**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ HỘ SINH**

**(*Trình độ trung cấp* )**

***Hà Nội, năm 2018***

**SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ HỘ SINH**

**Tên nghề: Hộ sinh**

**Mã nghề: 5720303**

**Mô tả nghề:** Hộ sinh là nghề thực hiện các công việc đỡ đẻ; tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi; khám một số tình trạng bệnh lý phụ khoa thông thường; tư vấn và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tư vấn và thực hiện phá thai an toàn với tuổi thai dưới 7 tuần; chăm sóc sức khỏe trẻ em; tiêm chủng mở rộng…

 Các công việc của nghề hộ sinh được thực hiện chủ yếu ở các bệnh viện chuyên khoa về sản, bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế các xã phường và cộng đồng. Cường độ làm việc của người hộ sinh ở cơ sở y tế là tương đối cao, đòi hỏi họ sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao để đạt được sự hài lòng của người bệnh. Để đảm bảo công việc của nghề hộ sinh được tốt thì cần có môi trường làm việc với đầy đủ về cơ sở vật chất, dụng cụ bảo hộ lao động, diện tích phòng, trang thiết bị y tế và các nội quy, quy định nơi làm việc của hộ sinh.

Điều kiện để hành nghề hộ sinh thì người lao động cần có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và thái độ về chuyên môn nghề đáp ứng với vị trí việc làm. Ngoài ra, người hộ sinh phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyên nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và có những sáng kiến mới để nâng cao chất lượng chăm sóc. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sản, phụ khoa.

| **STT** | **Vị trí việc làm** | **Các công việc** |
| --- | --- | --- |
| A | **Khám thai và quản lý thai nghén** | A1. Đón tiếp khách hàng | A2. Thu thập thông tin khách hàng | A3. Đo chỉ số sinh tồn | A4. Đo chiều cao tử cung, vòng bụng (khi đủ điều kiện) | A5. Xác định ngôi thế của thai | A6. Nghe tim thai |
| A7. Hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng | A8. Tư vấn sàng lọc trước sinh | A9. Tư vấn tiêm chủng cho thai phụ | A10. Tư vấn chế độ dinh dưỡng và vận động trong thời kỳ mang thai | A11. Giải thích kết quả thăm khám và ghi chép sổ sách, hồ sơ lưu | A12. Bảo quản trang thiết bị và khử khuẩn dụng cụ |
| B | **Chăm sóc bà mẹ trong chuyển dạ và sinh đẻ** | B1. Đón tiếp thai phụ | B2. Đo cơn co tử cung | B3. Xác định ngôi thế kiểu thế, độ lọt của thai | B4. Khám xác định độ xóa mở cổ tử cung, tình trạng ối | B5. Nghe tim thai | B6. Vẽ biểu đồ chuyển dạ |
| B7. Theo dõi đẻ chỉ huy | B8. Hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng | B9. Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo y lệnh | B10. Chuẩn bị cho một cuộc đẻ  | B11. Nhận định, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc | B12. Đỡ đẻ ngôi chỏm |
| B13. Cắt tầng sinh môn | B14. Xử trí tích cực giai đoạn III và kiểm tra rau | B15. Thực hiện chăm sóc trẻ sau sinh - hồi sức sơ sinh | B16. Tham gia đào tạo và cập nhật các kiến thức chuyên ngành |  |  |
| C | **Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sau sinh** | C1. Kỹ năng giao tiếp với sản phụ và hoàn thiện hồ sơ bệnh án hàng ngày | C2. Chuẩn bị nhân viên y tế, dụng cụ, sản phụ | C3. Khám, nhận định và theo dõi sự co hồi tử cung | C4. Khám, nhận định và theo dõi sản dịch | C5. Thay băng vết mổ - cắt chỉ vết mổ (nếu có) | C6. Khám, nhận định và chăm sóc vết khâu tầng sinh môn (nếu có) |
| C7. Làm thuốc âm đạo - vệ sinh âm hộ | C8. Hướng dẫn bà mẹ chăm sóc vú | C9. Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo y lệnh | C10. Nhận định, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc | C11. Hướng dẫn bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ | C12. Hướng dẫn sản phụ chế độ ăn uống hợp vệ sinh  |
| C13. Giải thích cho gia đình trẻ về lợi ích của việc tắm bé | C14. Tắm bé |  |  |  |  |
| D | **Chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình** | D1. Giao tiếp với khách hàng | D2. Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản | D3. Tư vấn kế hoạch hóa gia đình | D4. Trợ giúp bác sĩ khám bệnh | D5. Trợ giúp bác sĩ làm thủ thuật (nếu có) | D6. Hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng |
| D7. Hướng dẫn tái khám | D8. Tham gia đào tạo và cập nhật các kiến thức  |  |  |  |  |