|  |
| --- |
| **KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO Ngành: Điều dưỡng**(Ban hành theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) |
| **TT** | **Mãhọc phần** | **Tên học phần** | **TC** | **(1) Lý thuyết/ (2) Thực hành, thực tập / (3) Thảo luận, Bài tập/ (4) Học phần dự án/(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN** | **Họckỳ** | **Loạihọc phần** | **Đơn vị****phụ trách (Khoa/Viện)** | **Giảng viên đảm nhận** |
|   |  KIẾN THỨC BẮT BUỘC |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |  |
| 1 | NUR21001 | Nhập môn ngành Điều dưỡng | 4 |  |  |  | 60 |  |  | 1 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Cao Tiến TrungTS. Trần Tất ThắngTS. Lê Thị Mỹ ChâuBS. Nguyễn Thị Sương |
| 2 | NUR30029 | Hóa học | 2 | 15 | 15 |  |  |  |  | 1 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Lê Thế TâmThS. Nguyễn Văn Quốc |
| 3 | NUR30030 | Nghiên cứu và thống kê y học | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 1 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Đình Quang |
| 4 | NUR30028 | Sinh học và di truyền | 4 | 45 | 15 |  |  |  |  | 1 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Đình QuangTS. Hoàng Vĩnh Phú |
| 5 | NUR20018 | Tin học ứng dụng trong y học | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 1 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hoàng Văn TrungThS. Nguyễn Trà MyTS. Lê Thế Tâm |
| 6 | NUR30010 | Điều dưỡng cơ sở I | 4 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS.BS. Nguyễn Ngọc HiềnBS. Nguyễn Thị Sương |
| 7 | NUR30031 | Giải phẫu lâm sàng | 5 |  |  |  | 75 |  |  | 2 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học Vinh TS. Hồ Đình QuangPGS.TS. Nguyễn Thị Giang An |
| 8 | NUR20005 | Hóa sinh y học | 2 | 15 | 15 |  |  |  |  | 2 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhThS. Nguyễn Văn QuốcTS. Lê Thế Tâm |
| 9 | ENG10001 | Tiếng Anh 1 | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 2 | Bắt buộc | SP Ngoại ngữ | GV Trường Đại học VinhTS. Lê Thị Tuyết HạnhThS. Trần Thị Phương ThảoThS. Hoàng Văn Chung |
| 10 | POL11001 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 2 | Bắt buộc | Giáo dục chính trị | GV Trường Đại học VinhTS. Lê Thị Tuyết HạnhThS. Trần Thị Phương ThảoThS. Hoàng Văn Chung |
|  | NAP11001 | Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) | (2) | 30 |  |  |  |  |  | (1-3) | Bắt buộc | GDQP-AN | GV Trường Đại học VinhThS. Lê Duy Hiếu |
|  | NAP11002 | Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) | (2) | 30 |  |  |  |  |  | (1-3) | Bắt buộc | GDQP-AN | GV Trường Đại học VinhThS. Trần Văn Long |
|  | NAP11003 | Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) | (2) | 15 | 15 |  |  |  |  | (1-3) | Bắt buộc | GDQP-AN | GV Trường Đại học VinhThS. Nguyễn Đình Phi |
|  | NAP11004 | Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) | (2) | 4 | 26 |  |  |  |  | (1-3) | Bắt buộc | GDQP-AN | GV Trường Đại học VinhThS. Nguyễn Thế Tiến |
|  | SPO10001 | Giáo dục thể chất | (5) | 15 | 60 |  |  |  |  | (1-3) | Bắt buộc | Giáo dục thể chất | GV Trường Đại học VinhTS. Đinh Văn Cường |
| 14 | NUR30011 | Điều dưỡng cơ sở II | 4 |  |  |  | 60 |  |  | 3 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS.BS. Nguyễn Ngọc HiềnBS. Nguyễn Thị Sương |
| 11 | POL11002 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 20 |  | 10 |  |  |  | 3 | Bắt buộc | Giáo dục chính trị | GV Trường Đại học VinhTS. Nguyễn Thị Hải Yến |
| 15 | NUR30033 | Mô phôi | 2 | 15 | 15 |  |  |  |  | 3 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Anh TuấnPGS.TS. Cao Tiến Trung |
| 13 | NUR30032 | Sinh lý người | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 3 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Đình QuangPGS.TS. Cao Tiến Trung |
| 12 | ENG10002 | Tiếng Anh 2 | 4 | 45 |  | 15 |  |  |  | 3 | Bắt buộc | SP Ngoại ngữ | GV Trường Đại học VinhTS. Lê Thị Tuyết HạnhThS. Trần Thị Phương ThảoThS. Hoàng Văn Chung  |
| 16 | POL11003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 20 |  | 10 |  |  |  | 4 | Bắt buộc | Giáo dục chính trị | GV Trường Đại học VinhTS. Phạm Thị Thuý Hồng |
| 19 | NUR31012 | Điều dưỡng bệnh nội khoa | 4 |  |  |  | 60 |  |  | 4 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV thính giảngTS. Tăng Xuân HảiGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị SươngTS.BS. Nguyễn Ngọc Hiền |
| 18 | NUR31006 | Dược lí | 4 | 45 | 15 |  |  |  |  | 4 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Lê Thế TâmThS. Nguyễn Văn Quốc TS. Hồ Đình Quang |
| 17 | NUR20004 | Tâm lí đạo đức y học | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 4 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Cao Tiến TrungPGS.TS. Cao Trường Sinh |
| 20 | NUR31008 | Vi sinh - Dịch tễ học | 4 | 45 | 15 |  |  |  |  | 4 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Nguyễn Lê Ái VĩnhTS. Đào Thị Thanh Xuân |
| 23 | NUR31013 | Điều dưỡng bệnh ngoại khoa | 4 | 30 | 30 |  |  |  |  | 5 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS.BS. Trần Tất Thắng  |
| 21 | NUR31003 | Ký sinh trùng | 5 |  |  |  | 75 |  |  | 5 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Cao Tiến Trung  |
| 25 | POL11004 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 20 |  | 10 |  |  |  | 5 | Bắt buộc | Giáo dục chính trị | GV Trường Đại học VinhTS. Trần Cao Nguyên |
| 22 | NUR30004 | Sinh lý bệnh - miễn dịch | 4 | 45 | 15 |  |  |  |  | 5 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Nguyễn Thị Giang An GV Thỉnh giảngTS.BS. Phạm Hồng Phương |
| 24 | NUR31009 | Y học cổ truyền | 3 | 15 | 30 |  |  |  |  | 5 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngThS.BSCKII. Vi Thị Lan HươngThS.BSCKII. Hồ Sĩ Đông |
| 28 | NUR30014 | Điều dưỡng cấp cứu và điều trị tích cực | 3 | 15 | 30 |  |  |  |  | 6 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngThS.BSCKI. Lương Mạnh Hùng TS. Nguyễn Ngọc HòaGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị Sương |
| 31 | NUR30018 | Điều dưỡng nhi | 3 | 15 | 30 |  |  |  |  | 6 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngTS. Bùi Kim ThuậnGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị SươngBS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang |
| 30 | NUR31017 | Điều dưỡng phụ sản | 4 |  |  |  | 60 |  |  | 6 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngThS.BSCKI. Hồ Giang NamGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị Sương |
| 26 | NUR31007 | Dinh dưỡng - Tiết chế | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 6 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Lê Thị Mỹ Châu ThS. Nguyễn Thị Huyền |
| 27 | NUR30002 | Lí sinh học | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 6 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Đình QuangPGS.TS. Nguyễn Thị Giang An |
| 29 | POL10002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 |  | 10 |  |  |  | 6 | Bắt buộc | Giáo dục chính trị | GV Trường Đại học VinhTS. Bùi Thị Cần |
| 32 | NUR30021 | Điều dưỡng truyền nhiễm | 2 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngTS.BSCKII. Quế Anh TrâmTS. Ngô Trí HiệpGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị Sương |
| 33 | NUR31025 | Quản lý điều dưỡng | 4 |  |  |  | 60 |  |  | 7 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngTS.BSCKI. Nguyễn Hữu LêPGS.TS. Cao Tiến Trung |
| 34 |   | Tự chọn 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 | Tự chọn |   |  |
| 35 |   | Tự chọn 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 | Tự chọn |   |  |
| 36 |   | Tự chọn 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 | Tự chọn |   |  |
| 37 |   | Tự chọn 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 | Tự chọn |   |  |
| 38 | NUR31027 | Thực tập và Đồ án tốt nghiệp | 8 |  |  |  |  | 45 | 75 | 8 | Bắt buộc | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học Vinh |
|   |   | Tổng | 139 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 học phần) |
| 1 | NUR20003 | Giáo dục sức khỏe | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Thị PhươngTS.BS. Nguyễn Ngọc HiềnThS. Đinh Thị Kim Hảo |
| BS | NUR20002 | Sức khỏe môi trường | 3 | 30 |  | 15 |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Hồ Thị PhươngTS. Đinh Thị Kim Hảo |
|  |  |   Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 2 học phần) |
|  |  |
| 1 | NUR30020 | Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngTS.BSCKII. Quế Anh TrâmGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị Sương |
| 2 | NUR30019 | Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | Nguyên GV Trường Đại học VinhPGS.TS. Hoàng Thị Ái KhuêGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị SươngTS. Nguyễn Ngọc Hiền |
|  |  |  Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 2 học phần)  |
|  |  |
| 1 | NUR30024 | Chăm sóc sức khỏe cộng đồng | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | GV Trường Đại học VinhTS. Trần Tất Thắng BS. Nguyễn Thị SươngTS.BS. Nguyễn Ngọc Hiền |
| 2 | NUR30023 | Vật lí trị liệu và phục hồi chức năng | 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngThS.BSCKI. Lê Đắc QuangGV Trường Đại học VinhBS. Nguyễn Thị Sương |
|  |   Tự chọn 4 (Chọn 1 trong 2 học phần) |
| 1 | NUR31015 | Chăm sóc sức khỏe gia đình | 2 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | Cán bộ cơ hữu – GV Trường Đại học VinhTS. Trần Tất ThắngBS. Nguyễn Thị SươngTS.BS. Nguyễn Ngọc Hiền |
| 2 | NUR31022 | Chăm sóc sức khỏe tâm thần | 2 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7 | Tự chọn | Viện CN HS&MT | GV Thính giảngThS.BSCKI. Nguyễn Cảnh HùngBS. Nguyễn Thị SươngTS.BS. Nguyễn Ngọc Hiền |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   **Tổng: 126 TC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **GV Trường ĐHV** | **Thính giảng** | **Học phần chung** | **Kiến thức giáo dục đại cương** | **Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (CƠ SỞ NGÀNH)** | **Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (KIẾN THỨC NGÀNH)** |
| **TC, % đảm nhận** | 110 TC, chiếm 87,30% | 16 TC, chiếm 12,70% | 18 TC ; chiếm 14,29% | 12 môn (bao gồm Thể chất; GDQP); 31 tín chỉ chiếm 24,60% | 10 môn; 35 tín chỉ; chiếm 27,78% | 20 MÔN; 60 TÍN CHỈ; chiếm 47,62% |

**Tổng: 126 TC**    |
|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |