**PHỤ LỤC 2**

**DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/ GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH**

**PHỤ LỤC 3**

**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH**

**I. Sau đại học/ Chuyên khoa II/** **Răng Hàm Mặt**

**1.1. Điều trị và nha chu**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa II/ Răng Hàm Mặt/ Điều trị và nha chu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Trịnh Đình Hải | Giáo sư, Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000336/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 35 | Điều trị và Nha chu | Nha chu* Viêm lợi mạn tính
* Viêm lợi cấp tính
* Viêm quanh răng tiến triển chậm
* Viêm quanh răng phá hủy
* Phẫu thuật nạo lợi và cắt lợi
* Đại cương phẫu thuật quanh răng
* Phẫu thuật tái sinh mô có hướng dẫn
* Các phương pháp phẫu thuật túi quanh răng
 | Khoa Điều trị theo yêu cầu | 02 |
|  | Phạm Thanh Hà | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000907/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 21 | Điều trị và Điều trị | Điều trị* Đặt đam cao su
* Mở tủy và điều trị tủy răng ( tạo hình ống tủy bằng trâm máy)
* Điều trị tủy lại
* Thực hiện điều trị nội nha kết hợp phẫu thuật cắt chóp răng
* Phục hồi được thân răng sau điều trị nội nha.
* Tẩy trắng răng tại ghế
* Điều trị hội chứng nhạy cảm ngà bằng trám phục hồi thân răng và sử dụng Lazer
 | Khoa Điều trị Nội nha | 02 |
|  | Lê Hồng Vân | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000915/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 17 | Điều trị và Nha chu | Khoa Điều trị theo yêu cầu | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa II/ Răng Hàm Mặt/Điều trị và nha chu)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 02 |  |
|  | Ghế máy răng | 06 |  |
|  | Phòng X quang | 01 |  |
|  | Máy tính | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Kính hiển vi nội nha | 04 |  |
|  | Máy X quang răng | 02 |  |
|  | Máy định vị chóp răng | 06 |  |
|  | Motor nội nha | 04 |  |
|  | Máy thử tủy | 02 |  |
|  | Máy lèn nhiệt  | 03 |  |
|  | Bộ dụng cụ điều trị tủy | 15 |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | 15 |  |
|  | Máy lấy cao răng  | 10 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 10 |  |
|  | Đèn halogen | 01 |  |
|  | Máy Laser Diode | 01 |  |
|  | Máy Laser He-Ne | 01 |  |
|  | Dao điện | 01 |  |
|  | Máy hấp sấy dụng cụ | 02 |  |
|  | ….. |  |  |

**1.2. Phục hình và Chỉnh hình răng**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa II/ Răng Hàm Mặt/Phục hình và Chỉnh hình răng)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
| 1. 2
 | Chu Thị Quỳnh Hương | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000349/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 18 | Phục hình và Chỉnh hình răng | Phục hình* Phục hình tháo lắp từng phần nền nhựa
* Phục hình hàm khung
* Phục hình toàn bộ
* Cầu chụp răng
 | Khoa Phục hình răng | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa II/ Răng Hàm Mặt/ Phục hình và Chỉnh hình răng)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế máy răng | 02 |  |
|  | Máy tính | 01 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Micromotor | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 20 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Khay lấy dấu | 50 |  |
|  | Dụng cụ tháo chốt, chụp | 06 |  |
|  | Máy lấy dấu kỹ thuật số | 01 |  |
|  | Máy lấy cao | 03 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 13 |  |
|  | Máy hấp sấy dụng cụ | 01 |  |
|  | ………. |  |  |

**1.3. Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa II/ Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Nguyễn Văn Dĩ | Bác sĩ chuyên khoa II | Răng Hàm Mặt | 000899/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 35 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt | Phẫu thuật trong miệng* Phẫu thuật cắt cuống và nang chân răng
* Răng vĩnh viễn mọc ngầm: nguyên nhân và thái độ xử trí
* Điều trị bảo tồn răng vĩnh viễn mọc ngầm
* Phẫu thuật răng khôn mọc ngầm
* Miniscrew trong hỗ trợ chỉnh nha
* Cấy chuyển răng tự thân
* Làm dài thân răng lâm sàng bằng phẫu thuật và không phẫu thuật
* Phẫu thuật đặt trụ lành thương trong implant 2 thì.
 | Khoa Phẫu thuật trong miệng | 02 |
|  | Nguyễn Mạnh Hà | Bác sĩ chuyên khoa II | Răng Hàm Mặt | 000362/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 36 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt | Bệnh lý miệng và Phẫu thuật Hàm mặt* Gãy phức hợp mũi sàng
* Hàm điều trị tiền phẫu thuật cho bệnh nhân khe hở môi vòm miệng
* Tạo hình vòm miệng bằng vạt chữ Z đảo ngược
* Loạn năng khớp thái dương hàm
* Ung thư tuyến nước bọt
* Ung thư vùng hàm mặt
* Phục hồi khuyết hổng vùng hàm mặt bằng vi phẫu
* Đau dây thần kinh V
 | Khoa Phẫu thuật tạo hình Hàm mặt | 02 |
|  | Phạm Hoàng Tuấn | Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000334/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 27 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt | Khoa Chấn thương và Chỉnh hình Hàm mặt | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa II/ Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Giường bệnh | 04 |  |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế tiểu phẫu | 02 |  |
|  | Phòng tiểu phẫu | 01 |  |
|  | Ghế nha khoa | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy khoan xương | 02 |  |
|  | Máy cưa xương | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | 03 |  |
|  | Bàn mổ tê | 02 |  |
|  | Đèn mổ | 02 |  |
|  | Monitor theo dõi 5 thông số  | 04 |  |
|  | Dao điện  | 02 |  |
|  | Máy khoan xương  | 02 |  |
|  | Máy cắt xương  | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ và máy lấy cao răng | 02 |  |
|  | Kính hiển vi vi phẫu | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ thẩm mỹ  | 02 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 12 |  |
|  | Lò hấp  | 03 |  |
|  | Máy ảnh | 01 |  |
|  | …… |  |  |

**II. Sau đại học/ Chuyên khoa I/Răng Hàm Mặt**

**2.1. Điều trị và nha chu**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/Điều trị và nha chu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Hồ Thị Quỳnh Minh | Bác sĩ chuyên khoa II | Răng Hàm Mặt | 000877 /BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 20 | Điều trị và Nha chu | Nha chu* Phẫu thuật cắt lợi và tạo hình lợi
* Đại cương phẫu thuật vùng quanh răng
* Phẫu thuật vạt trượt bên
* Phẫu thuật vạt di chuyển về phía cổ răng
* Phẫu thuật ghép lợi
* Phẫu thuật ghép xương ổ răng
* Phẫu thuật cắt chân và chia đôi răng
* Phẫu thuật tái sinh mô có hướng dẫn
 | Khoa Nha chu | 02 |
|  | Nguyễn Thế Hạnh | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 0001037/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 11 | Điều trị và Nha chu | Điều trị* Đặt đam cao su
* Mở tủy và điều trị tủy răng ( tạo hình ống tủy bằng trâm máy)
* Điều trị tủy lại
* Phục hồi được thân răng sau điều trị nội nha.
* Tẩy trắng răng tại ghế
* Điều trị hội chứng nhạy cảm ngà bằng trám phục hồi thân răng và sử dụng Lazer
 | Khoa Điều trị tổng hợp | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Điều trị và nha chu)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 02 |  |
|  | Ghế máy răng | 04 |  |
|  | Máy tính | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy định vị chóp răng | 06 |  |
|  | Motor nội nha | 04 |  |
|  | Máy thử tủy | 02 |  |
|  | Máy lèn nhiệt  | 03 |  |
|  | Bộ dụng cụ điều trị tủy | 15 |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | 15 |  |
|  | Máy lấy cao răng  | 10 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 10 |  |
|  | Đèn halogen | 01 |  |
|  | Máy Laser Diode | 01 |  |
|  | Máy Laser He-Ne | 01 |  |
|  | Dao điện | 01 |  |
|  | Lò hấp  | 02 |  |
|  | ………. |  |  |

**2.2. Phục hình và Chỉnh hình răng**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Phục hình và Chỉnh hình răng)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
| 1 | Phó Bích Hà | Bác sĩ chuyên khoa II | Răng Hàm Mặt | 000351/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 19 | Phục hình và Chỉnh hình răng | Phục hình* Phục hình tháo lắp toàn phần nền nhựa
* Phục hình hàm khung
* Phục hình toàn phần, hàm toàn bộ
* Cầu răng
* Chụp răng
* Răng chổt
* In lay, onlay
* Veneer
 | Khoa Phục hình răng | 02 |
| 2 | Nguyễn Thanh Huyền | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000893/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 15 | Phục hình và Chỉnh hình răng | Chỉnh hình răng* Phân tích phim sọ nghiêng
* Thói quen xấu gây lệch lạc khớp cắn
* Khí cụ cố định
* Khí cụ tháo lắp
* Lực và sự chuyển dịch răng
* Nhổ răng có hướng dẫn
* Chẩn đoán lệch lạc răng và hàm
* Điều trị răng hỗn hợp
 | Khoa Nắn chỉnh răng | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Phục hình và Chỉnh hình răng)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế máy răng | 04 |  |
|  | Máy tính | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Micromotor | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 20 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Khay lấy dấu | 50 |  |
|  | Dụng cụ tháo chốt, chụp | 06 |  |
|  | Máy lấy dấu kỹ thuật số | 01 |  |
|  | Phần mềm đọc phim V-Ceph | 01 |  |
|  | Phần mềm đọc phim Conebeam CT | 01 |  |
|  | Máy cắm Mini vis | 01 |  |
|  | Bộ cắm Minivis bằng tay | 03 |  |
|  | Đèn đọc phim  | 01 |  |
|  | Máy ảnh | 02 |  |
|  | Bộ kìm nắn chỉnh răng | 10 |  |
|  | Máy đánh chất lấy khuôn | 03 |  |
|  | Máy thổi cát | 01 |  |
|  | Máy lấy cao | 03 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 13 |  |
|  | Máy hấp sấy dụng cụ | 01 |  |
|  | ………. |  |  |

**2.3. Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Trần Cao Bính | Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000890/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 27 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt | Phẫu thuật trong miệng* Tiên lượng trước khi phẫu thuật nhổ răng khôn
* Biến chứng trong nhổ răng khôn: nguyên nhân, xử trí, dự phòng
* Biến chứng sau nhổ răng khôn: nguyên nhân, xử trí, dự phòng.
* Nhổ răng phẫu thuật
* Nang chân răng
* Phẫu thuật đặt miniscrew
* Cắm lại răng cùng ổ
* Phẫu thuật đặt implant đơn lẻ
 | Khoa Khám tổng hợp | 02 |
|  | Nguyễn Tấn Văn | Thạc sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000913/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 14 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt | Bệnh lý miệng và Phẫu thuật Hàm mặt* Gãy xương hàm trên, sơ cứu và điều trị
* Kế hoạch điều trị toàn diện khe hở môi vòm miệng
* Ung thư biểu mô vùng hàm mặt
* Các phương pháp tạo hình khuyết hổng hàm mặt
* U lành tuyến nước bọt
* Nang xương hàm do răng
* Viêm nhiễm khu trú các vùng nông hàm mặt
* Vết thương phần mềm phức tạp vùng hàm mặt
 | Khoa Phẫu thuật tạo hình Hàm mặt | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - Hàm mặt)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Giường bệnh | 02 |  |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế tiểu phẫu | 02 |  |
|  | Phòng tiểu phẫu | 01 |  |
|  | Ghế nha khoa | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy khoan xương | 02 |  |
|  | Máy cưa xương | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | 03 |  |
|  | Bàn mổ tê | 02 |  |
|  | Đèn mổ | 02 |  |
|  | Monitor theo dõi 5 thông số  | 04 |  |
|  | Dao điện  | 02 |  |
|  | Máy khoan xương  | 02 |  |
|  | Máy cắt xương  | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ và máy lấy cao răng | 02 |  |
|  | Kính hiển vi vi phẫu | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ thẩm mỹ  | 02 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 12 |  |
|  | Lò hấp  | 03 |  |
|  | Máy ảnh | 01 |  |
|  | ………. |  |  |

**2.4. Răng trẻ em và Nha khoa cộng động**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Răng trẻ em và Nha khoa cộng động)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Nguyễn Thị Hạnh | Thạc sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 001039/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 08 | Răng trẻ em và Nha khoa cộng động | Răng trẻ em* Các thói quen xấu răng miệng
* Gây mê chữa răng
* Giảm đau ý thức
* Các bệnh lý di truyền
* Tiên lượng sự phát triển ở trẻ em
* Hàm giả ở trẻ em
* Chăm sóc trẻ em đặc biệt
* Nha khoa can thiệp tối thiểu ở trẻ em
 | Khoa Răng trẻ em | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Chuyên khoa I/ Răng Hàm Mặt/ Răng trẻ em và Nha khoa cộng động)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng khám và điều trị | 04 |  |
|  | Ghế máy răng | 02 |  |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Phòng gây mê | 01 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị**  | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy chẩn đoán sâu răng sớm dianodent | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ điều trị tủy răng sữa và răng vĩnh viễn | 11 |  |
|  | Máy đo chiều dài ống tủy  | 04 |  |
|  | Máy điều trị nội nha x-smart  | 02 |  |
|  | Máy điều trị nội nha endo- pilot  | 01 |  |
|  | Máy thử tủy analog  | 01 |  |
|  | Máy lèn nhiệt optura  | 02 |  |
|  | Máy trộn fuji nhộng | 02 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 11 |  |
|  | Bộ dụng cụ và máy lấy cao răng | 11 |  |
|  | Máy hấp sấy dụng cụ  | 04 |  |
|  | ………. |  |  |

**III. Sau đại học/ Cao học/ Răng Hàm Mặt**

**3.1. Điều trị và nha chu**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Điều trị và nha chu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Nguyễn Thị Hồng Minh | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000876/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 20 | Điều trị và Nha chu | Nha chu* Phẫu thuật cắt lợi và tạo hình lợi
* Đại cương phẫu thuật vùng quanh răng
* Phẫu thuật vạt trượt bên
* Phẫu thuật vạt di chuyển về phía cổ răng
* Phẫu thuật ghép lợi
* Phẫu thuật ghép xương ổ răng
* Phẫu thuật cắt chân và chia đôi răng
* Phẫu thuật tái sinh mô có hướng dẫn
 | Khoa Nha chu | 02 |
|  | Bùi Thị Thanh Tâm | Thạc sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000887/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 16 | Điều trị và Nha chu | Điều trị* Đặt đam cao su
* Mở tủy và điều trị tủy răng ( tạo hình ống tủy bằng trâm máy)
* Điều trị tủy lại
* Phục hồi được thân răng sau điều trị nội nha.
* Tẩy trắng răng tại ghế
* Điều trị hội chứng nhạy cảm ngà bằng trám phục hồi thân răng và sử dụng Lazer
 | Khoa Điều trị Nội nha | 02 |
|  | Ngô Thị Hương Lan | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000724/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 11 | Điều trị và Nha chu | Khoa Điều trị RM người cao tuổi | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Điều trị và nha chu)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 02 |  |
|  | Ghế máy răng | 06 |  |
|  | Phòng X quang | 01 |  |
|  | Máy tính | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Kính hiển vi nội nha | 04 |  |
|  | Máy X quang răng | 02 |  |
|  | Máy định vị chóp răng | 06 |  |
|  | Motor nội nha | 04 |  |
|  | Máy thử tủy | 02 |  |
|  | Máy lèn nhiệt  | 03 |  |
|  | Bộ dụng cụ điều trị tủy | 15 |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | 15 |  |
|  | Máy lấy cao răng  | 10 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 10 |  |
|  | Đèn halogen | 01 |  |
|  | Máy Laser Diode | 01 |  |
|  | Máy Laser He-Ne | 01 |  |
|  | Dao điện | 01 |  |
|  | Lò hấp  | 02 |  |
|  | ………. |  |  |

**3.2. Phục hình và Chỉnh hình răng**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Phục hình và Chỉnh hình răng)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Phạm Thị Kim Hoa | Bác sĩ chuyên khoa II | Răng Hàm Mặt | 000352/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 21 | Phục hình và Chỉnh hình răng | * Phục hình tháo lắp toàn phần nền nhựa
* Phục hình hàm khung
* Phục hình toàn phần, hàm toàn bộ
* Cầu răng
* Chụp răng
* Răng chổt
* In lay, onlay
* Veneer
 | Khoa Phục hình răng | 02 |
|  | Võ Thị Thúy Hồng | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000379/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 20 | Phục hình và Chỉnh hình răng | * Phân tích phim sọ nghiêng
* Thói quen xấu gây lệch lạc khớp cắn
* Khí cụ cố định
* Khí cụ tháo lắp
* Lực và sự chuyển dịch răng
* Nhổ răng có hướng dẫn
* Chẩn đoán lệch lạc răng và hàm
* Điều trị răng hỗn hợp
 | Khoa Nắn chỉnh răng | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Phục hình và Chỉnh hình răng)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế máy răng | 04 |  |
|  | Máy tính | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Micromotor | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 20 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Khay lấy dấu | 50 |  |
|  | Dụng cụ tháo chốt, chụp | 06 |  |
|  | Máy lấy dấu kỹ thuật số | 01 |  |
|  | Phần mềm đọc phim V-Ceph | 01 |  |
|  | Phần mềm đọc phim Conebeam CT | 01 |  |
|  | Máy cắm Mini vis | 01 |  |
|  | Bộ cắm Minivis bằng tay | 03 |  |
|  | Đèn đọc phim  | 01 |  |
|  | Máy ảnh | 02 |  |
|  | Bộ kìm nắn chỉnh răng | 10 |  |
|  | Máy đánh chất lấy khuôn | 03 |  |
|  | Máy thổi cát | 01 |  |
|  | Máy lấy cao | 03 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 13 |  |
|  | Máy hấp sấy dụng cụ | 01 |  |
|  | ………. |  |  |

* 1. **Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Đàm Văn Việt | Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000884/ BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 14 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt | Phẫu thuật trong miệng * Tiên lượng trước khi phẫu thuật nhổ răng khôn
* Biến chứng trong nhổ răng khôn: nguyên nhân, xử trí, dự phòng
* Biến chứng sau nhổ răng khôn: nguyên nhân, xử trí, dự phòng.
* Nhổ răng phẫu thuật
* Nang chân răng
* Phẫu thuật đặt miniscrew
* Cắm lại răng cùng ổ
* Phẫu thuật đặt implant đơn lẻ
 | Khoa Cấy ghép răng Implant | 02 |
|  | Lê Ngọc Tuyến | Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000335/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 20 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt | Bệnh lý miệng và Phẫu thuật Hàm mặt* Gãy xương hàm trên, sơ cứu và điều trị
* Kế hoạch điều trị toàn diện khe hở môi vòm miệng
* Ung thư biểu mô vùng hàm mặt
* Các phương pháp tạo hình khuyết hổng hàm mặt
* U lành tuyến nước bọt
* Nang xương hàm do răng
* Viêm nhiễm khu trú các vùng nông hàm mặt
* Vết thương phần mềm phức tạp vùng hàm mặt
 | Khoa Phục hình Hàm mặt | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Giường bệnh | 02 |  |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế tiểu phẫu | 02 |  |
|  | Phòng tiểu phẫu | 01 |  |
|  | Ghế nha khoa | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy khoan xương | 02 |  |
|  | Máy cưa xương | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | 03 |  |
|  | Bàn mổ tê | 02 |  |
|  | Đèn mổ | 02 |  |
|  | Monitor theo dõi 5 thông số  | 04 |  |
|  | Dao điện  | 02 |  |
|  | Máy khoan xương  | 02 |  |
|  | Máy cắt xương  | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ và máy lấy cao răng | 02 |  |
|  | Kính hiển vi vi phẫu | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ thẩm mỹ  | 02 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 12 |  |
|  | Lò hấp  | 03 |  |
|  | Máy ảnh | 01 |  |
|  | ………. |  |  |

**3.4. Răng trẻ em và Nha khoa cộng động**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/Cao học / Răng Hàm Mặt/ Răng trẻ em và Nha khoa cộng động)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | Răng trẻ em và Nha khoa cộng động | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Nguyễn Thị Vân Anh | Thạc sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000901/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 16 | Răng trẻ em và Nha khoa cộng động | Răng trẻ em* Các thói quen xấu răng miệng
* Gây mê chữa răng
* Giảm đau ý thức
* Các bệnh lý di truyền
* Tiên lượng sự phát triển ở trẻ em
* Hàm giả ở trẻ em
* Chăm sóc trẻ em đặc biệt
* Nha khoa can thiệp tối thiểu ở trẻ em
 | Khoa Răng trẻ em | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Cao học / Răng Hàm Mặt/ Răng trẻ em và Nha khoa cộng động)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế máy răng | 02 |  |
|  | Phòng gây mê | 01 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy chẩn đoán sâu răng sớm dianodent | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ điều trị tủy răng sữa và răng vĩnh viễn | 11 |  |
|  | Máy đo chiều dài ống tủy  | 04 |  |
|  | Máy điều trị nội nha x-smart  | 02 |  |
|  | Máy điều trị nội nha endo- pilot  | 01 |  |
|  | Máy thử tủy analog  | 01 |  |
|  | Máy lèn nhiệt optura  | 02 |  |
|  | Máy trộn fuji nhộng | 02 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 11 |  |
|  | Bộ dụng cụ và máy lấy cao răng | 11 |  |
|  | Máy hấp sấy dụng cụ  | 04 |  |
|  | ……….. |  |  |

**IV. Sau đại học/ Bác sỹ Nội trú/ Răng Hàm Mặt**

**4.1. Điều trị và nha chu**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Bác sỹ Nội trú / Răng Hàm Mặt/ Điều trị và nha chu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Vũ Đình Kế | Bác sĩ chuyện khoa II | Răng Hàm Mặt | 000895 /BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 30 | Điều trị và Nha chu | Điều trị* Đặt đam cao su
* Mở tủy và điều trị tủy răng (tạo hình ống tủy bằng trâm máy)
* Điều trị tủy lại
* Phục hồi được thân răng sau điều trị nội nha.
* Tẩy trắng răng tại ghế
* Điều trị hội chứng nhạy cảm ngà bằng trám phục hồi thân răng và sử dụng Lazer
 | Khoa Điều trị RM người cao tuổi | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Bác sỹ Nội trú / Răng Hàm Mặt/ Điều trị và nha chu)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Phòng giảng dạy | 02 |  |
|  | Ghế máy răng | 02 |  |
|  | Máy tính | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy định vị chóp răng | 06 |  |
|  | Motor nội nha | 04 |  |
|  | Máy thử tủy | 02 |  |
|  | Máy lèn nhiệt  | 03 |  |
|  | Bộ dụng cụ điều trị tủy | 15 |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | 15 |  |
|  | Máy lấy cao răng  | 10 |  |
|  | Đèn quang trùng hợp | 10 |  |
|  | Đèn halogen | 01 |  |
|  | Máy Laser Diode | 01 |  |
|  | Máy Laser He-Ne | 01 |  |
|  | Dao điện | 01 |  |
|  | Lò hấp  | 02 |  |
|  | ………… |  |  |

* 1. **Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt**

**Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Bác sỹ Nội trú / Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Học hàm học vị; Chuyên khoa/nội trú** | **Ngành/ chuyên ngành đã được đào tạo** | **Chứng****chỉ****hành****nghề** | **Ngành****/chuyên****ngành****đang****hành****nghề** | **Số năm kinh nghiệm KCB** | **Môn học/hoc phần/Tin chỉ trong chương trình thực hành** | **Nội dung môn học** | **Khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành** | **Số****giường /Ghế nha đạt yếu****cầu thực****hành** |
|  | Nguyễn Anh Tùng | Thạc sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000875/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 10 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt | Phẫu thuật trong miệng * Tiên lượng trước khi phẫu thuật nhổ răng khôn
* Biến chứng trong nhổ răng khôn: nguyên nhân, xử trí, dự phòng
* Biến chứng sau nhổ răng khôn: nguyên nhân, xử trí, dự phòng.
* Nhổ răng phẫu thuật
* Nang chân răng
* Phẫu thuật đặt miniscrew
* Cắm lại răng cùng ổ
* Phẫu thuật đặt implant đơn lẻ
 | Khoa Khám tổng hợp | 02 |
|  | Vũ Tuấn Hùng | Thạc sĩ y khoa | Răng Hàm Mặt | 000908/BYT-CCHN | Răng Hàm Mặt | 17 | Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt | Bệnh lý miệng và Phẫu thuật Hàm mặt* Gãy xương hàm trên, sơ cứu và điều trị
* Kế hoạch điều trị toàn diện khe hở môi vòm miệng
* Ung thư biểu mô vùng hàm mặt
* Các phương pháp tạo hình khuyết hổng hàm mặt
* U lành tuyến nước bọt
* Nang xương hàm do răng
* Viêm nhiễm khu trú các vùng nông hàm mặt
* Vết thương phần mềm phức tạp vùng hàm mặt
 | Khoa Chấn thương và Chỉnh hình Hàm mặt | 02 |

**Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)**

(Sau đại học/ Bác sỹ Nội trú / Răng Hàm Mặt/ Bệnh lý và Phẫu thuật miệng – Hàm mặt)

1. **CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục cơ sở vật chất** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Giường bệnh | 02 |  |
|  | Phòng giảng dạy | 01 |  |
|  | Ghế tiểu phẫu | 02 |  |
|  | Phòng tiểu phẫu | 01 |  |
|  | Ghế nha khoa | 02 |  |

1. **TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục trang thiết bị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  | Máy khoan xương | 02 |  |
|  | Máy cưa xương | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | 03 |  |
|  | Bàn mổ tê | 02 |  |
|  | Đèn mổ | 02 |  |
|  | Monitor theo dõi 5 thông số  | 04 |  |
|  | Dao điện  | 02 |  |
|  | Máy khoan xương  | 02 |  |
|  | Máy cắt xương  | 02 |  |
|  | Bộ dụng cụ và máy lấy cao răng | 02 |  |
|  | Kính hiển vi vi phẫu | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ thẩm mỹ  | 02 |  |
|  | Tay khoan chậm | 06 |  |
|  | Tay khoan nhanh | 12 |  |
|  | Lò hấp  | 03 |  |
|  | Máy ảnh | 01 |  |
|  | ………. |  |  |