**Danh sách tên, ký hiệu Khoa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đơn vị** | **Ký hiệu** | **Ghi chú** |
| 1 | Đơn Vị Can Thiệp Mạch | DVCTM |  |
| 2 | Khoa Cấp Cứu | KCAPC |  |
| 3 | Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh | KCDHA |  |
| 4 | Khoa Da Liễu | DALIE |  |
| 5 | Khoa Giải Phẫu Bệnh | KGPBE |  |
| 6 | Khoa Hô Hấp | HOHAP |  |
| 7 | Khoa Hồi Sức Tích Cực | KHSTC |  |
| 8 | Khoa Huyết Học | KHHOC |  |
| 9 | Khoa Khám Bệnh | KBENH |  |
| 10 | Khoa Khám Chữa Bệnh Theo Yêu Cầu | KCBYC |  |
| 11 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn | KKSNK |  |
| 12 | Khoa Lão Học | KLAOH |  |
| 13 | Khoa Mắt | KHMAT |  |
| 14 | Khoa Ngoại Chấn Thương | NGOCT |  |
| 15 | Khoa Ngoại Lồng Ngực | NGOLN |  |
| 16 | Khoa Ngoại Thần Kinh | NGOTK |  |
| 17 | Khoa Ngoại Tiết Niệu | NGOTN |  |
| 18 | Khoa Ngoại Tiêu Hóa | KNTHO |  |
| 19 | Khoa Ngoại Tổng Hợp | NGOTH |  |
| 20 | Khoa Nhi | KHNHI |  |
| 21 | Khoa Nội A | KNOIA |  |
| 22 | Khoa Nội Thần Kinh - Cơ Xương Khớp | NTKCX |  |
| 23 | Khoa Nội Thận Tiết Niệu - Lọc Máu | KNTTN |  |
| 24 | Khoa Nội Tiêu Hóa | NOITH |  |
| 25 | Khoa Nội Tim Mạch | NOITM |  |
| 26 | Khoa Nội Tổng Hợp | NTHOP |  |
| 27 | Khoa Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức | PTGMH |  |
| 28 | Khoa Phụ Sản | KPHUS |  |
| 29 | Khoa Phục Hồi Chức Năng | KPHCN |  |
| 30 | Khoa Răng Hàm Mặt | KRHAM |  |
| 31 | Khoa Sinh Hóa | SINHH |  |
| 32 | Khoa Tai Mũi Họng | TAIMH |  |
| 33 | Khoa Thăm Dò Chức Năng | KTDCN |  |
| 34 | Khoa Vi Sinh | VSINH |  |
| 35 | Khoa Y Học Cổ Truyền | KYHCT |  |
| 36 | Phòng Vật Tư TBYT | PVTTB |  |
| 37 | Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Cán Bộ | TBVSK |  |
| 38 | Trung Tâm Bệnh Nhiệt Đới | TTBND |  |