**DANH SÁCH**

**CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC, GIẤYCHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC**

**(Kèm theo Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế)**

1. **DANH SÁCH CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN ĐỆM** | **NGÀY THÁNG NĂM SINH** | **SỐ CMTND** | **NGÀY CẤP** | **NƠI CẤP** | **TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN** | **CẤP MỚI CHỨNG CHỈ** | **CẤP LAI CHỨNG CHỈ** | **ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ** | **PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN** | **ĐỦ ĐIỀU KIÊN HÀNH NGHỀ DƯỢC VỚI CÁC VỊ TRÍ HÀNH NGHỀ SAU** |
| **1754/CCHN-D-SYT-HY** | Bùi Thị Khuyên | 23/04/1995 | 145 627 257 | 25/08/2010 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSCĐ | x |  | Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1755/CCHN-D-SYT-HY** | Phan Thị Chiển | 03/05/1985 | 145 128 598 | 03/08/2005 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1756/CCHN-D-SYT-HY** | Lê Thị Thu | 25/05/1982 | 026 182 003 058 | 05/01/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSCĐ | x |  | Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1757/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Chung | 02/11/1971 | 033 171 000 201 | 28/05/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSTH | x |  | Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1758/CCHN-D-SYT-HY *Thay thế cho Chứng chỉ hành nghề dược số 81/11/CCHND cấp ngày 29/07/2011*** | Nguyễn Thị Huệ | 01/12/1987 | 145 283 062 | 23/06/2004 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH |  | x | Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1759/CCHN-D-SYT-HY** | Đặng Thành Trung | 08/01/1978 | 033 078 002 676 | 05/09/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSTH | x |  | Xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1760/CCHN-D-SYT-HY** | Lê Thị Thanh | 01/08/1967 | 145 761 698 | 04/06/2012 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1761/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Thu Đông | 23/09/1983 | 145 049 498 | 20/11/2012 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSCĐ | x |  | Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1762CCHN-D-SYT-HY** | ĐàoThị Huế | 16/12/1989 | 145 280 348 | 08/07/2014 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1763/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Hằng | 20/6/1986 | 145 217 425 | 08/05/2002 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1764/CCHN-D-SYT-HY** | Trần Thị Như Hoa | 09/08/1985 | 145 164 161 | 11/5/2013 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1765/CCHN-D-SYT-HY** ***Thay thế cho Chứng chỉ hành nghề dược số 78/11/CCHND cấp ngày 29/07/2011*** | Lê Thị Oanh | 05/05/1985 | 033 185 002 008 | 09/08/2016 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSCĐ |  | x | Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1766/CCHN-D-SYT-HY** | Trần Thị Trang | 06/05/1995 | 033 195 000 032 | 12/03/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSTH | x |  | Xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1767/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 06/10/1988 | 145 347 889 | 20/10/2009 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSĐH | x |  | Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên | Đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang; Bán buôn thuốc, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, nguyên làm thuốc; Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc; Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc | -Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.  -Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang; Cơ sở bán buôn thuốc, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc, quầy thuốc |
| **1768/CCHN-D-SYT-HY** | Khúc Thị Dung | 17/02/1992 | 033 192 000 496 | 15/12/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSCĐ | x |  | Xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1769/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Tuyền | 13/08/1988 | 145 243 139 | 08/08/2007 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1770/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Tho | 01/05/1982 | 091 902 553 | 09/05/2016 | Công an tỉnh Thái Nguyên | DSTH | x |  | Phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1771/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Hường | 04/08/1984 | 033 184 003 943 | 31/03/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSTH | x |  | Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1772CCHN-D-SYT-HY** | Đặng Thị Hồng Nhung | 15/12/1991 | 145 396 013 | 31/07/2014 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSCĐ | x |  | Phường Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1773/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Như Nhung | 16/08/1991 | 145 401 322 | 05/06/2006 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Tiên tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1774/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Nghĩa | 18/12/1989 | 145 337 758 | 15/01/2013 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1775/CCHN-D-SYT-HY** | Phạm Thị Hải Thanh | 30/7/1990 | 145 329 497 | 12/04/2005 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1776/CCHN-D-SYT-HY** | Đào Thị Kim Oanh | 19/02/1984 | 145 103 626 | 02/06/2008 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSCĐ | x |  | Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1777/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Bình | 12/09/1982 | 145 089 652 | 10/02/2014 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1778/CCHN-D-SYT-HY** | Dương Thị Hường | 20/06/1993 | 145 557 473 | 08/06/2009 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSCĐ | x |  | Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1779/CCHN-D-SYT-HY** | Nguyễn Thị Hiên | 26/09/1988 | 145 271 366 | 10/11/2011 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1780/CCHN-D-SYT-HY** | Trần Thị Thúy Hằng | 10/12/1993 | 040 193 000 237 | 16/11/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư | DSCĐ | x |  | Xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1781/CCHN-D-SYT-HY** | Cao Thị Yến | 17/01/1991 | 145 475 711 | 25/05/2009 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH | x |  | Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **1782/CCHN-D-SYT-HY**  ***Thay thế cho Chứng chỉ hành nghề dược số 2 0/12/CCHND cấp ngày 25/04/2012*** | Vũ Thị Nhài | 25/04/1987 | 145 223 292 | 16/10/2002 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSTH |  | x | Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Bán lẻ thuốc | Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |
| **148/CCHN-D-SYT**  ***Thay thế cho Chứng chỉ hành nghề dược số 148/HY-CCHND cấp ngày 29/8/2013*** | Đặng Thị Thúy Lệ | 06/03/1980 | 145 016 737 | 30/07/2014 | Công an tỉnh Hưng Yên | DSĐH |  | x | Phường Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên | Đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang, **cơ sở sản xuất dược liệu;**  Bán buôn thuốc, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, nguyên làm thuốc; Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc; Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc | -Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang, **cơ sở sản xuất dược liệu.**  -Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang; Cơ sở bán buôn thuốc, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc, quầy thuốc |

**Tổng số: 30 cơ sở**

**QĐ Số : 754/QĐ-SYT ngày 31/5/2018**