|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM**VIỆN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG--------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------** |
| Số: ……./……… | *Hà Nội, ngày tháng năm 2023* |

**KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2024**

1. Kế hoạch đào tạo liên tục theo các chương trình đào tạo liên tục

| **TT** | **Tên khóa học** | **Số lượng khóa học/năm** | **Số lượng học viên/01 khóa** | **Thời gian đào tạo** | **Kinh phí/01 khóa** | **Nguồn kinh phí** | **Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai** | **Người chịu trách nhiệm khoa học** | **Cấp chứng chỉ/Chứng nhận** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý điều dưỡng  | 2 | 20-40 | 56 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |
| 2 | Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện | 2 | 20-40 | 48 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |
| 3 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 2 | 20-40 | 48 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | PGS. TS. Vũ Văn Du | Chứng chỉ |  |
| 4 | Quản lý bệnh viện | 2 | 20-40 | 40 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |
| 5 | Y đức – y nghiệp cho cán bộ y tế | 2 | 20-40 | 40 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |
| 6 | Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế | 2 | 20-40 | 40 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | PGS. TS. Phạm Văn Thao | Chứng chỉ |  |
| 7 | Quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 2 | 20-40 | 100 | 75.000.000-150.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | PGS. TS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương | Chứng chỉ |  |
| 8 | Truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông trong y tế | 2 | 20-40 | 40 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | GS. TS. Đào Văn Dũng | Chứng chỉ |  |
| 9 | Công tác xã hội trong bệnh viện | 2 | 20-40 | 32 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | GS. TS. Đào Văn Dũng | Chứng chỉ |  |
| 10 | Kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe | 2 | 20-40 | 24 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |
| 11 | Vệ sinh bệnh viện | 2 | 20-40 | 40 | 50.000.000-100.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |
| 12 | Tư vấn dinh dưỡng | 2 | 15-30 | 48 | 52.500.000-105.000.000 | Học viên đóng góp | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | TS. BS. Trần Quốc Thắng | Chứng chỉ |  |

2. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp chứng nhận đào tạo liên tục:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hội thảo, hội nghị, tọa đàm** | **Thời gian tổ chức** | **Số tiết đào tạo liên tục được quy đổi** | **Đối tượng tham dự** | **Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai** | **Số lượng được cấp giấy chứng nhận** | **Ghi chú** |
| 1 | Hội thảo về: An toàn an ninh mạng trong cơ sở y tế; Truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông trong y tế; Kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe | Quý I-II | 4-8 tiết | Cán bộ, nhân viên y tế công tác trong các cơ sở khám chữa bệnh | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | 20-40 cán bộ |   |
| 2 | Hội thảo về: Y đức – y nghiệp cho cán bộ y tế, Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế; Công tác xã hội trong bệnh viện; Tư vấn dinh dưỡng | Quý III-IV | 4-8 tiết | Cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh | Viện Sức khoẻ Cộng đồng | 20-40 cán bộ |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(*Ký tên, đóng dấu*) |