phương Anh. | 520, Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. |  |  |
|  11 | Phòng khám Nha khoa Trần Anh. | 195, Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. |  |  |
|  12 | CTCP Hoa Dược VN. | 192, Đức Giang, P. Thượng Thanh, Gia Lâm, Hà Nội. |  |  |
|  13 | CTCP Phát triển kinh doanh Dược MORIOKA. | Tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. |  |  |

 *Hà Nội ngày 10 tháng 02 năm 2023*

 **Người lập danh sách**

 **Nguyễn Đình Bình**