***Khung chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Y học dự phòng***

| **STT** | **Mã số** | **Khung chương trình** | **Số tín chỉ** | **Năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Các học phần bổ sung** | | |  | 1-2 |
| * 1. **NCS chưa có bằng Thạc sĩ:** Học toàn bộ chương trình thạc sĩ ngành Y học dự phòng | | | *Tối thiểu 30 tín chỉ* |  |
| * 1. **NCS có bằng Thạc sĩ ngành phù hợp** | | | Theo quy định của cơ sở đào tạo Thạc sĩ |  |
|  | **ThS.1** | Dịch tễ học các bệnh lây và không lây |  |
|  | **ThS.2** | Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm |  |
|  | **ThS.1** | Sức khỏe môi trường |  |
|  | **ThS.2** | Sức khỏe nghề nghiệp |  |
| **2. Các học phần trình độ Tiến sĩ** | | |  |  |
| **2.1** | **Các học phần bắt buộc: 4 học phần (14 tín chỉ)** | | **13 TC** | 1-2 |
|  | **TS.1** | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 4 |  |
|  | **TS.2** | Quản lý và phân tích số liệu | 3 |  |
|  | **TS.3** | Hành vi sức khỏe và nâng cao sức khỏe | 3 |  |
|  | **TS.4** | Quản lý hệ thống y tế | 3 |  |
| ***2.2*** | ***Các học phần tự chọn (3 tín chỉ). Chọn 1 trong số những học phần dưới đây*** | | **3 TC** | 1-2 |
|  | **TS.5a** | Đánh giá sức khỏe cộng đồng | 3 |  |
|  | **TS.5b** | Đánh giá can thiệp |
|  | **TS.5c** | Dịch tễ học sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp |
|  | **TS.5d** | Dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm |
|  | **TS.5đ** | Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm |
|  | **TS.5e** | Đánh giá nguy cơ |
|  | **TS.5g** | Giám sát dịch tễ học và điều tra vụ dịch |
|  | **TS.5h** | Kinh tế y tế |
|  | **TS.5i** | Quản lý chất lượng dịch vụ y tế |
|  | **TS.5k** | Quản lý dự án, chương trình y tế |
|  | **TS.5l** | Quản lý nguồn lực y tế |
|  | **TS.5m** | Lập kế hoạch y tế |
| **3** | **Đề cương chi tiết** | | **6** |  |
| **4.** | **Các chuyên đề tiến sĩ theo các hướng nội dung sau:** | | **6** | 1- 2 |
|  | Chuyên đề 1: Thực trạng của vấn đề sức khỏe liên quan đến luận án | | 2 |  |
|  | Chuyên đề 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe liên quan đến luận án | | 2 |  |
|  | Chuyên đề 3: Các giải pháp can thiệp vấn đề sức khỏe liên quan đến luận án | | 2 |  |
| **5** | **Luận án Tiến sĩ** | | **80** | 1-4 |