|  |  |
| --- | --- |
| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU**

**ĐANG CÔNG TÁC TẠI NHÀ TRƯỜNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tổng số** | **Chức danh**  **GS/PGS** | **Trình độ chuyên môn** | | | | **Ghi chú** |
| Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng |  |
| **1** | **Giảng viên cơ hữu theo ngành** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cao đẳng Dược | 124 |  | 16 | 39 | 69 |  |  |
| 1.2 | Cao đẳng Điều dưỡng | 71 |  | 8 | 32 | 31 |  |  |
| 1.3 | Cao đẳng Hộ sinh | 23 |  |  | 6 | 17 |  |  |
| 1.4 | Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.5 | Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học | 16 |  |  | 7 | 9 |  |  |
| 1.6 | Trung Cấp Dược | 21 |  |  | 1 | 3 | 17 |  |
| 1.7 | Trung cấp Y sĩ | 7 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |
| 1.8 | Trung Cấp Điều dưỡng | 14 |  | 1 | 6 | 7 |  |  |
| 1.9 | Nghề nhân viên y tế thôn bản (TĐSC) | 4 |  |  | 1 | 3 |  |  |
| 1.10 | Nghề nhân viên chăm sóc (TĐSC) | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 1.11 | Nghề xoa bóp bấm huyệt (TĐSC) | 4 |  |  | 1 | 3 |  |  |
| 2 | Giảng viên cơ hữu môn chung | 114 | 1 | 6 | 57 | 51 |  |  |
| **Tổng số** | | **417** | **1** | **31** | **164** | **204** | **18** |  |

**HIỆU TRƯỞNG**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO**

**CÔNG KHAI TỶ LỆ SINH VIÊN/GIẢNG VIÊN QUY ĐỔI**

**THEO NGÀNH HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Khối ngành | Tỷ lệ quy đổi |
| 1 | Ngành Dược | 25SV/GV |
| 2 | Ngành Điều dưỡng | 25SV/GV |
| 3 | Ngành Hộ sinh | 25SV/GV |
| 4 | Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25SV/GV |
| 5 | Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học | 25SV/GV |
| 6 | Ngành Y sĩ | 25SV/GV |

**HIỆU TRƯỞNG**