**LỊCH TRỰC CẤP CỨU 115 THÁNG 5/2019**

**(Từ 6/5 đến 2/6/2019 )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ | Ngày | CỌC I | CỌC II | CỌC III |
| 2 | 6 | Nguyễn Khắc Dũng | Tim mạch | Lê Nhật Minh  | PHCN | Lê văn Dũng |  Gan mật |
| 3 | 7 | Nguyễn Thế Giới | SNLN | Phạm Minh Ngọc | Thần Kinh | Nguyễn Văn Lâm | Chỉnh hình |
| 4 | 8 | Nguyễn Hồng Nguyên  | Hô Hấp | Trần Huy Hưng  | Nội A | Mai Văn Hùng | HSTC |
| 5 | 9 | Lê Văn Ngọc  | Thận-LM | Lê Xuân Huy | XKNT | Vũ Văn Thuận | Thần Kinh |
| 6 | 10 | Đỗ Đăng Tiến | SN-LN | Lê Văn Sỹ | KKB | Mai Văn Huy | Thần Kinh |
| **7** | **11** | **Tạ Quang Hùng** | **Bệnh nhiệt đới** | **Lê Đắc Tùng** | **Nội thận** | **Lê Trọng Hùng** | **CH-Bỏng** |
| **CN** | **12** | **Trịnh Ngọc Linh** | **Tiết Niệu** | **Nguyễn Văn Tùng** | **Quốc tế** | **Đỗ Văn Minh** | **Tiêu Hóa** |
| 2 | 13 | Lê Bá Chương | T. L. máu | Nguyễn văn Hải Chấn thương | Chấn thương | Trịnh Quốc Hùng | PHCN |
| 3 | 14 | Nguyễn Xuân Giá | SNLN | Nguyễn Đại Dương | HSTC | Lê Duy Tiến CH-B | CH-Bỏng |
| 4 | 15 | Đỗ Tất Tuân | Thận-Lọc Máu | Phạm Khắc Quân | Nội thận | Lê Quyền Minh | Tiêu Hóa |
| 5 | 16 | Cù Đức Dũng HSTC | HSTC | Trần Quang Tú | Chấn thương | Hoàng Trung Hiếu | Gan Mật |
| 6 | 17 | Nguyễn Văn Phương | Tiết Niệu | Dương Quang Minh | PKB | Lê Nguyên Hữu | Quốc tế |
| **7** | **18** | **Nguyễn Khắc Dũng** | **Tim mạch** | **Lê Nhật Minh**  | **PHCN** | **Lê văn Dũng** |  **Gan mật** |
| **CN** | **19** | **Nguyễn Thế Giới** | **SNLN** | **Phạm Minh Ngọc** | **Thần Kinh** | **Nguyễn Văn Lâm** | **Chỉnh hình** |
| 2 | 20 | Nguyễn Hồng Nguyên  | Hô Hấp | Trần Huy Hưng  | Nội A | Mai Văn Hùng | HSTC |
| 3 | 21 | Lê Văn Ngọc  | Thận-LM | Lê Xuân Huy | XKNT | Vũ Văn Thuận | Thần Kinh |
| 4 | 22 | Đỗ Đăng Tiến | SN-LN | Lê Văn Sỹ | KKB | Mai Văn Huy | Thần Kinh |
| 5 | 23 | Tạ Quang Hùng | Bệnh nhiệt đới | Lê Đắc Tùng | Nội thận | Lê Trọng Hùng | CH-Bỏng |
| 6 | 24 | Trịnh Ngọc Linh | Tiết Niệu | Nguyễn Văn Tùng | Quốc tế | Đỗ Văn Minh | Tiêu Hóa |
| **7** | **25** | **Lê Bá Chương** | **T. L. máu** | **Nguyễn văn Hải Chấn thương** | **Chấn thương** | **Trịnh Quốc Hùng** | **PHCN** |
| **CN** | **26** | **Nguyễn Xuân Giá** | **SNLN** | **Nguyễn Đại Dương** | **HSTC** | **Lê Duy Tiến CH-B** | **CH-Bỏng** |
| 2 | 27 | Đỗ Tất Tuân | Thận-Lọc Máu | Phạm Khắc Quân | Nội thận | Lê Quyền Minh | Tiêu Hóa |
| 3 | 28 | Cù Đức Dũng HSTC | HSTC | Trần Quang Tú | Chấn thương | Hoàng Trung Hiếu | Gan Mật |
| 4 | 29 | Nguyễn Văn Phương | Tiết Niệu | Dương Quang Minh | PKB | Lê Nguyên Hữu | Quốc tế |
| 5 | 30 | Nguyễn Khắc Dũng | Tim mạch | Lê Nhật Minh  | PHCN | Lê văn Dũng |  Gan mật |
| 6 | 31 | Nguyễn Thế Giới | SNLN | Phạm Minh Ngọc | Thần Kinh | Nguyễn Văn Lâm | Chỉnh hình |
| **7** | **1/6** | **Nguyễn Hồng Nguyên**  | **Hô Hấp** | **Trần Huy Hưng**  | **Nội A** | **Mai Văn Hùng** | **HSTC** |
| **CN** | **2/6** | **Lê Văn Ngọc**  | **Thận-LM** | **Lê Xuân Huy** | **XKNT** | **Vũ Văn Thuận** | **Thần Kinh** |

**Đoàn TN BVĐK Giám đốc BV**