|  |  |
| --- | --- |
| SỞ LAO ĐỘNG TB&XH ĐẮK LẮK **TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 31 /BC-TCTN | *Đắk Lắk, ngày 26 tháng 12 năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp**

**I. Ngành, nghề:**Y học cổ truyền; trình độ đào tạo: Trung cấp; quy mô tuyển sinh/năm: 70.

**1. Lý do đăng ký bổ sung:** mở mã ngành đào tạo mới

**2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo**

**2.1.Cơ sở vật chất**

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02, diện tích: 200 m2

- Số phòng thực hành: 04

+ Phòng thực hành cơ sở ngành: 02, diện tích: 100 m2

+ Phòng thực hành chuyên ngành: 02, diện tích: 100 m2

- Phòng máy tính: 01, diện tích: 80 m2

- Sân trường: 01, diện tích: 800 m2

**2.2.Thiết bị, dụng cụ đào tạo**

**2.2.1. Phòng thực hành giải phẩu – sinh lý**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dụng cụ, trang thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Mô hình bộ xương người tháo rời | Bộ | 1 |  |
| 2 | Mô hình giải phẫu toàn thân | Bộ | 1 |  |
| 3 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 1 |  |
| 4 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 1 |  |
| 5 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Bộ | 1 |  |
| 6 | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Bộ | 1 |  |
| 7 | Mô hình tim | Bộ | 1 |  |
| 8 | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 1 |  |
| 9 | Mô hình phổi | Bộ | 1 |  |
| 10 | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Bộ | 1 |  |
| 11 | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 1 |  |
| 12 | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Bộ | 1 |  |
| 13 | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Bộ | 1 |  |
| 14 | Mô hình bộ cơ quan sinh dục nữ | Bộ | 1 |  |
| 15 | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Bộ | 1 |  |
| 16 | Mô hình mắt | Bộ | 1 |  |
| 17 | Mô hình não | Bộ | 1 |  |
| 18 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý | Bộ | 3 |  |

* + 1. **Phòng thực hành châm cứu - bấm huyệt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dụng cụ, trang thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Ghi**  **chú** |
| 1 | Giường để châm cứu (có cả gối, chiếu,...) | Bộ | 2 |  |
| 2 | Tủ đựng thuốc đông y | Cái | 1 |  |
| 3 | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 2 |  |
| 4 | Máy điện châm | Chiếc | 2 |  |
| 5 | Máy đo huyết áp + ống nghe | Chiếc | 2 |  |
| 6 | Tủ đựng thuốc tây y | Chiếc | 1 |  |
| 7 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 |  |
| 8 | Ấm sắc thuốc đông y | Chiếc | 2 |  |
| 9 | Đèn hồng ngoại | Chiếc | 2 |  |
| 10 | Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyên (160 vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế) | Chiếc | 1 |  |
| 11 | Kim châm cứu | Các loại | 1 |  |
| 12 | Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc | Chiếc | 2 |  |
| 13 | Chậu | Chiếc | 2 |  |
| 14 | Cốc | Chiếc | 10 |  |
| 15 | Hộp đựng bông gạc | Chiếc | 3 |  |
| 16 | Khăn tắm | Chiếc | 1 |  |
| 17 | Khay chữ nhật | Chiếc | 3 |  |
| 18 | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 1 |  |
| 19 | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 2 |  |
| 20 | Túi chườm | Chiếc | 2 |  |
| 21 | Bộ tranh các huyệt đông y | Chiếc | 2 |  |

**2.2.3. Phòng thực hànhđiều dưỡng - cấp cứu ban đầu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dụng cụ, trang thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Ghi**  **chú** |
| 1 | Giường bệnh nhân và tủ đầu giường kèm 2 bộ đệm, ga trải giường, nylon trải giuờng, chăn, gối, đệm nước, đệm hơi,... | Bộ | 1 |  |
| 2 | Mô hình toàn thân | Bộ | 01 |  |
| 3 | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 02 |  |
| 4 | Huyết áp kế điện tử | Bộ | 02 |  |
| 5 | Xe đẩy dùng cho người bệnh | Cái | 01 |  |
| 6 | Bàn chải mềm | Chiếc | 03 |  |
| 7 | Băng chun | Cuộn | 06 |  |
| 9 | Băng cuộn | Cuộn | 06 |  |
| 10 | Gạc | Lốc | 02 |  |
| 11 | Băng Esmarch | Cuộn | 02 |  |
| 12 | Bình oxy | Chiếc | 01 |  |
| 13 | Bô | Chiếc | 02 |  |
| 14 | Bô dẹt | Chiếc | 02 |  |
| 15 | Bô vịt | Chiếc | 02 |  |
| 16 | Bơm tiêm |  |  |  |
| 17 | Loại 2 ml | Chiếc | 06 |  |
| 18 | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |
| 19 | Loại 10ml | Chiếc | 06 |  |
| 20 | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Bộ | 01 |  |
| 21 | Bóng ambu | Chiếc | 01 |  |
| 22 | Chậu | Chiếc | 02 |  |
| 23 | Cốc | Chiếc | 10 |  |
| 24 | Cốc đựng thuốc | Chiếc | 02 |  |
| 25 | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 01 |  |
| 26 | Túi chườm | Chiếc | 02 |  |
| 27 | Vồ đập đá | Chiếc | 01 |  |
| 28 | Cốc chia vạch | Chiếc | 02 |  |
| 29 | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 |  |
| 30 | Dây garo và gối nhỏ (bộ mẫu) | Chiếc | 03 |  |
| 31 | Dây truyền | Chiếc | 06 |  |
| 32 | Đè lưỡi | Túi | 01 |  |
| 33 | Đèn khám đa năng | Bộ | 01 |  |
| 34 | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 02 |  |
| 35 | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn (tròn) | Chiếc | 01 |  |
| 36 | Hộp đựng săng vô khuẩn (tròn) | Chiếc | 01 |  |
| 37 | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Chiếc | 02 |  |
| 38 | Hộp tròn đựng bông vô khuẩn | Chiếc | 01 |  |
| 39 | Kéo |  |  |  |
| 40 | Kéo cong | Chiếc | 03 |  |
| 41 | Kéo thẳng | Chiếc | 03 |  |
| 42 | Kéo cong đầu tù | Chiếc | 03 |  |
| 43 | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 02 |  |
| 44 | Khăn tắm | Chiếc | 03 |  |
| 45 | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 |  |
| 46 | Khay hạt đậu | Chiếc | 06 |  |
| 47 | Kim luồn | Chiếc | 03 |  |
| 48 | Kim khâu da + chỉ line | Chiếc | 04 |  |
| 49 | Kim bướm | Chiếc | 01 |  |
| 50 | Mask thở oxy | Chiếc | 03 |  |
| 51 | Ống nghiệm |  |  |  |
| 52 | Loại 20ml | Chiếc | 18 |  |
| 53 | Giá đỡ ống nghiệm | Chiếc | 03 |  |
| 54 | Giá kẹp ống nghiệm | Chiếc | 03 |  |
| 55 | Ống nội khí quản | Chiếc | 02 |  |
| 56 | Bộ panh |  |  |  |
| 57 | Loại cong có mấu | Chiếc | 03 |  |
| 58 | Loại thẳng có lỗ | Chiếc | 03 |  |
| 59 | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 03 |  |
| 60 | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 03 |  |
| 61 | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 |  |
| 62 | Săng có lỗ | Chiếc | 07 |  |
| 63 | Ống sonde Levin | Chiếc | 03 |  |
| 64 | Thìa gạt | Chiếc | 03 |  |
| 65 | Bộ tranh quy trình cấp cứu | Chiếc | 01 |  |
| 66 | Chén inox | Chiếc | 03 |  |
| 67 | Dung dịch tiêm truyền glucose 5% | Chai | 03 |  |
| 68 | Dung dịch tiêm truyền NaCl 0,9% | Chai | 01 |  |
| 69 | Mũ phẫu thuật | Chiếc | 02 |  |
| 70 | Oxygen cathete | Chiếc | 02 |  |
| 71 | Mặt nạ oxy | Chiếc | 03 |  |
| 72 | Xông tiểu | Chiếc | 03 |  |
| 73 | Găng phẫu thuật | Chiếc | 03 |  |
| 74 | Mô hình nữa thân dưới | Bộ | 01 |  |
| 75 | Mô hình em bé | Bộ | 01 |  |
| 76 | Khung tập đi | Bộ | 01 |  |
| 77 | Gậy đa năng | Chiếc | 01 |  |

* + 1. **Phòng thực hànhđông dược – bào chếđông dược**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Cân đồng hồ (1-5kg) | Chiếc | 01 |  |
|  | Cân kỹ thuật (0,01g) | Chiếc | 01 |  |
|  | Thuyền tán | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ cô dược liệu | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ rây | Bộ | 6 |  |
|  | Bộ Chày, cối | Bộ | 06 |  |
|  | Khay (loại 20 x 30cm) | Chiếc | 03 |  |
|  | Mặt kính đồng hồ (dùng khi cân) | Chiết | 18 |  |
|  | Chảo | Chiếc | 03 | x |
|  | Bếp | Chiếc | 02 |  |
|  | Bát sứ, thìa sứ | Chiếc | 06 | x |
|  | Bộ bình đựng nước cất |  |  |  |
|  | *Loại 1 lít* | *Chiếc* | *06* |  |
|  | *Loại 20 lít* | *Chiếc* | *01* |  |
|  | Dụng cụ chưng, đồ (Bếp cách thủy) | Bộ | 01 |  |
|  | Chén cô | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao bào/Thái dược liệu | Chiếc | 01 |  |
|  | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 02 |  |
|  | Lò vi sóng | Chiếc | 01 |  |
|  | Danh mục 100 vị thuốc nam | *(DS kèm theo)* | |  |

**3. Nhà giáo**

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành: 16

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:20

c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Tin học** | **Ngoại ngữ** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** |
| 1 | Cao Thành Tâm | Cử nhân CNTT | Nghiệp vụ sư phạm | x | Tiếng Anh B | MH5 |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | Cử nhân CNTT | Nghiệp vụ sư phạm | x | Tiếng Anh B | MH5 |
| 3 | Phạm Thị Lụa | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụngCNTT  cơ bản | x | MH6 |
| 4 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Cử nhân Ngữ văn Anh | Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh | Trình độ B | Chứng chỉ tiếng anh thương mại | MH6 |
| 5 | Trịnh Thị Hiếu | Cử nhân Dược sĩ | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng Anh B | MH9 |
| 6 | Phạm Thị Thanh | Cử nhânĐiềudưỡngđa khoa | Nghiệp vụ sư phạm | Trình độ B | Trình độ B | MH10  MH11  MH12 |
| 7 | Phạm Thị Lợi | BS CK1  Y học cổ truyền | Phương pháp sư phạm y học | Ứng dụng CNTT  cơ bản | Tiếng Anh B1 | MH15 MH16  MH19 |
| 8 | Trần Quang Huy | Cử nhân Dược sĩ | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụngCNTT  cơ bản | Tiếng Anh B1 | MH18 |
| 9 | Lê Thị Diệu Tâm | BS CK1  Y học cổ truyền | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụng CNTT cơ bản | Trình độ B | MH20  MH21 |

- Nhà giáo thỉnh giảng

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Tin học** | **Ngoại ngữ** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Hồng Sơn | Thạc sĩ Triết học | Nghiệp vụ sư phạm | Tin học cơ bản | Tiếng anh B | MH1  MH2 |
| 2 | Hoàng Văn Hà | Cử nhân Giáo dục thể chất - Quốc phòng | x | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng dân tộc thiểu sốÊđê | MH3 |
| 3 | NguyễnĐăng Vương | Thạc sĩĐiều dưỡng | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng Nhật N4 | MH7 |
| 4 | ĐặngĐình Thành | Thạc sĩ  Vi sinh ký sinh trùng | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng anh B1 | MH8 |
| 5 | Nguyễn Thị Tú Trang | Thạc sĩ  Y tế công cộng | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng anh B | MH13 |
| 6 | Nguyễn Thị Nụ | BS CK1 Nội tổng quát | Nghiệp vụ sư phạm | Ứng dụng CNTT cơ bản |  | MH14 |
| 7 | Lê Minh Quý | Thạc sĩ Y học cổ truyền | Nghiệp vụ sư phạm | Tin học văn phòng | Tiếng anh B1 | MH17 |

*(Có 16 hồ sơ nhà giáo kèm theo)*

**4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy**

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh *(có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo).*

b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề.

Tài liệu đào tạo Y học cổ truyền (2021) của Trường Trung cấp Tây Nguyên ban hành *(kèm theo)*.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Phòng GDNN-Sở LĐTBXH;  - BGH (b/c); - Lưu: VT, ĐT. | **HIỆU TRƯỞNG**  *(Đã ký)*  **ThS. Trần Thị Thiết** |