# TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

 KHOA ĐD-KTYH

 **BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN** Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG GIÁO TRÌNH**

**ĐƠN VỊ (KHOA/ BỘ MÔN): ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nhan đề tài liệu** | **Dạng tài liệu** | **Tài liệu có tại Thư viện**  | **Tài liệu không có tại Thư viện** | **Ghi chú** |
| Có tạiBộ môn | Của cá nhân cán bộ | Nguồn khác | Thông tin thêm về tài liệu |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **Tên giáo trình: Điều dưỡng cơ sở I, II** |  |
| 1 | Điều Dưỡng Cơ Bản 1 – 2 | Sách | X |  |  |  | Lê Thị Bình (2011), NXB giáo dục Việt Nam, Hà Nội |  |
| 2 | Điều dưỡng cơ bản và nâng cao | Sách | X |  |  |  | Lê Thị Bình, Trần Thúy Hạnh (2017), Điều dưỡng cơ bản và nâng cao, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội". |  |
| 3 | Điều dưỡng cơ bản: giáo trình đào tạo điều dưỡng tập 1 – 2. | Sách | X |  |  |  | Cao Văn Thịnh, Hồ Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Phượng (2017), NXB Y học, TP. Hồ Chí Minh.  |  |
| 4 | Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 1 – 2. | Sách | X |  |  |  | Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận (2010), NXB giáo dục Việt Nam. |  |
| 5 | Clinical nursing skills & techniques, 7th edition. | Sách | X |  |  |  | Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter (2010), Mosby. |  |
| 6 | Kozier & Erb's Fundamentals of nursing: concepts, process, and practice, 8th edition. | Sách | X |  |  |  | Berman, Audrey (2008), Pearson Prentice Hall. |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tên giáo trình: Quản lý điều dưỡng** |  |
| 1 | Quản lý điều dưỡng. | Sách | X |  |  |  | Lê Văn An (2014), Quản lý điều dưỡng, NXB Giáo dục Việt Nam. |  |
| 2 | Tài liệu quản lý điều dưỡng. | Sách | X |  |  |  | Bộ Y Tế (2004), NXB Y học, Hà Nội. |  |
| 3 | Tài liệu đào tạo liên tục Quản lý chất lượng bệnh viện. | Sách | X |  |  |  | Bộ Y Tế (2014), NXB Y học, Hà Nội. |  |
| 4 | Quản lý y tế. | Sách | X |  |  |  | Dương Huy Liệu (2006), Hà Nội.  |  |
| 5 | Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. | Sách | X |  |  |  | Polit, Denise F. (2010), Lippincott Williams & Wilkins. |  |
| **Tên giáo trình: Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng** |  |
| 1 | Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Y khoa. | Sách | X |  |  |  | Nguyễn Văn Hiến (2014), NXB Y học.  |  |
| 2 | Điều dưỡng cơ bản 1. | Sách | X |  |  |  | Phạm Văn Lình (2007), NXB Giáo dục Hà Nội. |  |
| 3 | Kỹ năng y khoa cơ bản | Sách | X |  |  |  | Đào Văn Long (2009), Kỹ năng y khoa cơ bản, NXB Y học TP Hồ Chí Minh. |  |
| 4 | Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe  | Sách | X |  |  |  | Nguyễn Văn Mạn (2011, NXB Y học. |  |
| 5 | Communication in nursing, 7th edition. | Sách | X |  |  |  | Balzer-Riley, Julia W (2012), 7th edition. |  |
| 6 | Kozier & Erb's Fundamentals of nursing: concepts, process, and practice, 8th edition. | Sách | X |  |  |  | Berman, Audrey (2008), Pearson Prentice Hall. |  |