|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐH Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**LỊCH GIẢNG**

Đối tượng: RHMK7, RHMK8, RHMK9

Thời gian từ ngày: 7/8/2017 – / /2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ /ngày** | **Nội dung giảng** | **Đối tượng** | **Thời gian** | **Địa điểm** | **Cán bộ giảng** |
| Thứ 2  7.8 | * Phổ biến nội quy & quy chế * Lý thuyết (Giải phẫu răng) * **Đại cương giải phẫu răng** (2t) | RHMK9 | Sáng  (3-4) | GĐ  R101 | TS. Công  ThS. Mai |
| * Phổ biến nội quy & quy chế * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **Giải phẫu chức năng hệ thống cơ và xương sọ mặt** (1t) * **Khớp thái dương hàm** (1t) | RHMK7 | Chiều  (6-7) | YGD  A206 | TS. Công |
| Thứ 3  8.8 | * Phổ biến nội quy & quy chế * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **Ghế máy nha khoa & dụng cụ thăm khám** (1t) * **Vật liệu, dụng cụ và thiết bị hàn răng** (1t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | GĐ  R101 | TS. Công  ThS. Hạnh |
| Thứ 5, 6, 7  & CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  14.8 | * Lý thuyết (Giải phẫu răng) * **Đại cương giải phẫu răng** (2t) | RHMK9 | Sáng  (3-4) | YGĐ  R101 | ThS. Mai |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **TL: Đặc điểm hệ thống cơ & xương sọ mặt trong mối liên hệ với hoạt động chức năng** (2t) | RHMK7 | Chiều  (6-7) | YGD  A206 | TS. Công |
| Thứ 3  15.8 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **TL: Ưu nhược điểm các loại vật liệu hàn răng & ứng dụng** **lâm sàng** (2t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | TS. Công |
| Thứ 5, 6, 7  & CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  21.8 | * Lý thuyết (Giải phẫu răng) * **Hình thể ngoài răng vĩnh viễn** (2t) | RHMK9 | Sáng  (3-4) | YGĐ  R101 | TS. Hằng |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **TL: Đặc điểm của khớp thái dương hàm trong hoạt động chức năng** (2t) | RHMK7 | Chiều  (6-7) | YGD  A206 | TS. Công |
| Thứ 3  22.8 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ và thiết bị điều trị nội nha** (2t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | ThS. Mai |
| Thứ 7 CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  28.8 | * Lý thuyết ( Giải phẫu răng) * **Hình thể ngoài răng vĩnh viễn** (2t) | RHMK9 | Sáng  (3-4) | YGĐ  R101 | TS. Hằng |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **Khái niệm cắn khớp** (2t) | RHMK7 | Chiều  (6-7) | YGD  A206 | ThS. Mai |
| Thứ 3  29.8 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ và thiết bị điều trị nội nha** (1t) * **Khí cụ chỉnh nha** (1t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | ThS. Mai |
| * Thực hành (Cắn khớp học) * **Khám khớp TDH & vận động HD** (2,5t) | RHMK7 | Chiều  (6-10) |  | TS. Công  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 3  5.9 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **TL: Đặc tính các VL điều trị nội nha & ứng dụng lâm sàng** (2t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | ThS. Mai |
| * Thực hành (Cắn khớp học) * **Khám cơ hàm** (2,5t) | RHMK7 | Chiều  (6-10) |  | ThS. Mai  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  9.9 | * Lý thuyết (Giải phẫu răng) * **TL: Hình thể ngoài RVV** (2t) | RHMK9 | Sáng  (1-2) | GĐR101 | TS. Hằng |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **Khái niệm cắn khớp** (1t) * **Động học cắn khớp** (1t) | RHMK7 | Sáng  (1-2) | GĐR102 | ThS. Mai |
| CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  11.9 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu và thiết bị chữa răng (2,5t)** | RHMK8  Nhóm 1 | Sáng  (1-5) | Labo RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| * Lý thuyết (Giải phẫu răng) * **TL: Hình thể ngoài RVV** (2t) * **KTTX1** | RHMK9 | Sáng  (3-4) | YGĐ  R101 | TS. Hằng  ThS. Hạnh |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **Động học cắn khớp** (2t) | RHMK7 | Chiều  (6-7) |  | ThS. Mai |
| Thứ 3  12.9 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ và thiết bị phục hình răng** (2t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | TS. Công |
| * Thực hành (Cắn khớp học) * **Khám cắn khớp ở tư thế LMTĐ** (2,5t) | RHMK7 | Chiều  (6-10) |  | ThS. Hạnh A  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  18.9 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu và thiết bị chữa răng (2,5t)** | RHMK8  Nhóm 2 | Sáng  (1-5) | Labo RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| * Lý thuyết ( Giải phẫu răng) * **Hình thể xoang tủy răng vĩnh viễn** (2t) | RHMK9 | Sáng  (3-4) | YGĐ  R101 | TS. Hằng |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **TL: Sơ đồ Poselt & cung Gothic** (2t) * **KTTX** | RHMK7 | Chiều  (6-7) | YGĐ  R102 | ThS. Mai |
| Thứ 3  19.9 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ và thiết bị phục hình răng** (1t) * **Dụng cụ dùng trong nha chu** (1t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | TS. Công |
| * Thực hành (Cắn khớp học) * **Khám cắn khớp ở tư thế lui sau, vđ sang bên, vđ ra trước** (2,5t) | RHMK7 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  21.9 | * Thực hành: * **Vẽ răng 11 trên giấy** (5t) – Nhóm 1 | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo RHM | TS. Công  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  25.9 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu và thiết bị nội nha (2,5t)** | RHMK8  Nhóm 1 | Sáng  (1-5) |  | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| * Lý thuyết (Giải phẫu răng) * **Bộ răng sữa** (2t) | RHMK9 | Sáng  (3-4) | YGĐ  R101 | TS. Công |
| * Lý thuyết (Cắn khớp học) * **Hoạt động chức năng và cận chức năng** (2t) | RHMK7 | Chiều  (6-7) | YGĐ  R102 | ThS. Mai |
| Thứ 3  26.9 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **TL: Đặc tính của vật liệu lấy dấu & ứng dụng lâm sàng** (2t) * **KTTX 1** | RHMK8 | Chiều  (6-7) | YGĐ  R101 | TS. Công  ThS. Hạnh A |
| * Thực hành (Cắn khớp học) * **Kỹ thuật sử dụng cung mặt để ghi dấu hàm trên** (2,5t) | RHMK7 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Mai  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  28.9 | * Thực hành: * **Đổ khối hộp thạch cao** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  2.10 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu và thiết bị nội nha (2,5t)** | RHMK8  Nhóm 2 | Sáng  (1-5) | Labo RHM | ThS. Mai  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 3  3.10 | * Lý thuyết (VL & thiết bị nha khoa) * **Dụng cụ nhổ răng** (1t) * **Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt** (1t) | RHMK8 | Sáng  (1-2) | YGĐ  R101 | BS. Nga  TS. Công |
| * Thực hành (Cắn khớp học) * **Kỹ thuật chuyển thông tin từ cung mặt sang giá khớp** (2,5t) | RHMK7 | Chiều  (6-10) |  | ThS. Mai  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  5.10 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 11** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  9.10 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục hình răng (2,5t)** | RHMK8  Nhóm 1 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | TS. Công  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  12.10 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 11** -tiếp (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  16.10 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục hình răng (2,5t)** | RHMK8  Nhóm 2 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | TS. Công  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  19.10 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 13** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Mai  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  23.10 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục hình răng (1,5t)** * **Khí cụ chỉnh nha (1t)** | RHMK8  Nhóm 1 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | ThS. Mai  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  26.10 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 13** –tiếp (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Mai  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  30.10 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục hình răng (1,5t)** * **Khí cụ chỉnh nha (1t)** | RHMK8  Nhóm 2 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | ThS. Mai  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  2.11 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 14** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | TS. Công  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  6.11 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Dụng cụ dùng trong nha chu (1t)** * **Dụng cụ nhổ răng (1,5 t)** | RHMK8  Nhóm 1 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | ThS. Hạnh A  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  9.11 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 14** –tiếp (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | TS. Công  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  13.11 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Dụng cụ dùng trong nha chu (1t)** * **Dụng cụ nhổ răng (1,5 t)** | RHMK8  Nhóm 2 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | TS. Công  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  16.11 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 16** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  20.11 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Dụng cụ nhổ răng (0,5 t)** * **Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt (2t)** | RHMK8  Nhóm 1 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | TS. Công  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  23.11 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 16** –tiếp (5t) * **KTTX 2** | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 2  27.11 | * Thực hành (VL& thiết bị nha khoa) * **Dụng cụ nhổ răng (0,5 t)** * **Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt (2t)** | RHMK8  Nhóm 2 | Sáng  (1-5) | Labo  RHM | TS. Công  ThS. Hạnh  KTV. Tuấn |
| Thứ 5  30.11 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 34** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Mai  BS. Nga  KTV. Tuấn |
| Thứ 7  &CN |  |  |  |  |  |
| Thứ 5  7.12 | * Thực hành: * **Vẽ và điêu khắc răng 36** (5t) | RHMK9 | Chiều  (6-10) | Labo  RHM | ThS. Hạnh  BS. Nga  KTV. Tuấn |

GIÁO VỤ BM

**Lưu Thị Thanh Mai**