ĐẠI HỌC Y DƯỢC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**KHOA Y**

*Tp.HCM, ngày … tháng … năm 20…*

# KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM THỨ 4 CHI TIẾT THEO TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021

# o TỔNG SỐ SINH VIÊN : 406 \* Khối 1: Lớp A, B

**o SỐ TỔ : 48 \* Khối 2: Lớp C, D**

**o SỐ LỚP : 08 (A,B,C,D, E, F, G, H) \* Khối 3: Lớp E, F**

**\* Khối 4: Lớp G, H**

**A. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHUNG CỦA KHOA Y:**

1.1 Đăng ký học và sinh hoạt đầu năm 2018-2019 : 24/08/2020 – 28/08/2020

1.2 Học kỳ I: (20 tuần) : 31/08/2020 – 15/01/2021

1.3 Nghỉ tết: (3 tuần) : 01/02/2021 – 19/02/2021

1.4 Học kỳ II: (20 tuần) : 18/01/2021 – 25/06/2021

1.5 Tổng kết, thi lại, học kỳ hè, hè : 28/06/2021 – 30/07/2021

**Thời gian học của Y4 được chia làm 5 Block như sau**

2.1 Block 1: 31.08.2020 – 23.10.2020

2.2 Block 2: 26.10.2020 – 18.12.2020

2.3 Block 3: 21.12.2020 – 05.03.2021

2.4 Block 4: 08.03.2021 – 29.04.2021

2.5 Block 5: 03.05.2021 – 25.06.2021

**B.CHÚ THÍCH CÁC KÝ HIỆU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KÝ HIỆU** | **CHÚ THÍCH** |
| Màu Trắng | Học lý thuyết |
| Màu Cam | Học thực tập |
| Màu xanh | Học nhóm |
| Màu hồng | Thi giữa kỳ |
| Màu đỏ | Thi lần 1 |
| Màu đen | Thi lần 2 |
| Màu xám | Nghỉ lễ |
| GĐ | Giảng Đường |
| K | Khối (Y2017 có 410 sv chia làm 4 khối. 1 K= 102 SV) |

**B. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUNG NĂM 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NĂM 4 (Mỗi tuần có ít nhất 8 tiết tự học)** | | | | | | | |
| **Nội**  **8 tuần** | **Nội tiết**  **4 tuần** | **Huyết học**  **4 tuần** | **Chấn thương chỉnh hình &**  **Phục hồi chức năng**  **4 tuần** | **Ngoại lồng ngực**  **2 tuần** | **Y học cấp cứu**  **2 tuần** | **Sản khoa**  **8 tuần** | **Nhi khoa**  **8 tuần** |
| **Y đức**  **Huấn luyện liên ngành** | **Y tế công cộng**   * **Chương trình y tế quốc gia** * **Sức khoẻ môi trường và bệnh nghề nghiệp** * **Kinh tế y tế & bảo hiểm y tế** | | | | | | |

**D. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÃ HỌC PHẦN** | **HỌC PHẦN** | **TỔNG**  **SỐ TC** | **TÍN CHỈ** | | **TIẾT THỰC GIẢNG** | |
| **LT** | **TH** | **LT** | **TH** |
|  | 11012033 | Chương trình y tế quốc gia | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11012034 | Sức khoẻ môi trường và bệnh nghề nghiệp. | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11012036 | Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11012028 | Y đức 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |  |
|  | 11013042 | Giáo dục liên ngành | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 tuần học 1 buổi sáng T6 trong 8 tuần |
|  | 11013005 | Nội Khoa 3 ( Bệnh lý I) | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
|  | 11013006 | Thực Hành Nội Khoa 3 | 4 | 0 | 4 |  | 8 tuần |
|  | 11013021 | Huyết học | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11013022 | Thực hành Huyết Học | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 tuần (16 buổi) |
|  | 11013023 | Nội tiết | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11013024 | Thực hành Nội tiết | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 tuần (16 buổi) |
|  | 11013025 | Hồi sức cấp cứu | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11013026 | Thực Hành Hồi sức cấp cứu |  | 0 | 1 | 0 | 2 tuần |
|  | 11013044 | Ngoại Lồng Ngực | 1 | 1 | 0 | 15 |  |
|  | 11013045 | Thực hành Ngoại Lồng Ngực | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 tuần |
|  | 11013033 | Chấn Thương Chỉnh Hình – PHCN | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
|  | 11013034 | Thực Hành Chấn Thương Chỉnh Hình – PHCN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 tuần |
|  | 11013013 | Sản Phụ Khoa 1 | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
|  | 11013014 | Thực Hành Sản Phụ Khoa 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 tuần |
|  | 11013017 | Nhi khoa 1 | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 21. | 11013018 | Thực Hành Nhi khoa 1 | **4** | **0** | 4 | **0** | 8 tuần |
|  |  | **Tổng** | **35** | **16** | **19** | **254** | **40 tuần** |

**E. LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT & THỰC TẬP CHI TIẾT**

**Tuần 1: 31/08/2020 – 04/09/2020 (ngày 2/9\_thứ 4) Block 1 Nhi (LT) làm pretest tại BV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (07h15 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 11-13, CR: 14,15 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.**BV CTCH: tổ 21-23, CR: 24,25 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.**BV CR: tổ 26,27 | | | | |
| **Y học cấp cứu.**BV CR: 28,29 | | | | |
| **Sản** (Tổ: 30-39) học tại ATCS | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận BN HC vành cấp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 21-25)  Đại cương gãy xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09  Thực hành tại bệnh viện, bộ môn dạy dồn bài vào những buổi khác | CTCH (Tổ: 21-25)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Nhiễm khuẩn HH dưới  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 26,27)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 28,29)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 28,29)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 28,29)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 28,29)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Đái tháo đường  GĐ: Semina lầu 9 | Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ1:3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9B | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ1: 3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9B |  |
|  | Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
|  | Huyết học (Tổ: 16-20)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |
| (15h30 – 17h10) | Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 21-25)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 21-25)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  |  |  |  |

**Tuần 2: 07/09/2020 – 11/09/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 11-13, CR: 14,15 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 21-23, CR: 24,25 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực**. BV CR: tổ 26,27 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu**. BV CR: 28,29 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Nguyên lý công bằng – áp dụng trong thực tế lâm sàng  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 21-25)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  CĐ bệnh lý tiêu hóa liên quan axit dịch vị  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 21-25)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận CĐ bệnh thận mạn  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 28,29)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 28,29)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 28,29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: Semina lầu 9 | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại phòng khám | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 16-20)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Y Đức** (Tổ 25-48)  Nguyên lý công bằng – áp dụng trong thực tế lâm sàng  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 21-25)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: Semina lầu 9 | Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 21-25)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 26,27)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 3: 14/09/2020 – 18/09/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 11-13, CR: 14,15 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 21-23, CR: 24,25 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 28,29 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 26,27 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Các mô hình thầy thuốc – bệnh nhân  GĐ: 7B | CTCH (Tổ: 21-25)  Thoái hóa khớp  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 21-25)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 21-25)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 28,29)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 26,27)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 26,27)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 26,27)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 26,27)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 11-15)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: Semina lầu 9 | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 16-20)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận BN suy tim  GĐ: 9C |  | Nội (Tổ: 1-10)  Hội chứng tắc nghẽn HH dưới..  GĐ: 9C |
| (15h30 – 17h10) | **Y Đức** (Tổ 25-48)  Các mô hình thầy thuốc – bệnh nhân  GĐ: 7B | CTCH (Tổ: 21-25)  Bệnh lý gân  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 21-25)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 21-25)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 |  |

**Tuần 4: 21/09/2020 – 25/09/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 11-13, CR: 14,15 | | Nội Tiết (Tổ: 11-15)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 21-23, CR: 24,25 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 28,29 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 26,27 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Mối quan hệ Thầy Thuốc – cộng sự  GĐ: 7B | CTCH (Tổ: 21-25)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  CĐ xơ gan và biến chứng  GĐ: 9B | Thi lâm sàng cuối khóa Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận CĐ tổn thương thận cấp  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 26,27)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 26,27)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 26,27)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9B |  | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 21-25)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 16-20)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Huyết học (Tổ: 16-20)  Thi LT cuối khóa  TạiBệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ:30-39)  Thi LT giữa khóa  GĐ: Phòng máy 3B (14h30) |
| (15h30 – 17h10) | **Y Đức** (Tổ 25-48)  Mối quan hệ Thầy Thuốc – cộng sự  GĐ: 7B | Ngoại LN (Tổ: 28,29)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 5: 28/09/2020 – 02/10/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 11,12, CR: 13-15 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 26, 27 CR: 28, 29 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 21-23 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 24,25 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Mối quan hệ tHầy thuốc bệnh nhân: xung đột giữ Thầy thuốc với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 26-29)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận BN THA  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 26-29)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Ho ra máu  GĐ: 9C |
| Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 21-23)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 24,25)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 24,25)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 24,25)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 24,25)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 4B1 | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Đái tháo đường  GĐ: 9A1 | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ5: QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 26-29)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9A1 | CTCH (Tổ: 26-29)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Huyết học (Tổ: 11-15)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |

**Tuần 6: 05/10/2020 – 09/10/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 11,12, CR: 13-15 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 26, 27 CR: 28, 29 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 21-23 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 24,25 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 25-48)  Mối quan hệ tHầy thuốc bệnh nhân: xung đột giữ Thầy thuốc với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 26-29)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9 B | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận chẩn đoán Viêm gan  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 26-29)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận CĐ bệnh cầu thận  GĐ: 9C |
| Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 24,25)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 24,25)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 24,25)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9A2 | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 11-15)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 26-29)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9A2 | CTCH (Tổ: 26-29)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 21-23)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 7: 12/10/2020 – 16/10/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 11,12, CR: 13-15 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 26, 27 CR: 28, 29 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 24,25 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 21-23 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Mối quan hệ Thầy thuốc - cộng đồng.  .....  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 26-29)  Thoái hóa khớp  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 26-29)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 26-29)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 24,25)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 21-23)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 21-23)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 21-23)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 21-23)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:30-39)  (RAT) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: Semina lầu 9 | Sản (Tổ:30-39)  (APP) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ:40-48)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 11-15)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận BN bệnh van tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 1-10)  Tràn dịch màn phổi  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 26-29)  Bệnh lý gân  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 26-29)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 26-29)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 |  |

**Tuần 8: 19/10/2020 – 23/10/2020 Thi lâm sàng nội buổi sáng (do trùng lịch ATCS không xếp buổi chiều được)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 1-3, GĐ:4-6, NTP:7,8, ĐHYD: 9,10 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội  tại ATCS |
| Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 16-18, CR: 19,20 | | Nội Tiết (Tổ: 16-20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 11-20)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 11,12, CR: 13-15 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 26, 27 CR: 28, 29 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 24,25 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 21-23 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | | Thi lâm sàng cuối khóa  tại ATCS | **Sản**. BV TD: tổ 30-34, HV-ĐHYD: 35-38, NDGĐ: 39 | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 40-44, NĐ2 45-48 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 25-48)  Mối quan hệ Thầy thuốc - cộng đồng.  .....  GĐ: 7B | CTCH (Tổ: 26-29)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9 B |  |  |  |
| Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nội (Tổ: 1-10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B | Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 21-23)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 21-23)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 21-23)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:40-48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại Khoa | CTCH (Tổ: 26-29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lâu 10 (13h-14h) |
| Huyết học (Tổ: 11-15)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội Tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nhi (Tổ:40-48)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 11-15)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ:30-39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A (14h30) |
| (15h30 – 17h10) | Ngoại LN (Tổ: 24,25)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 9: 26/10/2020 – 30/10/2020 Block 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 1,2, CR: 3-5 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 6-8, CR: 9,10 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 11-13, CR: 14,15 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 16-18 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 19,20 | | | | |
| **Sản** (Tổ: 21-29) học tại ATCS | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Văn hóa Y khoa  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 11-15)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9 B | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận BN HC vành cấp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 11-15)  Các rối loạn lành xương  GĐ: 9 B | Nội (Tổ: 40-48)  Nhiễm khuẩn HH dưới  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 16-18)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 19,20)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 19,20)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 19,20)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 19,20)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ1:3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Đái tháo đường  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ1: 3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 6-10)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Y Đức** (Tổ 1-24)  Văn hóa Y khoa  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 11-15)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9 B | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 11-15)  Gãy xương hở  GĐ: 9B |  |
|  |  |  |  |

**Tuần 10: 02/11/2020 – 06/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 1,2, CR: 3-5 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 6-8, CR: 9,10 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 11-13, CR: 14,15 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực**. BV NDGĐ: tổ 16-18 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu**. BV CR: 19,20 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-24)  Dự án phòng, chống 1 số bệnh truyền nhiễm…  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 11-15)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 40-48)  CĐ bệnh lý tiêu hóa liên quan axit dịch vị  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 11-15)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận CĐ bệnh thận mạn  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 19,20)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 19,20)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 19,20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 6-10)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 11-15)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 11-15)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 16-18)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 11: 09/11/2020 – 14/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** | **THỨ 7** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | | **Y Đức** (Tổ 01-48)  Thi cuối khóa  GĐ: |
| **Nội tiết . BV NTP: Tổ 1,2, CR: 3-5** | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học. BV TMHH: Tổ 6-8, CR: 9,10** | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 11-13, CR: 14,15 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 19,20 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 16-18 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 25-48)  Dự án phòng, chống 1 số bệnh truyền nhiễm…  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 11-15)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 11-15)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 11-15)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |  |
| Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 19,20)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 16-18)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 16-18)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 16-18)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 16-18)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 6-10)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận BN suy tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 40-48)  Hội chứng tắc nghẽn HH dưới..  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 11-15)  Bệnh lý gân  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 11-15)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 11-15)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 12: 16/11/2020 – 20/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | |
| Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết . BV NTP: Tổ 1,2, CR: 3-5** | | Nội Tiết (Tổ: 1-5)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học. BV TMHH: Tổ 6-8, CR: 9,10** | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 11-13, CR: 14,15 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 19,20 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 16-18 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-24)  Dự án Phòng, chống HIV/AIDS  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 11-15)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 40-48)  CĐ xơ gan và biến chứng  GĐ: 9B | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận CĐ tổn thương thận cấp  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 16-18)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 16-18)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 16-18)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C |  | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 11-15)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B (14h30) |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 6-10)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Huyết học (Tổ: 6-10)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 21-29)  Thi LT giữa khóa  GĐ: Phòng máy 3A (14h30) |
| (15h30 – 17h10) | Ngoại LN (Tổ: 19,20)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |
|  |  |  |

**Tuần 13: 23/11/2020 – 27/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 6,7, CR: 8-10 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 1,2, CR: 3-5 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 16-18, CR: 19,20 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 11-13 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 14,15 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 25-48)  Dự án Phòng, chống HIV/AIDS  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 16-20)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận BN THA  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 16-20)  Các rối loạn lành xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 40-48)  Ho ra máu  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 11-13)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 14,15)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 14,15)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 14,15)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 14,15)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Đái tháo đường  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 1-5)  Xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 16-20)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 16-20)  Gãy xương hở  GĐ: 9B |  |
|  |  |  |

**Tuần 14: 30/11/2020 – 04/12/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 6,7, CR: 8-10 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 1,2, CR: 3-5 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 16-18, CR: 19,20 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 11-13 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 14,15 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-24)  Dự án Tiêm chủng mở rộng  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 16-20)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận chẩn đoán Viêm gan  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 16-20)  Trật khớp  GĐ: Seminar lầu 9 | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận CĐ bệnh cầu thận  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 14,15)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 14,15)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 14,15)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9A2 | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9A2 | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9A2 |  |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 1-5)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 25-48)  Dự án Tiêm chủng mở rộng  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 16-20)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9A2 | CTCH (Tổ: 16-20)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Seminar lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 11-13)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 15: 07/12/2020 – 11/12/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 6,7, CR: 8-10 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 1,2, CR: 3-5 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 16-18, CR: 19,20 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 14,15 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 11-13 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-24)  Dự án an toàn thực phẩm  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 16-20)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 16-20)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 16-20)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 14,15)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 11-13)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 11-13)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 11-13)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 11-13)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 21-29)  (RAT) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 21-29)  (APP) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 30-39)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:30-39)  Đi thực tập tại khoa |
| Huyết học (Tổ: 1-5)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận BN bệnh van tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 40-48)  Tràn dịch màn phổi  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 25-48)  Dự án an toàn thực phẩm  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 16-20)  Bệnh lý gân  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 16-20)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 16-20)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 16: 14/12/2020 – 18/12/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 46-48, GĐ: 43-45, NTP: 41,42, ĐHYD: 40 | | | |  |
| Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 6,7, CR: 8-10 | | Nội Tiết (Tổ: 6-10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 1-10)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 1,2, CR: 3-5 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 16-18, CR: 19,20 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 14,15 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 11-13 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | | Thi lâm sàng cuối khóa  tại ATCS | **Sản**. BV TD: tổ 21-24, HV-ĐHYD: 25-28, NDGĐ: 29 | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 30-34, NĐ2 35-39 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-24)  Dự án bảo đảm máu an toàn….  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 16-20)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 40-48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội  tại ATCS |
| Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 11-13)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 11-13)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 11-13)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 30-39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B | Nhi (Tổ: 30-39)  Đi thực tập tại Khoa | CTCH (Tổ: 16-20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Huyết học (Tổ: 1-5)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nhi (Tổ: 30-39)  Tổng kết tại bv |
| Huyết học (Tổ: 1-5)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 21-29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A (4h30) |
| (15h30 – 17h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 25-48)  Dự án bảo đảm máu an toàn….  GĐ: 5B | Ngoại LN (Tổ: 14,15)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 17: 21/12/2020 – 25/12/2020 Block 3 \_T1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 1-3, CR: 4,5 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 6,7 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 8-10 | | | | |
| **Sản** (Tổ: 11-20) học tại ATCS | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-24)  Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá ..  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 1-5)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận BN HC vành cấp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 1-5)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 30-39)  Nhiễm khuẩn HH dưới  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 6,7)  U trung thất  G  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 8-10)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 8-10)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 8-10)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 8-10)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 11-20)  (RAT) CĐ1:3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Đái tháo đường  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 11-20)  (APP) CĐ1: 3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C | **Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)**  **GĐ: 9A1&9A2**  Bù nghỉ lễ Tết Tây |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 45-48)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 25-48)  Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá ..  GĐ: 5A | CTCH (Tổ: 1-5)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 1-5)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 | **Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)**  **GĐ: 9A1&9A2**  Bù nghỉ lễ Tết Tây |
|  |  |  |  |

**Tuần 18: 28/12/2020 – 31/12/2020 (Thứ 6, tết tây) \_T2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | | |  |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 1-3, CR: 4,5 | | | | | |
| **Ngoại lồng ngực**. BV ĐHYD: tổ 6,7 (do nghỉ Tất Tây, thực hành BV, Bm dồn vào những BV khác) | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV | |  |
| **Y học cấp cứu**. BV CR: 8-10 (do nghỉ Tất Tây, thực hành BV, Bm dồn vào những BV khác) | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV | |  |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | Nội (Tổ: 30-39)  CĐ bệnh lý tiêu hóa liên quan axit dịch vị  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 1-5)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận CĐ bệnh thận mạn  GĐ: 9B | | CTCH (Tổ: 1-5)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nghỉ tết tây.  Những bộ môn dạy LT ngày này sẽ dạy bù qua những ngày khác trong tuần. |
| Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | | Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 8-10)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 8-10)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | | YHCC (Tổ: 8,10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
|  | Sản (Tổ: 11-20)  (RAT) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: Semina lầu 9 | | Sản (Tổ: 11-20)  (APP) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9C |
|  | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
|  | Huyết học (Tổ: 45-48)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | |  |
| (15h30 – 17h10) |  | CTCH (Tổ: 1-5)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 | | CTCH (Tổ: 1-5)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |
| Ngoại LN (Tổ: 6,7)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | |  |

**Tuần 19: 04/01/2021 – 08/01/2021\_T3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | | Giáo dục liên ngành  (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 1-3, CR: 4,5 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 8-10 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 6,7 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG** (Tổ 1-48)  Thi cuối khóa  GĐ: PM 3A&3B | CTCH (Tổ: 1-5)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 1-5)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 1-5)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 8-10)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 6,7)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 6,7)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 6,7)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 6,7)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:11-20)  (RAT) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ:11-20)  (APP) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 45-48)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận BN suy tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 1-10)  Hội chứng tắc nghẽn HH dưới..  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 1-5)  Bệnh lý gân  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 1-5)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 1-5)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 20: 11/01/2021 – 15/01/2021 \_T4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | |
| Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | Nội Tiết (Tổ: 40-44)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 1-3, CR: 4,5 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 8-10 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 6,7 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Đại cương về kinh tế y tế  GĐ: 7C | CTCH (Tổ: 1-5)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 30-39)  CĐ xơ gan và biến chứng  GĐ: 9B | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận CĐ tổn thương thận cấp  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 6,7)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 6,7)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 6,7)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 11-20)  (RAT) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C |  | Sản (Tổ: 11-20)  (APP) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 1-5)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 45-48)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Huyết học (Tổ: 45-48)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 11-20)  Thi LT giữa khóa  GĐ: Phòng máy 3A (14h30) |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Đại cương về kinh tế y tế  GĐ: 7C | Ngoại LN (Tổ: 8-10)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |
|  |  |  |

**Tuần 21: 18/01/2021 – 22/01/2021\_T5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 6-8, CR: 9,10 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 1-3 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 4,5 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Đại cương về kinh tế y tế (tt)  GĐ: 7C | CTCH (Tổ: 6-10)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận BN THA  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 6-10)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 30-39)  Ho ra máu  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 1-3)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 4,5)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 4,5)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 4,5)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 4,5)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 11-20)  (RAT) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9A2 | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Đái tháo đường  GĐ: 9A2 | Sản (Tổ: 11-20)  (APP) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 40-44)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Đại cương về kinh tế y tế (tt)  GĐ: 7C | CTCH (Tổ: 6-10)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9A2 | CTCH (Tổ: 6-10)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  |  |  |

**Tuần 22: 25/01/2021 – 29/01/2021 (nghỉ tết từ ngày 01/02/2021 – 19/02/2021)\_T6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 6-8, CR: 9,10 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 1-3 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 4,5 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Viện phí và BHYT  GĐ: 6D | CTCH (Tổ: 6-10)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận chẩn đoán Viêm gan  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 6-10)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận CĐ bệnh cầu thận  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 4,5)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 4,5)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 4,5)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 11-20)  (RAT) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9A2 | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9A2 | Sản (Tổ: 11-20)  (APP) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 40-44)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Viện phí và BHYT  GĐ: 6D | CTCH (Tổ: 6-10)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9A2 | CTCH (Tổ: 6-10)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 1-3)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 23: 22/02/2021 – 26/02/2021 Sau tết \_T7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 6-8, CR: 9,10 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 4,5 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 1-3 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Viện phí và BHYT (tt)  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 6-10)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 6-10)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 6-10)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 4,5)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 1-3)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 1-3)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 1-3)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 1-3)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 11-20)  (RAT) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 11-20)  (APP) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 21-29)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 40-44)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 30-39)  Tiếp cận BN bệnh van tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 30-39)  Tràn dịch màn phổi  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Viện phí và BHYT (tt)  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 6-10)  Bệnh lý gân  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 6-10)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 6-10)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 24: 01/03/2021 – 05/03/2021\_T8 (thi CTCH và Nội cùng ngày xem lại phòng máy)**

Chuyển thi chấn thương chỉnh hình từ thứ 6 sang thứ 5. Do ko có phòng máy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 30-32, GĐ: 33-35, NTP: 36,37, ĐHYD: 38,39 | | | |  |
| Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 45,46, CR: 47,48 | | Nội Tiết (Tổ: 45-48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 40-48)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 40-42, CR: 43,44 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 6-8, CR: 9,10 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 4,5 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 1-3 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | | Thi lâm sàng cuối khóa  tại ATCS | **Sản**. BV TD: tổ 11-15, HV-ĐHYD: 16-19, NDGĐ: 20 | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 21-24, NĐ2 25-29 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Phân tích chi phí hoạt động y tế  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 6-10)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B |  |  | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội  tại ATCS |
| Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nội (Tổ: 30-39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A | Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 1-3)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 1-3)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 1-3)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Nhi (Tổ: 21-29)  Thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 21-29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B (13h-14h) | CTCH (Tổ: 6-10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10  (13h-14h) | Nhi (Tổ: 21-29)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 40-44)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Huyết học (Tổ: 40-44)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 11-20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A (14h30) |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Phân tích chi phí hoạt động y tế  GĐ: 5C | Ngoại LN (Tổ: 4,5)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 25: 08/03/2021 – 12/03/2021 Block 4\_T1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 30,31, CR: 32-34 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 35,36, CR: 37-39 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 40-42 CR: 43,44 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 45,46 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 47,48 | | | | |
| **Sản** (Tổ: 1-10) học tại ATCS | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Phân tích chi phí hoạt động y tế (tt)  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 40-44)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 21-29)  Tiếp cận BN HC vành cấp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 40-44)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 21-29)  Nhiễm khuẩn HH dưới  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 45,46)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 47,48)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 47,48)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 47,48)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 47,48)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  (RAT) CĐ1:3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Đái tháo đường  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ1: 3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 35-39)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Phân tích chi phí hoạt động y tế (tt)  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 40-44)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 40-44)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  |  |  |  |

**Tuần 26: 15/03/2021 – 19/03/2021 T2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 30,31, CR: 32-34 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 35,36, CR: 37-39 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 40-42 CR: 43,44 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực**. BV CR: tổ 45,46 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu**. BV CR: 47,48 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Phương pháp đánh giá kinh tế y tế.  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 40-44)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 21-29)  CĐ bệnh lý tiêu hóa liên quan axit dịch vị  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 40-44)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 21-29)  Tiếp cận CĐ bệnh thận mạn  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 47,48)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 47,48)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 47,48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  (RAT) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 35-39)  Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Phương pháp đánh giá kinh tế y tế.  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 40-44)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 40-44)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 45,46)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 27: 22/03/2021 – 26/03/2021 T3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| **Nội tiết . BV NTP: Tổ 30,31, CR: 32-34** | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học. BV TMHH: Tổ 35,36, CR: 37-39** | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 40-42 CR: 43,44 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 47,48 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 45,46 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 1-24)  Phương pháp đánh giá kinh tế y tế(1 tiết)  GĐ: 6C | CTCH (Tổ: 40-44)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 40-44)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 40-44)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 47,48)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 45,46)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 45,46)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 45,46)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 45,46)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  (RAT) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 35-39)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 21-29)  Tiếp cận BN suy tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 21-29)  Hội chứng tắc nghẽn HH dưới..  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 25-48)  Phương pháp đánh giá kinh tế y tế(1 tiết)  GĐ: 6C | CTCH (Tổ: 40-44)  Bệnh lý gân  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 40-44)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 40-44)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 28: 29/03/2021 – 02/04/2021\_T4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết . BV NTP: Tổ 30,31, CR: 32-34** | | Nội Tiết (Tổ: 30-34)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học. BV TMHH: Tổ 35,36, CR: 37-39** | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 40-42 CR: 43,44 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 47,48 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 45,46 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Chương trình YTQG**  Thi lần 2 cuối khóa  GĐ: PM 3B | CTCH (Tổ: 40-44)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9 B | Nội (Tổ: 21-29)  CĐ xơ gan và biến chứng  GĐ: 9B | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 21-29)  Tiếp cận CĐ tổn thương thận cấp  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 45,46)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 45,46)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 45,46)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  (RAT) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C |  | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 40-44)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 35-39)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Huyết học (Tổ: 35-39)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 1-10)  Thi LT giữa khóa  GĐ: Phòng máy 3A (14h30) |
| (15h30 – 17h10) |  | Ngoại LN (Tổ: 47,48)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |
|  |  |  |

**Tuần 29: 05/04/2020 – 09/04/2021\_T5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 35,36, CR: 37-39 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 30-32, CR: 33,34 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 45, 46 CR: 47, 48 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 40-42 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 43,44 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Kinh tế y tế**  (Tổ 01-48)  Thi cuối khóa  GĐ: PM 3A&3B | CTCH (Tổ: 45-48)  Đại cương gãy xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Tiếp cận BN THA  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 45-48)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 1-10)  Ho ra máu  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 40-42)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 43,44)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 43,44)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 43,44)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 43,44)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ:1-10)  (RAT) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 35-39)  Đái tháo đường  GĐ: Semina lầu 9 | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ:11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:11-20)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ:11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 30-34)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 45-48)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: Semina lầu 9 | Nội Tiết (Tổ: 35-39)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 45-48)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  |  |  |

**Tuần 30: 12/04/2021 – 16/04/2021\_T6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 35,36, CR: 37-39 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 30-32, CR: 33,34 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 45, 46 CR: 47, 48 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 40-42 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 43,44 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Đại cương SKMT  Ô nhiễm kk và tác hại lên sức khỏe  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 45-48)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 21-29)  Tiếp cận chẩn đoán Viêm gan  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 45-48)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 21-29)  Tiếp cận CĐ bệnh cầu thận  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 43,44)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 43,44)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 43,44)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  (RAT) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 35-39)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: Semina lầu 9 | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 30-34)  Case Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Đại cương SKMT  Ô nhiễm kk và tác hại lên sức khỏe  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 45-48)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: Semina lầu 9 | Nội Tiết (Tổ: 35-39)  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 45-48)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 40-42)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 31: 19/04/2021 – 23/04/2021 (thứ 4\_giỗ tổ Hùng Vương) \_T7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 35,36, CR: 37-39 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 30-32, CR: 33,34 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 45, 46 CR: 47, 48 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 43,44 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 40-42 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Ô nhiễm MT nước và tác hại lên SK  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 45-48)  Thoái hóa khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương  Thực hành tại bệnh viện dạy dồn vào những buổi khác | CTCH (Tổ: 45-48)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9B | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2  Bù lễ 30/04 |
| Ngoại LN (Tổ: 43,44)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 43,44)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 43,44)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 40-42)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 40-42)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 40-42)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  (RAT) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 1-10)  (APP) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 45-48) bù giỗ tổ  Gãy xương trẻ em  GĐ: 9C |
| Nhi (Tổ:11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ:11-20)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 30-34)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |
| Nội (Tổ: 21-29) (bù giỗ tổ)  Tiếp cận BN bệnh van tim  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 35-39) bù giỗ tổ  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 21-29)  Tràn dịch màn phổi  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Ô nhiễm MT nước và tác hại lên SK  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 45-48)  Bệnh lý gân  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 45-48)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9B | Giáo dục liên ngành (tổ: 30-39)  GĐ: 9A1&9A2  Bù lễ 30/04 |
| Ngoại LN (Tổ: 43,44) bù giỗ tổ  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nội Tiết (Tổ: 35-39) bù giỗ tổ  Thảo luận nhóm  GĐ: Semina lầu 9 | CTCH (Tổ: 45-48) bù giỗ tổ  Vết thương bàn tay  GĐ: 9C |
|  | YHCC (Tổ: 40-42) bù giỗ tổ  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 32: 26/04/2021 – 30/04/2021 (thứ 6\_30/04/2021)\_T8 chưa xếp**

**Nội thi LT lúc 13h chưa báo Bm ???**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 21-23, GĐ: 24-26, NTP: 27, ĐHYD: 28,29 | | |  |  |
| Nội Tiết (Tổ: 35-39)  Bệnh Basedow  GĐ: 9B | **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 35,36, CR: 37-39 | | Nội Tiết (Tổ: 35-39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B |  |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 30-32, CR: 33,34 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 45, 46 CR: 47, 48 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 43,44 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |  |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 40-42 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |  |
| **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 | | Thi lâm sàng cuối khóa  tại ATCS | **Sản**. BV TD: tổ 1-5, HV-ĐHYD: 6-9, NDGĐ: 10 |  |
| **Nhi**. BV NĐ1 Tổ 11-15, NĐ2 16-20 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |  |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Ergonomics  GĐ: 6B | CTCH (Tổ: 45-48)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B |  | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội  tại ATCS | Nghỉ lễ 30/04 |
| Ngoại LN (Tổ: 43,44)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 43,44)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 43,44)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 40-42)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 40-42)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 40-42)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 1-10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B (13h-14h30) |  | CTCH (Tổ: 45-48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 11-20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B (14h30) | Nhi (Tổ: 11-20)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 30-34)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 21-29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B (13h00 – 14h00) | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 |
| Huyết học (Tổ: 30-34)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Ergonomics  GĐ: 6B | Ngoại LN (Tổ: 43,44)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 33: 03/05/2021 – 07/05/2021 (thứ 2\_nghỉ bù lễ 01/05/2021) Block 5\_T1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 21-23, CR: 24,25 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 30-32, CR: 33, 34 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 35-37 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 38,39 | | | | |
| **Sản** (Tổ: 40-48) học tại ATCS | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Nghỉ bù lễ 01/05/2021** | CTCH (Tổ: 30-34)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 40-48)  Tiếp cận BN HC vành cấp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 30-34)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 40-48)  Nhiễm khuẩn HH dưới  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 35-37)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 38,39)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 38,39)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 38,39)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 38,39)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ1:3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Đái tháo đường  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ1: 3 tháng đầu thai kỳ  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 26-29)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 30-34)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 30-34)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  |  |  |  |

**Tuần 34: 10/05/2021 – 14/05/2021\_T2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 21-23, CR: 24,25 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 30-32, CR: 33, 34 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực**. BV NDGĐ: tổ 35-37 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu**. BV CR: 38,39 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Các tác hại NN do yếu tố sinh học và biện pháp phòng ngừa  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 30-34)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 11-20)  CĐ bệnh lý tiêu hóa liên quan axit dịch vị  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 30-34)  Trật khớp  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận CĐ bệnh thận mạn  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 38,39)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 38,39)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 38,39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9A1 | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ2:Quản lý thai ở nửa đầu thai kỳ…  GĐ: 9B |  |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 26-29)  Case Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Các tác hại NN do yếu tố sinh học và biện pháp phòng ngừa  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 30-34)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 30-34)  Tổn thương dây chằng  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 35-37)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |

**Tuần 35: 17/05/2021 – 21/05/2021\_T3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 21-23, CR: 24,25 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 30-32, CR: 33, 34 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 38,39 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 35-37 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Các tác hại NN do yếu tố vật lý…  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 30-34)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 30-34)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 30-34)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 38,39)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 35-37)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 35-37)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 35-37)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 35-37)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ3:lượng giá sức khỏe thai  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 26-29)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận BN suy tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 11-20)  Hội chứng tắc nghẽn HH dưới..  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Các tác hại NN do yếu tố vật lý…  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 30-34)  Bệnh lý gân  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 30-34)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 30-34)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 36: 24/05/2021 – 28/05/2021\_T4**

**Dời lịch thi chấn thương chỉnh hình từ ngày 27/05 sang ngày 28/05/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Bệnh Basedow  GĐ: 9B | **Nội tiết .** BV NTP: Tổ 21-23, CR: 24,25 | | Nội Tiết (Tổ: 21-25)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học.** BV TMHH: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 30-32, CR: 33, 34 | | |  | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |
| **Ngoại lồng ngực.** BV ĐHYD: tổ 38,39 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 35-37 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Các bệnh NN liên quan tới phơi nhiễm…  GĐ: 5B | CTCH (Tổ: 30-34)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 11-20)  CĐ xơ gan và biến chứng  GĐ: 9B | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận CĐ tổn thương thận cấp  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 35-37)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 35-37)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 35-37)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C |  | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ4:Quản lý thai ở nửa sau thai kỳ…  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 30-34)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 26-29)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  | Huyết học (Tổ: 26-29)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 40-48)  Thi LT giữa khóa  GĐ: Phòng máy 3**B** (14h30) |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Các bệnh NN liên quan tới phơi nhiễm…  GĐ: 5B | Ngoại LN (Tổ: 38,39)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |
|  |  |  |

**Tuần 37: 31/05/2021 – 04/06/2021\_T5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 21,22, CR: 23-25 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 35-37, CR: 38,39 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 30-32 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 33,34 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 1-24)  Các bệnh NN liên quan tới phơi nhiễm…(tt)  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 35-39)  Đại cương gãy xương  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận BN THA  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 35-39)  Các rối loạn lành xương  GĐ: Semina lầu 9 | Nội (Tổ: 11-20)  Ho ra máu  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 30-32)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 33,34)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 33,34)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 33,34)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 33,34)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Đái tháo đường  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ5:QL cuộc chuyển dạ…  GĐ: 9C |  |
| Huyết học (Tổ: 21-25)  Case xuất huyết giảm tiểu cầu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| (15h30 – 17h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 25-48)  Các bệnh NN liên quan tới phơi nhiễm…(tt)  GĐ: 5C | CTCH (Tổ: 35-39)  Lành xương và các PP ĐT  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 35-39)  Gãy xương hở  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  |  |  |

**Tuần 38: 07/06/2021 – 11/06/2021\_T6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 21,22, CR: 23-25 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 35-37, CR: 38,39 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV CR: tổ 30-32 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 33,34 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | Thi lần 2  Kinh tế y tế - BHYT  (Tổ 1-48) | CTCH (Tổ: 35-39)  Các biến chứng gãy xương…  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận chẩn đoán Viêm gan  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 35-39)  Trật khớp  GĐ: 9B | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận CĐ bệnh cầu thận  GĐ: 9B |
| Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 33,34)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 33,34)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 33,34)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Hạ ĐH-ĐTĐ-THA…  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ6: cấp cứu sản khoa  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 21-25)  Case Suy tủy  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) |  | CTCH (Tổ: 35-39)  Các biến chứng gãy xương…(tt)  GĐ: 9B | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 35-39)  Tổn thương dây chằng  GĐ: 9B |  |
| Ngoại LN (Tổ: 30-32)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 39: 14/06/2021 – 18/06/2021\_T7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | | |
| **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | | | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 21,22, CR: 23-25 | | | |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 35-37, CR: 38,39 | | | | |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 33,34 | | | | |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 30-32 | | | | |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | | | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  (Tổ 01-48)  Thi cuối khóa  GĐ: PM 3A&3B | CTCH (Tổ: 35-39)  Thoái hóa khớp  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 35-39)  Đại cương về phục hồi chức năng  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 35-39)  Gãy xương trẻ em  GĐ: Semina lầu 9 |  |
| Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Chấn thương và vết thương ngực…  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Ung thư phổi  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 33,34)  U trung thất  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Chấn thương và vết thương mạch máu…  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 30-32)  CBL tiếp cận BN sốc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 30-32)  CBL tiếp cận BN suy HH  CBL GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 30-32)  CBL tiếp cận BN chấn thương  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 30-32)  CBL CC ngừng HH tuần hoàn  GĐ: học tại bv đi thực tập |
| Sản (Tổ: 40-48)  (RAT) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  ĐTĐ-Nhiễm trùng chân  GĐ: 9C | Sản (Tổ: 40-48)  (APP) CĐ7: Chăm sóc hậu sản  GĐ: 9C |  |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Nhi (Tổ: 1-10)  Học case theo nhóm  Chi tiết theo file lịch giảng  GĐ: học tại bv đi thực tập | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa |
| Huyết học (Tổ: 21-25)  Case Rối loạn đông máu  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nội (Tổ: 11-20)  Tiếp cận BN bệnh van tim  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 11-20)  Tràn dịch màn phổi  GĐ: 9B |
| (15h30 – 17h10) | CTCH (Tổ: 35-39)  Bệnh lý gân  GĐ: 9B | CTCH (Tổ: 35-39)  Viêm xương tủy xương  GĐ: 9C | CTCH (Tổ: 35-39)  Vết thương bàn tay  GĐ: Semina lầu 9 |  |
|  | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Thảo luận nhóm  GĐ: 9C |  |

**Tuần 40: 21/06/2021 – 25/06/2021\_T8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) | **Nội** BV CR: tổ 18-20, GĐ: 15-17, NTP: 13,14, ĐHYD: 11,12 | | | |  |
| Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Bệnh Basedow  GĐ: Semina lầu 9 | **Nội tiết** . BV NTP: Tổ 26,27, CR: 28,29 | | Nội Tiết (Tổ: 26-29)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3B | Giáo dục liên ngành (tổ: 21-29)  GĐ: 9A1&9A2 |
| **Huyết Học**. BV TMHH: Tổ 21,22, CR: 23-25 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Chấn thương chỉnh hình.** BV CTCH: tổ 35-37, CR: 38,39 | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại ATCS-P. Mô phỏng |  |
| **Ngoại lồng ngực.** BV NDGĐ: tổ 33,34 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Y học cấp cứu.** BV CR: 30-32 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | | Thi lâm sàng cuối khóa  tại ATCS | **Sản**. BV TD: tổ 40-43, HV-ĐHYD: 44-47, NDGĐ: 48 | |
| **Nhi**. BV NĐ1: Tổ 1-5, NĐ2: 6-10 | | | | Thi lâm sàng cuối khóa tại BV |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) |  | CTCH (Tổ: 35-39)  Nhiễm trùng mô mềm  GĐ: 9B |  | Nội (Tổ: 11-20)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội  tại ATCS |
| Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Suy tĩnh mạch mạn tín chi dưới  GĐ: học tại bv đi thực tập | Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Đại cương phẫu thuật tim  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| YHCC (Tổ: 30-32)  CBL tiếp cận BN ngộ độc  GĐ: học tại bv đi thực tập | YHCC (Tổ: 30-32)  CBL tiếp cận BN ngạt nước  CBL tiếp cận BN rắn cắn  GĐ: học tại bv đi thực tập |  | YHCC (Tổ: 30-32)  Thi LT cuối khóa  GĐ: tại bv đi thực tập |
| Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | Nhi (Tổ: 1-10)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A (13h-14h) | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Khoa | CTCH (Tổ: 35-39)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy lầu 10 (13h-14h) |
| Huyết học (Tổ: 21-25)  Case Bạch cầu cấp hoặc…  GĐ: học tại bv Chợ Rẫy | Nhi (Tổ: 1-10)  Đi thực tập tại Phòng khám | Thi lâm sàng cuối khóa  Nội tiết  GĐ: Semina lầu 9 | Nhi (Tổ: 1-10)  Tổng kết tại bv |
| Huyết học (Tổ: 21-25)  Thi LT cuối khóa  Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (13h30) | Sản (Tổ: 40-48)  Thi LT cuối khóa  GĐ: Phòng máy 3A (  14h30) |
| (15h30 – 17h10) |  | Ngoại LN (Tổ: 33,34)  Phình động mạch chủ bụng  GĐ: học tại bv đi thực tập |  |  |  |

**Tuần 41: 28/06/2021 – 02/07/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) |  |  |  |  |  |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) |  |  |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) |  |  |  |  |

**Tuần 42: 05/07/2021 – 09/07/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) |  |  |  |  |  |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) | **Sức khỏe MT**  Thi lần 2 cuối khóa  GĐ: PM 3A&3B |  |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) |  |  |  |  |

**Tuần 43: 12/07/2021 – 16/07/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** |  | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **SÁNG** | (0715 – 10h55) |  |  |  |  |  |
| **CHIỀU** | (13h30 - 15h10) |  |  |  |  |  |
| (15h30 – 17h10) |  |  |  |

**Lịch thi lần 2 các môn sẽ được xếp sau, khi có điểm tấc cả các đợt thi lần 1.**

**F. LỊCH GIẢNG THỰC TẬP TỔNG QUÁT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MÔN TT** | **NỘI** | | | | **NỘI TIẾT** | | **HUYẾT HỌC** | | **CTCH** | | **NGOẠI LỒNG NGỰC** | | | **Hồi sức cấp cứu** | | **SẢN** | | | **NHI** | |
| BỆNH VIỆN | CR | GĐ | NTP | ĐHYD | NTP | CR | TMHH | CR | CTCH | CR | CR | NDGĐ | ĐHYD | CR | ĐHYD | TD | HV-ĐHYD | NDGĐ | NĐ1 | NĐ2 |
| 31.08.20 -11.09.20 | Tổ:1-3 | 4-6 | 7,8 | 9,10 | 11-13 | 14, 15 | 16, 17 | 18- 20 | 21-23 | 24, 25 | 26, 27 |  |  | 28 | 29 | 30-34 | 35-38 | 39 | 40-44 | 45-48 |
| 14.09.20 – 25.09.20 |  | 28, 29 |  | 26 | 27 |
| 28.09.20 – 09.10.20 | 16-18 | 19, 20 | 11, 12 | 13-15 | 26, 27 | 28, 29 |  |  | 21-23 | 24 | 25 |
| 12.10.20 – 23.10.20 | 24, 25 |  |  | 21, 22 | 23 |
| 26.10.20 – 06.11.20 | 46-48 | 43-45 | 41, 42 | 40 | 1, 2 | 3-5 | 6,7 | 8- 10 | 11-13 | 14, 15 |  | 16-18 |  | 19 | 20 | 21-24 | 25-28 | 29 | 30-34 | 35-39 |
| 09.11.20 – 20.11.20 |  |  | 19, 20 | 16, 17 | 18 |
| 23.11.20 – 04.12.20 | 6, 7 | 8-10 | 1, 2 | 3-5 | 16-18 | 19, 20 | 11-13 |  |  | 14 | 15 |
| 07.12.20 – 18.12.20 |  | 14, 15 |  | 11, 12 | 13 |
| 21.12.20 – 01.01.21 | 30-32 | 33-35 | 36, 37 | 38, 39 | 40-42 | 43 ,44 | 45, 46 | 47, 48 | 1-3 | 4, 5 |  |  | 6, 7 | 8, 9 | 10 | 11-15 | 16-19 | 20 | 21-24 | 25-29 |
| 04.01.21 – 15.01.21 | 8-10 |  |  | 6 | 7 |
| 18.01.21 – 29.01.21 | 45, 46 | 47, 48 | 40, 41 | 42- 44 | 6-8 | 9, 10 |  | 1-3 |  | 4 | 5 |
| 22.01–26.01  01.03-05.03 |  |  | 4, 5 | 1, 2 | 3 |
| 08.03.21 – 19.03.21 | 21-23 | 24-26 | 27 | 28-29 | 30, 31 | 32-34 | 35-37 | 38, 39 | 40-42 | 43, 44 | 45, 46 |  |  | 47 | 48 | 1-5 | 6-9 | 10 | 11-15 | 16-20 |
| 22.03.21 – 02.04.21 |  | 47, 48 |  | 45 | 46 |
| 05.04.21 – 16.04.21 | 35, 36 | 37-39 | 30-32 | 33, 34 | 45 ,46 | 47, 48 |  |  | 40-42 | 43 | 44 |
| 19.04.21 – 30.04.21 | 43, 44 |  |  | 40, 41 | 42 |
| 03.05.21 – 14.05.21 | 18-20 | 15-17 | 13, 14 | 11, 12 | 21-23 | 24, 25 | 26, 27 | 28, 29 | 30-32 | 33, 34 |  | 35-37 |  | 38 | 39 | 40-43 | 44-47 | 48 | 1-5 | 6-10 |
| 17.05.21 – 28.05.21 |  |  | 38, 39 | 35, 36 | 37 |
| 21.05.21 – 11.06.21 | 26, 27 | 28, 29 | 21-23 | 24, 25 | 35-37 | 38, 39 | 30-32 |  |  | 33 | 34 |
| 14.06.21 – 25.06.21 |  | 33, 34 |  | 30, 31 | 32 |