**DANH SÁCH SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN HỌC TẬP TẠI KHOA**

**(Năm học 2016-2017)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sinh viên** | **Đơn vị (trường - quốc gia)** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Tổng thời gian** | **Chuyên ngành** |
| 1 | Kira Heyde | Hogent - Bỉ | 13/3 - 23/5/2017 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
| 2 | Celien Coppen | Hogent - Bỉ | 13/3 - 23/5/2017 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
| 3 | Debby Roelandt | Hogent - Bỉ | 13/3 - 23/5/2017 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
| 4 | Jolien Clarysse | Hogent - Bỉ | 13/3 - 23/5/2017 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
| 5 | Yves Bauwens | Hogent - Bỉ | 13/3 - 23/5/2017 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |

**DANH SÁCH SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN HỌC TẬP TẠI KHOA**

**(Năm học 2017-2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sinh viên** | **Đơn vị (trường - quốc gia)** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Tổng thời gian** | **Chuyên ngành** |
|  | Elisa De Muynck | Hogent - Bỉ | 12/3 - 18/5/2018 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
|  | Lise Vandaele | Hogent - Bỉ | 12/3 - 18/5/2018 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
|  | Charlotte Deweer | Hogent - Bỉ | 12/3 - 18/5/2018 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
|  | Sytse Tonnelier | Hogent - Bỉ | 12/3 - 18/5/2018 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
|  | Hannelore Beernaerts | Artevelde - Bỉ | 9/4 - 1/6/2018 | Thực hành lâm sàng | 8 tuần | Điều dưỡng |
|  | Lisa Blyeart | Artevelde - Bỉ | 9/4 - 1/6/2018 | Thực hành lâm sàng | 8 tuần | Điều dưỡng |

**DANH SÁCH SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN HỌC TẬP TẠI KHOA**

**(Năm học 2018-2019)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sinh viên** | | **Đơn vị (trường - quốc gia)** | | **Thời gian** | | **Nội dung** | | **Tổng thời gian** | | **Chuyên ngành** | |
|  | | Amy Florin | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Bo Van de Weghe | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Cato Ryckewaert | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Talitha Van Vooren | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Nijs De Ridder | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Elise Taghon | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Febe Temmerman | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Maria Lemmens | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Maité De Meulenaere | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | An Heselmans | | Hogent - Bỉ | | 18/3 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 10 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Jennifer Esis | | Hogent - Bỉ | | 11/2 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 16 tuần | | Xét nghiệm | |
|  | | Rani Maerevoet | | Hogent - Bỉ | | 11/2 - 31/5/2019 | | Thực hành lâm sàng | | 16 tuần | | Xét nghiệm | |
|  | | Humme Amy Elizabeth | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Carroll Andrea Maree | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Jolly Courtney Louise | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Pavlou Ellie Isabel | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Mohseni Farzana | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Kerr Jacquelyn Marie | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Hooper Jessica Anne | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Rementillo Michael Rapadas | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Perry Michelle Louise | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Boyle Vicki Joy | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |
|  | | Young Yustina | | Swinburne - Úc | | 1/7 - 13/7/2019 | | Thực hành bệnh viện và cộng đồng | | 2 tuần | | Điều dưỡng | |

**DANH SÁCH SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN HỌC TẬP TẠI KHOA**

**(Năm học 2019-2020)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sinh viên** | **Đơn vị (trường - quốc gia)** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Tổng thời gian** | **Chuyên ngành** |
|  | Martijn Boucneau | Artevelde - Bỉ | 23/9 - 22/12/2019 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |
|  | Renee Van Landuyt | Artevelde - Bỉ | 23/9 - 22/12/2019 | Thực hành lâm sàng | 10 tuần | Điều dưỡng |