**Chương trình Cao đẳng Hộ sinh liên thông**

**Học kì I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | TÊN HỌC PHẦN | **Tín chỉ** |
| T.Số | LT | TH |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Xác suất, thống kê Y học | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Vật lý đại cương và Lý sinh | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Sinh học và Di truyền  | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Hóa học | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Giải phẫu sinh lí chuyên ngành | 2 | 1 | 1 |
| 7 (TC) | Vi sinh - Ký sinh  | 2 | 1 | 1 |
| Tin học văn phòng nâng cao | 2 | 1 | 1 |
|  | TỔNG SỐ | **15** | **8** | **7** |

**Học kì II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | TÊN HỌC PHẦN | **Tín chỉ** |
| T.Số | LT | TH |
| 1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Sức khoẻ - Nâng cao sức khỏe | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Hoá sinh | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Phá thai an toàn | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Kiểm soát NK | 2 | 1 | 1 |
| 6(TC) | Sinh lý bệnh | 2 | 1 | 1 |
| Giải phẫu bệnh | 2 | 1 | 1 |
|  | TỔNG SỐ | **12** | **7** | **5** |

**Học kì III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | TÊN HỌC PHẦN | **Tín chỉ** |
| T.Số | LT | TH |
| 1 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Chăm sóc thai nghén  | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Chăm sóc chuyển dạ và sinh đẻ | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Chăm sóc sau đẻ | 2 | 1 | 1 |
| 6 (TC) | Y đức  | 2 | 1 | 1 |
| Kĩ năng giao tiếp nâng cao | 2 | 1 | 1 |
|  | TỔNG SỐ | **13** | **7** | **6** |

**Học kì IV**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | TÊN HỌC PHẦN | **Tín chỉ** |
| T.Số | LT | TH |
| 1 | Chăm sóc sơ sinh | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Chăm sóc Hộ sinh nâng cao | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Quản lý Hộ sinh- Thực hành nghiên cứu khoa học | 3 | 2 | 1 |
| 4 (TC) | Dân số - Kế hoạch hoá gia đình  | 2 | 1 | 1 |
| Chăm sóc sức khỏe mãn kinh | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Thực tập tốt nghiệp | 5 |  | 5 |
|  | **TỔNG SỐ** | **14** | **5** | **9** |