**TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ THÁI NGUYÊN**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP**

**Ngành đào tạo: TRUNG CẤP Y SỸ**

**Thời gian đào tạo: 12 - 16 tháng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN MÔN HỌC** | **Số tín chỉ** | **Thời gian học tập (giờ)** |
| **TS** | **Trong đó** |
| **LT** | **TH** | **KT** |
| **I** | **CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG** |  |  |  |  |  |
| MH01 | Chính trị  | Được chuyển điểm |
| MH02 | Ngoại ngữ | Được chuyển điểm |
| MH03 | Tin học | Được chuyển điểm |
| MH04 | Pháp luật | Được chuyển điểm |
| MH05 | Giáo dục thể chất | Được chuyển điểm |
| MH06 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh\* | Được chuyển điểm |
|  | Sức khỏe SS,TD,HIV |  | 16 | 7 | 9 | 0 |
| **II** | **CÁC MÔN CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ** | **50** | **1662** | **495** | **1095** | **72** |
| **A** | **CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH** | **12** | **225** | **140** | **73** | **13** |
| MH07 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MH08 | Vi sinh - Ký sinh trùng | 1 | 30 | 14 | 14 | 2 |
| MH09 | Dược lý | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH10 | Điều dưỡng cơ bản kỹ thuật điều dưỡng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
| MH11 | Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| MH12 | Vệ sinh phòng bệnh | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| MH13 | Kỹ năng giao tiếp - giáo dục sức khỏe | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| MH14 | Quản lý và tổ chức y tế | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| **B** | **CÁC MÔN CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ** | **35** | **785** | **329** | **416** | **40** |
| MH15 | Bệnh Nội khoa 1 | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH16 | Bệnh Nội khoa 2 | 3 | 60 | 29 | 29 | 2 |
| MH17 | Bệnh Ngoại khoa | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH18 | Sức khoẻ trẻ em | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH19 | Sức khoẻ sinh sản  | 3 | 60 | 29 | 29 | 2 |
| MH20 | Bệnh chuyên khoa | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH21 | Bệnh truyền nhiễm, xã hội | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH22 | Y tế cộng đồng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
| MH23 | Y học cổ truyền | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
| MH24 | Phục hồi chức năng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH26 | Thực tập lâm sàng Nội khoa | 2 | 80 | 0 | 75 | 5 |
| MH27 | Thực tập LS Ngoại khoa | 2 | 80 | 0 | 75 | 5 |
| MH28 | Thực tập LS Sản phụ khoa | 2 | 80 | 0 | 75 | 5 |
| MH29 | Thực tập lâm sàng Nhi khoa  | 2 | 80 | 0 | 75 | 5 |
| **C** | **PHẦN TỐT NGHIỆP** | **3** | **120** | **0** | **115** | **5** |
| MH30 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 120 | 0 | 115 | 5 |
|  | **Tổng số** | **50** | **1662** | **495** | **1095** | **72** |