# \* LÝ THUYẾT TUẦN 01 (07/09 - 12/09/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Tiến độ** |
| **Ba**08/09 | 8-9(2 tiết) | 2R | Hệ thống tổ chức và điều kiện bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện (2/2) | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| **Năm**10/09 | 3-4(2 tiết) | 1R | Đại cương về xét nghiệm y học (1/1) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| 3C | Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm (1/3) |
| 6-7(2 tiết) | 2R | Hệ thống tổ chức và điều kiện bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện (2/2) | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | PGs. Hùng | 03.YT |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 02 (14/09 - 19/09/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Tiến độ** |
| **Ba**15/09 | **6-7**(2 tiết) | 3R | Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm (2/3) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | PGs. Hùng | Báo sau |  |
| **8-9**(2 tiết) | **1C** | Tầm quan trọng của kiểm tra chất lượng xét nghiệm (1/1) | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | PGs. Hùng | 11.RD |  |
| 1R | Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế (1/1) |  |
| **Ba**15/09 | **8-9**(2 tiết) | 2R | Thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám, chữa bệnh (2/2) | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | Ths. Hồng | 02.YT |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 03 (21/09 - 26/09/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Tiến độ** |
| **Ba**22/09 | **8-9**(2 tiết) | 2 | Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân (2/2) | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | Ths. Trương | 02.YT |  |
| **Năm**24/09 | **3-4**(2 tiết) | 1 | Thực hành tốt trong phòng xét nghiệm (1/1) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Trương | 02.YT |  |
| 1 | Sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học (1/1) |  |
| **Năm**24/09 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Sai số và các chỉ số thống kê cơ bản (1/1) | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Hồng | 03.YT |  |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 03 (21/09 - 26/09/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Hai**21/09 | 1-5(Sáng) | Sai số và các chỉ số thống kê cơ bản | Nhóm 1 – XN K43 | Ths. Hồng | PTT-1 |
| Sai số và các chỉ số thống kê cơ bản | Nhóm 2 – XN K43 | Ths. Hồng | PTT-2 |
| **Ba**22/09 | 1-5(Sáng) | Sai số và các chỉ số thống kê cơ bản | Nhóm 3 – XN K43 | Ths. Hồng | PTT-1 |
| **Tư**23/09 | 1-5(Sáng) | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Vẽ biểu đồ nội kiểm | Nhóm 3 – XN K43 | Ths. Thịnh | PTT-1 |
| **Năm**24/09 | 1-5(Sáng) | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Vẽ biểu đồ nội kiểm | Nhóm 1 – XN K43 | Ths. Thịnh | PTT-1 |
| 1-5(Sáng) | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Vẽ biểu đồ nội kiểm | Nhóm 2 – XN K43 | Ths. Thịnh | PTT-2 |
| **Bảy**26/09 | 6-10(Chiều) | Biểu đồ Levey – Jennings, quy tắc Westgart, hiện tượng lệch, trượt và cộng dồn cusum **+ Kiểm tra** | Nhóm 3 – XN K43 | Ths. HồngThs. Thịnh | PTT-1 |
| 6-10(Chiều) | Biểu đồ Levey – Jennings, quy tắc Westgart, hiện tượng lệch, trượt và cộng dồn cusum **+ Kiểm tra** | Nhóm 1 – XN K43 | PTT-1 |
| 6-10(Chiều) | Biểu đồ Levey – Jennings, quy tắc Westgart, hiện tượng lệch, trượt và cộng dồn cusum **+ Kiểm tra** | Nhóm 2 – XN K43 | PTT-2 |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 04 (28/09 - 03/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Ba**29/09 | **8-9**(2 tiết) | 1 | Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế (1/1) | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| 1 | Quản lý chất lượng nước (1/1) | Ths. Hồng |  |
| **Năm**01/10 | **3-4**(2 tiết) | 2 | Sử dụng và bảo quản một số dụng cụ cơ bản trong phòng xét nghiệm (2/2) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Thịnh | 02.YT |  |
| **Năm**01/10 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Hồng | 03.YT |  |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 04 (28/09 - 03/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Hai**28/09 | 1-5(Sáng) | Phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra | Nhóm 3 – XN K43 | Ths. Trương |  |  |
| **Ba**29/09 | 1-5(Sáng) | Phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra | Nhóm 1 – XN K43 | Ths. Trương |  |  |
| 1-5(Sáng) | Phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra | Nhóm 2 – XN K43 | Ths. Trương |  |  |
| **Tư**30/09 | 1-5(Sáng | Hành động khắc phục, phòng ngừa sai số trong ngoại kiểm tra | Nhóm 3 – XN K43 | Ths. Trương |  |  |
| **Năm**01/10 | 1-5(Sáng) | Hành động khắc phục, phòng ngừa sai số trong ngoại kiểm tra | Nhóm 1 – XN K43 | Ths. Trương |  |  |
| 1-5(Sáng) | Hành động khắc phục, phòng ngừa sai số trong ngoại kiểm tra | Nhóm 2 – XN K43 | Ths. Trương |  |  |
| **Sáu** 02/10 | 1-5(Sáng) | Thực tập Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện | Nhóm 3 – XN K43 | Ths. Như Lê |  |  |
| **Bảy**03/10 | 1-5(Sáng) | Thực tập Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện | Nhóm 1 – XN K43 | Ths. Như Lê |  |  |
| Thực tập Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện | Nhóm 2 – XN K43 | Ths. Như Lê |  |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 05 (05/10 - 10/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Ba**06/10 | **8-9**(2 tiết) | 1 | Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | PGs. Hùng | Nghỉ |
| **Năm**08/10 | **3-4**(2 tiết) | 2 | Sử dụng và bảo quản một số dụng cụ cơ bản trong phòng xét nghiệm | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Thịnh | 02.YT |
| **Năm**08/10 | **6-7**(2 tiết) | 1 | Tầm quan trọng của kiểm tra chất lượng xét nghiệm | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | PGs. Hùng | 03.YT |
| 1 | Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân | Ths. Trương |
| **Bảy**10/10 | **1-2**(2 tiết) | 2 | Hệ thống đơn vị đo lường và kỹ thuật pha chế dung dịch trong phòng xét nghiệm | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Thịnh | 02.YT |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 05 (05/10 - 10/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Hai**05/10 | 6-10(Chiều) | Đề phòng và sơ cứu tai nạn thường gặp trong phòng thí nghiệm. | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 |  |
| Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ thủy tinh | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Thịnh | PTT2 |
| **Ba**06/10 |  |  |  |  |  |  |
| **Tư**07/10 | 6-10(Chiều) | Đề phòng và sơ cứu tai nạn thường gặp trong phòng thí nghiệm. | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 | Nghỉ do bảo dưỡng KHV |
| Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ thủy tinh | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Thịnh | PTT2 |
| **Năm**08/10 |  |  |  |  |  |  |
| **Sáu** 09/10 | 6-10(Chiều) | Đề phòng và sơ cứu tai nạn thường gặp trong phòng thí nghiệm. | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 |  |
| Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ thủy tinh | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Thịnh | PTT2 |
| **Bảy**10/10 |  |  |  |  |  |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 06 (12/10 - 17/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Ba**13/10 | **8-9**(2 tiết) | 3 | Xử lý dụng cụ (2/3) | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng****(ĐD K44)** – Bảo 0946 470 760 | Ths.Bs. Lê | 02.YT |
| **Năm**15/10 | **3-4**(2 tiết) | 2 | An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm | **Xét nghiệm cơ bản****(XN K45)** – Vinh 086 9114 165 | Ths. Trương | 02.YT |
| **Năm**15/10 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Sai số và các chỉ số thống kê cơ bản | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV****(XN K43)** – Như 079 8052 675 | Ths. Hồng | 03.YT |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 06 (12/10 - 17/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Hai**12/10 | 6-10(Chiều) | Dung dịch: nồng độ, cách pha | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Thịnh | PTT1 |
| Cách sử dụng, bảo quản kính hiển vi quang học | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Trương | PTT2 |
| **Ba**13/10 |  |  |  |  |  |
| **Tư**14/10 | 6-10(Chiều) | Dung dịch: nồng độ, cách pha | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Thịnh | PTT1 |
| Cách sử dụng, bảo quản kính hiển vi quang học | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Trương | PTT2 |
| **Năm**15/10 |  |  |  |  |  |
| **Sáu** 16/10 | 6-10(Chiều) | Nghỉ (Hội nghị CCVC Khoa) |  |  |  |
| Nghỉ (Hội nghị CCVC Khoa) |  |  |  |
| **Bảy**17/10 |  |  |  |  |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 07 (19/10 - 24/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Ba**20/10 | **8-9**(2 tiết) | 3 | Xử lý dụng cụ (1/3) | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | Ths.Bs. Lê | 02.YT |
| 1 | Xử lý đồ vải (1/1) |
| **Năm**22/10 | **3-4**(2 tiết) | 2 | Vệ sinh bàn tay (2/2) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Hồng | 02.YT |
| **Năm**22/10 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Hồng | 03.YT |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 07 (19/10 - 24/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Hai**19/10 | 6-10(Chiều) | Kỹ thuật kéo lam máu dàn (buổi 1/2) | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 |
| **Ba**20/10 |  |  |  |  |  |
| **Tư**21/10 | 6-10(Chiều) | Kỹ thuật kéo lam máu dàn (buổi 1/2) | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 |
| Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch (buổi 1/3) | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Hồng | PTT2 |
| **Năm**22/10 | 6-10(Chiều) | Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch (buổi 1/3) | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Hồng | PTT2 |
| **Sáu** 23/10 | 6-10(Chiều) | Kỹ thuật kéo lam máu dàn (buổi 2/2) | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 |
| Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch (buổi 2/3) | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Hồng | PTT2 |
| **Bảy**24/10 |  |  |  |  |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 08 (26/10 - 31/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Ba**27/10 | **8-9**(2 tiết) | 1 | Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| 1 | Quản lý chất lượng nước | Ths. Hồng |  |
| **Năm**29/10 | **3-4**(2 tiết) | 1 | Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong phòng xét nghiệm (1/1) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| 1 | Phương pháp đánh giá một thử nghiệm trong chẩn đoán và phát hiện bệnh (1/1) | Ths. Thịnh |  |
| **Năm**29/10 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Trương | 03.YT |  |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 08 (26/10 - 31/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Hai**26/10 | 6-10(Chiều) | Kỹ thuật kéo lam máu dàn (buổi 2/2) | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Trương | PTT1 |
| Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch (buổi 2/3) | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Hồng | PTT2 |
| **Ba**27/10 |  |  |  |  |  |
| **Tư**28/10 | 6-10(Chiều) | Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch (buổi 3/3) | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Hồng |  |
| Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch (buổi 3/3) | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Thịnh |  |
| **Năm**29/10 |  |  |  |  |  |
| **Sáu** 30/10 | 6-10(Chiều) | Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong phòng xét nghiệm | Nhóm 1 – XN K45 | PGs. Hùng |  |
| Phương pháp đánh giá một thử nghiệm trong chẩn đoán và phát hiện bệnh | Nhóm 2 – XN K45 | Ths. Thịnh |  |
| **Bảy**31/10 |  |  |  |  |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 09 (02/11 - 07/11/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Ba**03/11 | **8-9**(2 tiết) | 2 |  | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 |  |  |  |
| **Năm**05/11 | **3-4**(2 tiết) | 2 |  |  |  |  |  |
| **Năm**05/11 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Trương | 03.YT |  |

# \* THỰC HÀNH TUẦN 09 (02/11 - 07/11/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** |
| **Hai**02/11 | 6-10(Chiều) | Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong phòng xét nghiệm | Nhóm 2 – XN K45 | PGs. Hùng | PTT1 |
| Phương pháp đánh giá một thử nghiệm trong chẩn đoán và phát hiện bệnh | Nhóm 1 – XN K45 | Ths. Thịnh | PTT2 |
| **Ba**03/11 |  |  |  |  |  |
| **Tư**04/11 | 6-10(Chiều) | Thi thực tập Xét nghiệm cơ bản |  |  |  |
| Thi thực tập Xét nghiệm cơ bản |  |  |  |
| **Năm**05/11 |  |  |  |  |  |
| **Sáu** 06/11 | 6-10(Chiều) | Thi thực tập Xét nghiệm cơ bản |  |  |  |
| Thi thực tập Xét nghiệm cơ bản |  |  |  |
| **Bảy**07/11 |  |  |  |  |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 10 (09/11 - 14/11/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Ba**10/11 | **8-9**(2 tiết) | 2 |  | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 |  | 02.YT |  |
| **Năm**12/11 | **3-4**(2 tiết) | 2 | Kỹ thuật lấy máu trong xét nghiệm (2/2) | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Hồng | 02.YT |  |
| **Năm**12/11 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Hành động khắc phục, phòng ngừa sai số trong ngoại kiểm tra | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Trương | 03.YT |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 11 (16/11 - 21/11/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Ba**17/11 | **8-9**(2 tiết) | 2 | Xử lý chất thải y tế | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | Ths. Thịnh | 02.YT |  |
| **Năm**19/11 | **3-4**(2 tiết) | 2 | Hệ thống đơn vị đo lường và kỹ thuật pha chế dung dịch trong phòng xét nghiệm | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Thịnh | 02.YT |  |
| **Năm**19/11 | **6-7**(2 tiết) | 2 | Biểu đồ Levey – Jennings, quy tắc Westgart, hiện tượng lệch, trượt và cộng dồn cusum | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Thịnh | 03.YT |  |

# \* LÝ THUYẾT TUẦN 12 (23/11 - 28/11/2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****Ngày** | **Tiết** | **Số tiết theo ĐCCTHP** | **Bài giảng** | **Học phần (Đối tượng)** | **Giảng viên** | **Giảng đường** | **Điều chỉnh** |
| **Ba**24/11 | **8-9**(2 tiết) | 2 | Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế | **Kiểm soát NK trong TH Điều dưỡng**(ĐD K44) – Bảo 0946 470 760 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| **Năm**26/11 | **3-4**(2 tiết) | 1 | Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong phòng xét nghiệm | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | PGs. Hùng | 02.YT |  |
| **Năm**26/11 | **6-7**(2 tiết) | 1 | Xử lý chất thải y tế | **Kiểm tra CLXN và KSNKBV**(XN K43) – Như 079 8052 675 | Ths. Thịnh | 03.YT |  |
| **Học bù (chọn 01 ngày trong tuần)** | 1 | Phương pháp đánh giá một thử nghiệm trong chẩn đoán và phát hiện bệnh | **Xét nghiệm cơ bản**(XN K45) – Vinh 086 9114 165 | Ths. Thịnh |  |  |

**DỰ KIẾN BỘ MÔN KẾT THÚC PHẦN LÝ THUYẾT 26/11/2020**