***Đối với Bác sĩ cao cấp hạng I; Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I; Dược sĩ cao cấp hạng I; Y tế công cộng cao cấp ( áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1):***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hệ số lương** | **Mức lương đến 30/6/2024****(đơn vị: triệu đồng/ tháng)** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024 (đơn vị: triệu đồng/ tháng)** |
| Bậc 1 (6.2) | 11.160 | 14.508 |
| Bậc 2(6.56) | 11.808 | 15.350,4 |
| Bậc 3 (6.92) | 12.456 | 16.192,8 |
| Bậc 4(7.28) | 13.104 | 17.035,2 |
| Bậc 5 (7.64) | 13.752 | 17.877,6 |
| Bậc 6 (8.0) | 14.400 | 18.720 |

***Bảng lương Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II, Dược sĩ chính hạng II, Y tế công cộng chính hạng II, dân số viên hạng II; Điều dưỡng hạng II; Hộ sinh hạng II, Kỹ thuật y hạng II (Bảng lương này áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1):***

| **Hệ số lương** | **Mức lương đến 30/6/2024** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024** |
| --- | --- | --- |
| Bậc 1 (4.4) | 7.920 | 10.296 |
| Bậc 2 (4.74) | 8.532 | 11.091,6 |
| Bậc 3 (5.08) | 9.144 | 11.887,2 |
| Bậc 4(5.42) | 9.756 | 12.682,8 |
| Bậc 5 (5.76) | 10.368 | 13.478,4 |
| Bậc 6(6.1) | 10.980 | 14.274 |
| Bậc 7 (6.44) | 11.592 | 15.069,6 |
| Bậc 8 (6.78) | 12.204 | 15.865,2 |

***Bảng lương Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III, Dược sĩ hạng III, Y tế công cộng hạng III, dân số viên hạng III; Điều dưỡng hạng III; Hộ sinh hạng III; Kỹ thuật y hạng III; Khúc xạ nhãn khoa hạng III (áp dụng hệ số lương viên chức loại A1)***

| **Hệ số lương** | **Mức lương đến 30/6/2024** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024** |
| --- | --- | --- |
| Bậc 1 (2.34) | 4.212 | 5.475,6 |
| Bậc 2 (2.67) | 4.806 | 6.247,8 |
| Bậc 3 (3.0) | 5.400 | 7.020 |
| Bậc 4(3.33) | 5.994 | 7.792,2 |
| Bậc 5 (3.66) | 6.588 | 8.564,4 |
| Bậc 6(3.99) | 7.182 | 9.336,6 |
| Bậc 7 (4.32) | 7.776 | 10.108,8 |
| Bậc 8 (4.65) | 8.370 | 10.881 |
| Bậc 9 (4.98) | 8.964 | 11.653 |

***Bảng lương Y sĩ; Dược hạng IV; dân số viên hạng IV; Điều dưỡng hạng IV; Hộ sinh hạng IV; Kỹ thuật y hạng IV (áp dụng hệ số lương viên chức loại B)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hệ số lương** | **Mức lương đến 30/6/2024** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024** |
| Bậc 1 (1.86) | 3.348 | 4.352,4 |
| Bậc 2 (2.06) | 3.708 | 4.820,4 |
| Bậc 3 (2.26) | 4.068 | 5.288,4 |
| Bậc 4(2.46) | 4.428 | 5.756,4 |
| Bậc 5 (2.66) | 4.788 | 6.224,4 |
| Bậc 6(2.86) | 5.148 | 6.692,4 |
| Bậc 7 (3.06) | 5.508 | 7.160,4 |
| Bậc 8 (3.26) | 5.868 | 7.628,4 |
| Bậc 9 (3.46) | 6.228 | 8.096,4 |
| Bậc 10 (3.66) | 6.588 | 8.564,4 |
| Bậc 11 (3.86) | 6.948 | 9.032,4 |
| Bậc 12 (4.06) | 7.308 | 9.500,4 |