|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  **TRẠM Y TẾ/PKĐK……………..** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG UNG THƯ**

**QUÝ …… NĂM 2022**

**I. HÀNH CHÍNH:**

1. Dân số địa phương :…..người.

2. Diện tích:

**II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** |  |
| 1. Số lượng tài liệu truyền thông được phát hành |  |
| *Tranh lật* |  |
| *Tờ rơi* |  |
| *Cụm pano/Áp phích* |  |
| 2. Số buổi truyền thông được tổ chức |  |
| 3. Số buổi phát thanh |  |
| 4. Kinh phí hoạt động truyền thông |  |

**III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:**

**1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ …/2022**

**Công tác quản lý (số ước)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Kết quả (cộng dồn)** |
| 01 | Số người phát hiện trong quý |  |
| 02 | Số người khám bệnh ung thư trong quý |  |
| 03 | Tổng số bệnh nhân quản lý trong quý |  |
| 04 | Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến trong quý |  |
| 05 | Tổng số bệnh nhân tử vong trong quý |  |
| 06 | Tổng số bệnh nhân ung thư được chăm sóc giảm nhẹ |  |
| 07 | Tổng số người thuộc đối tượng nguy cơ mắc bệnh ung thư |  |
| 08 | Tổng số người thuộc đối tượng nguy cơ được khám sàng lọc ung thư |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch 2022** |
| 1 | Tỷ lệ trạm y tế thực hiện dự phòng, quản lý bệnh ung thư | % | 100 |
| 2 | Tỷ lệ người thuộc đối tượng nguy cơ được khám phát hiện sớm ung thư (ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng…) | % | 10 |

**2. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ …/2022:**

**………………………………….**

**NGƯỜI BÁO CÁO**