TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU – SINH LÝ

**NĂM HỌC 2021 – 2022 Học kỳ I – KHÓA K75**

Thời gian giảng: lý thuyết bắt đầu 26/07/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **SỐ TIẾT** | **CÁN BỘ GIẢNG** |
| 26/7 – 30/7 | * Bài mở đầu * Sinh lý tế bào * Đặc điểm GP-SL hệ vận động | 3  1 | TS Lan  ThS Yến (TS Lan) |
| 02/08 – 06/08 | * Sinh lý học máu và dịch thể | 4 | TS Lan (ThS Hằng) |
| 09/08 – 13/08 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ tuần hoàn | 4 | TS Lan (ThS Yến) |
| 16/08 – 20/08 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ tiết niệu * Giải phẫu - Sinh lý hệ tiêu hóa | 3  1 | ThS Yến (TS Lan) |
| 23/08 – 27/08 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ tiêu hóa (tiếp) | 4 | ThS Yến (TS Lan) |
| 30/08 – 03/09 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ hô hấp * Giải phẫu - Sinh lý hệ nội tiết | 3  1 | TS Lan (ThS Yến) |
| 06/09 – 10/09 | - Giải phẫu - Sinh lý hệ nội tiết (tiếp) | 4 | TS Lan (ThS Yến) |
| 13/09 – 17/09 | - Giải phẫu - Sinh lý hệ sinh dục | 4 | ThS Yến (TS Lan) |
| 20/9 – 25/9 | * Chuyển hóa - Điều nhiệt * Giải phẫu - Sinh lý hệ thần kinh | 2  2 | TS Lan (ThS Yến)  TS Lan (ThS Hằng) |
| 27/9 – 1/10 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ thần kinh | 4 | TS Lan (ThS Hằng) |
| 4/10 – 9/10 | * GP-SL trẻ em và người cao tuổi | 2 | ThS Yến (TS Lan) |
| **Tổng** | | **42** | |

***Hà Nội, ngày 25/7/2021***

|  |  |
| --- | --- |
| GIÁO VỤ BỘ MÔN  **Nguyễn Nữ Hải Yến** | PHỤ TRÁCH BỘ MÔN  **Nguyễn Thị Phương Lan** |

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU – SINH LÝ

**NĂM HỌC 2021 – 2022 Học kỳ I – KHÓA H1K1**

Thời gian giảng: lý thuyết bắt đầu 26/07/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **SỐ TIẾT** | **CÁN BỘ GIẢNG** |
| 26/7 – 30/7 | * Bài mở đầu * Sinh lý tế bào * Đặc điểm GP-SL hệ vận động | 3  1 | TS Lan  ThS Yến (TS Lan) |
| 02/08 – 06/08 | * Sinh lý học máu và dịch thể | 4 | TS Lan (ThS Hằng) |
| 09/08 – 13/08 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ tuần hoàn | 4 | TS Lan (ThS Yến) |
| 16/08 – 20/08 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ tiết niệu * Giải phẫu - Sinh lý hệ tiêu hóa | 3  1 | ThS Yến (TS Lan) |
| 23/08 – 27/08 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ tiêu hóa (tiếp) | 4 | ThS Yến (TS Lan) |
| 30/08 – 03/09 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ hô hấp * Giải phẫu - Sinh lý hệ nội tiết | 3  1 | TS Lan (ThS Yến) |
| 06/09 – 10/09 | - Giải phẫu - Sinh lý hệ nội tiết (tiếp) | 4 | TS Lan (ThS Yến) |
| 13/09 – 17/09 | - Giải phẫu - Sinh lý hệ sinh dục | 4 | ThS Yến (TS Lan) |
| 20/9 – 25/9 | * Chuyển hóa - Điều nhiệt * Giải phẫu - Sinh lý hệ thần kinh | 2  2 | TS Lan (ThS Yến)  TS Lan (ThS Hằng) |
| 27/9 – 1/10 | * Giải phẫu - Sinh lý hệ thần kinh | 4 | TS Lan (ThS Hằng) |
| 4/10 – 9/10 | * GP-SL trẻ em và người cao tuổi | 2 | ThS Yến (TS Lan) |
| **Tổng** | | **42** | |

***Hà Nội, ngày 25/7/2021***

|  |  |
| --- | --- |
| GIÁO VỤ BỘ MÔN  **Nguyễn Nữ Hải Yến** | PHỤ TRÁCH BỘ MÔN  **Nguyễn Thị Phương Lan** |