**Ранобэ:**  Великий Доктор Лин Жань

**Описание:** Лин Жань, выпускник медицинской школы, начинает видеть мир как игровой интерфейс. Он использует его, чтобы проложить свой путь к выпуску, ординатуре, чтобы стать величайшим врачом в мире... Возможно. Мы пока не знаем.

**Кол-во глав:** 1-141

**Глава 1**

1 Глава: Я не сошёл с ума

[Пожалуйста, соберите свой пакет новичка.]

Это предложение снова возникло перед глазами Лин Жаня в полдень. В то же время в правом верхнем углу его поля зрения, продолжал мигать значок в виде посылки, похожий на сломанный маяк скорой помощи.

Лин тихонько вынул блокнот и сделал пометку в нем, но ничего не ответил на мигающее предложение.

Будучи студентом-медиком, Лин Жань обладал немалым любопытством, но в то же время мог проявлять достаточную осторожность и самообладание.

После получения этой системы в сбивающей с толку и запутанной манере, Лин Жань немедленно начал делать всевозможные записи о ней.

...Потому что сначала он должен был убедиться, что не сошёл с ума. И чтобы не потерять возможность забрать долгожданный диплом, который он просто обязан был получить, Лин Жаню пришлось самому сдавать экзамены.

Лин Жань первым выбрал Давосскую шкалу оценки когнитивных искажений. Для оценки когнитивных искажений он использовал шизофреников, особенно с бредовыми расстройствами. Более того, это была самооценка.

Всего было сорок два пункта, и все они описывали различные взгляды и убеждения людей. Вопросы задавались с точки зрения первого лица, с одним пунктом «полностью не согласен» и семью пунктами «полностью согласен».

Было очень легко заполнить всю форму, и некоторые из положений также легко было понять.

Например, первый пункт: Я нахожусь в поиске опасности.

Девятый пункт: Я часто не уверен, что люди имеют в виду.

Двадцатый пункт: Я удостоверяюсь, что все окна заперты.

Двадцать пятый пункт: Первые мысли всегда правильные.

Двадцать седьмой пункт: Я не выхожу из дома после наступления темноты.

Однако несмотря на то, что заполнить форму самооценки было несложно, её было довольно сложно обработать. Обычно нужно было рассчитывать по многим типам формул, прежде чем можно было получить окончательный результат.

Кроме того, помимо оценки шкалы когнитивных искажений, Лин Жань также выполнил китайскую версию «Исследования по измерению и лечению для улучшения когнитивных функций при шизофрении», версию доктора Эммануэль Питерс и других (ПП: the 21-item Peters et al. Delusions Inventory.) Описи галлюцинаций, версию Хэддока «Краткой психиатрической рейтинговой шкалы», а также «Шкалу позитивных и негативных синдромов», которая использовалась для определения наличия психоза и степени его тяжести.

Короче говоря, Лин Жань нуждался в компьютере, оснащённом соответствующим программным обеспечением, чтобы использовать данные для определения своего психического состояния.

Лин бесшумно поднялся на второй этаж школьной лаборатории. Когда он постучал в дверь, он услышал, как кто-то вошёл внутрь. Внезапно, человек остановился на несколько секунд перед дверью, прежде чем внезапно открыл её.

– Лин Жань младший, наконец, ты пришёл, – у его старшей сестры на губах был тонкий слой помады, и казалось, что она даже немного покраснела. При тусклом освещении кому-то легко было бы вспомнить, как волк изображал бабушку в Красной Шапочке, когда они её бы увидели.

– Сестрёнка, извини, что снова беспокою тебя, – Лин Жань спокойно улыбнулся.

– Всё в порядке, ничего страшного, – его вид заставил сестру почувствовать себя лучше. В её сознании возникла миниатюрная копия самой себя, которая завопила.

– Школьный красавчик такой мужественный, такой очаровательный, когда улыбается...

Лин Жань продолжал лыбиться.

Старшая сестра внезапно пришла в себя и немедленно отодвинулась от двери: – Заходи, не стой на пороге, я приготовила чай... Хотя нет, тебе я сделаю свежий. Ах да, как дела? Как поживаешь вообще?

– Хмм? Вполне здоров, почему ты спрашиваешь? – Лин Жань принял это к сведению, но уделил этому лишь немного внимания.

– Я слышала, что в тот день ты делал компьютерную и магнитно-резонансную томографии... Эм, я просто случайно об этом услышала, – рассказала ему она, готовя чайный пакетик.

Компьютерная томография стоила несколько сотен юаней, а МРТ – около двух тысяч. Поскольку Лин Жань хотел просканировать сразу несколько частей себя за один раз. Он, естественно, воспользовался имеющимися в его распоряжении ресурсами и обратился за помощью с третьего этажа. Его целью было убедиться, что в его мозгу не было никаких органических изменений.

Лин Жань также заранее подготовил для этого предлог: – Я хотел кое-что написать, поэтому попросил помощи у Ли. Ты видела? Как всё прошло?

– Красиво выглядит, – сказала его старшая сестра, но тут же поправила себя: – Ну, в смысле, всё хорошо, ты живой, розовый и тёплый. Никаких проблем.

Но его старшая сестра продолжала в мыслях ругаться на себя: Почему я так небрежно сказала?! Назвать МРТ чьего-то мозга красивым? Он же подумает о тебе как о великой извращенке! Тебе суждено прожить всю жизнь в одиночестве, или, хотя бы, завести сорок котов!!

– Хорошо, что никаких проблем. Слушай, а что это за машина? – Лин Жань сделал вид, что не уловил странности в её словах, и переключил внимание на компьютер в лаборатории.

– Да, у него установлено программное обеспечение для статистического анализа SPSS 20.0. Пока данных достаточно, мы можем поставить диагноз шизофрении на основе DSM-IV. Оценки CQB, BDI, PDI и PSYRATS, которые ты хочешь, не являются проблемой, – когда дело доходило до её специальности, у сестры рот не затыкался. Сразу после этого его старшая сестра научила Лин Жаня использовать программное обеспечение на практике.

Каждый год сюда приходили студенты, чтобы позаимствовать машины и программное обеспечение, но Лин Жань был единственным, кто получал такое подробное руководство к использованию.

Его старшая сестра была очень счастлива. Она со всей серьёзностью научила школьника, как пользоваться программой, прежде чем неохотно сказала: – Тогда, пожалуйста, управляй ею самостоятельно. Но сначала я выйду на улицу.

Было бы нехорошо, если бы она осталась и посмотрела на данные пациента.

– Ладно, извини за беспокойство, – Лин Жань сел и сосредоточил внимание на экране компьютера.

Старшая вышла из лаборатории, но при каждом шаге оборачивалась, чтобы взглянуть на него. Когда дверь была плотно закрыта, Лин Жань встал и запер её, прежде чем тихонько вытащить из рюкзака толстую стопку анкет.

Он закончил их совсем недавно. Чтобы предотвратить последствия галлюцинаций или шизофрении, Лин Жань даже снял видео и позволил своим одноклассникам проверить некоторые из них.

Студенты-медики нередко проводили эксперименты на себе, особенно когда дело касалось психиатрических экспертиз. Поскольку никаких операций или инъекций не требовалось, все любили использовать себя в качестве подопытных морских свинок.

Лин Жань ввёл цифры и буквы в соответствующие поля в соответствии с тем, чему научила его старшая сестра. Затем он дважды проверил их и нажал кнопку «Выполнить».

Компьютер начал работать, издавая тихое жужжание. Несмотря на то, что в таблице были только однозначные цифры, после добавления формул и коэффициентов операнд стал довольно большим.

Скрип принтера раздался спустя долгое время. Лин Жань схватил листок бумаги, который вышел из принтера. Сначала он посмотрел на конечный результат.

– Ну... стандартное значение Давосской шкалы оценки когнитивных искажений должно быть 128,05±26,5. Моё... 154. К счастью, я все ещё на расстоянии 0,55 балла от психического заболевания.

Лин Жань радостно встал и решил кликнуть по пакету новичка, но остановился.

– Мне, наверное, нужно найти укромное и безопасное место, прежде чем делать что-то подобное. Что если в рюкзаке есть Трансформер? Это навлечет беду на всю страну.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 2**

2 глава: На вершине всегда одиноко

После ужина Лин Жань по-быстрому решил отправиться в старое бомбоубежище, расположенное за учебным моргом.

Бомбоубежище давно было заброшено. Когда-то оно служило импровизированной больницей. А ещё раньше это был временный морг. После того, как был построен новый медицинский блок, оно снова вернулось к своим старым дням одинокого, обветшалого угла. Даже собаки в самую дикую жару не стали бы грызться за это «место под солнцем» из-за невыносимой вони.

Лин Жань, напротив, не обращал никакого внимания на запах.

Студенты-медики часто проверяли свои желудки на крепость, то есть, свои рвотные рефлексы с момента первого публичного вскрытия. Дайте им пару лет, и они начнут зевать, не прикрываясь ладонью на протяжении всего процесса с такими скучающими видами, будто пьют коктейли на светской вечеринке. Ну, если бы ещё у студентов такие деньги имелись.

Конечно, это не было похоже на то, что они стали бы выходить по ночам из дома, чтобы посетить морг из-за скучного вечера.

Лин Жань тихо и спокойно стоял в центре бомбоубежища, размышляя про себя: Трансформер уровня лидера должен быть около двадцати-двадцати пяти футов высотой, может быть, самое большее тридцать. (ПП: около 6-9 метров). Здесь должно быть достаточно места. Если трансформер в конечном итоге превзойдёт даже это, что мне делать?

Пока Лин Жань размышлял, он поднял палец и коснулся Подарочного Пакета Новичка в правом верхнем углу глаза.

[Награда: техника наложения аппозиционных швов (уровень мастера)] (ПП: аппозиционный шов – поверхностный шов, используемый для соединения кожных краёв раны. Короче, шов с захватом только кожи)

Спокойный, профессиональный голос эхом отозвался в голове Лин Жаня.

С этого момента всякий раз, когда Лин Жань думал о технике наложения таких швов, в его голове всплывали все тонкости этого навыка: расстояние между двумя иглами, приложенная сила, выбор нити, разнообразие узлов…

– Хм, не слишком ли скупа система, если всё, что она даёт, – это просто умение накладывать швы? Техника наложения аппозиционных швов, и только! – Лин Жань что-то тихо пробормотал себе под нос.

– Техника аппозиционного сшивания включает в себя простой прерывистый шов, простой непрерывный шов, подкожный шов, шов Гамби (сквозной краевой шов. Довольно часто используют в хирургии прямой кишки), перекрёстный матрацный шов (ПП: хирургический шов, который проходит назад и вперёд через оба края раны, так что игла повторно вводится каждый раз на стороне выхода и проходит в сторону введения) и блокирующий шов (ПП: если быть точным, то он проксимальный блокирующий шов. Его задача – временно ком-пенсировать тягу мышцы и разгрузить место повреждения сухожи¬лия на период его сращения), в общей сложности до шести типов, – объяснила система голосом, который звучал подозрительно предварительно записанным и отрепетированным.

– Ты можешь дать мне хоть чёртову дюжину способов наложения швов, – проворчал Лин Жань. – Но это всё равно наложение швов. Я мог бы изучить разгружающий шов (ПП: ослабляющий напряжение тканей в области основного шва) и инвертирующий шов (ПП: кишечный шов Альберта) из другого места, так почему бы просто не дать мне трансформер?

На этот раз реакция системы немного замедлилась, прежде чем она наконец ответила.

– Нет.

– Почему?

– Медицинская система передаёт только медицинские знания, а не трансформеры.

Лин Жань поджал губы и подумал: Не похоже, что системой управляет какое-то разумное существо.

Разумное существо спросило бы: «Какого чёрта тебе нужен трансформер?»

– О каком именно уровне мастера ты говоришь? – Лин нажал дальше.

Голос системы продолжал с той же искусственной вежливостью: – Техники классифицируются от самых низких до самых высоких, начиная от новичка, специалиста, мастер и идеал. Мастер занимает среди них третье место в этом списке.

– Оооо... Ваш подарочный пакет новичка ограничивается только этой дерьмовой техникой сшивания?

– Да.

– Только техника наложения швов?

– Да.

– Никаких трансформеров?

– Да.

Лин Жань нахмурился. Если бы эта система не убедила его в том, что она глупа, она, скорее всего, провалила бы тест Тьюринга (ПП: тест, чтобы определить, является ли объект человеком или роботом).

Несколько вопросов, которые он задал, были классическими в тесте Тьюринга. Столкнувшись с теми же вопросами, обычные люди, скорее всего, сказали бы: «Я уже ответил на этот вопрос» или что-то в этом роде, при условии, что они не начнут ругаться первыми. Только скрипт может повторять эти рутинные «да» без конца и края.

Но что, если эта штука просто притворяется? Лин Жань покачал головой. С теми ограниченными ресурсами, что были в его руках, он действительно не мог доказать это в любом случае. Даже если он выполнит полный тест Тьюринга, те же самые сомнения все равно возникнут.

– Хорошо… Но что за напрасная трата такого хорошего бомбоубежища… – Лин Жань поднял голову и посмотрел на небо, разочарованный тем, что бомбоубежище нельзя использовать получше.

Когда он вернулся в общежитие, его соседи вернулись с ужина, но каждый из них высоко держал в руке телефон, чтобы сделать селфи или сфотографировать друг друга.

Чэнь Ваньхао был первым, кто увидел Лин Жаня. Он сказал ему несколько слов и поднял телефон.

– Лин Жань, поторопись и собери свою белую мантию. Они откопали её из какой-то грязной кладовки, и она сморщилась сильнее, чем старая капуста. Ты можешь принести ее в триста шестую, чтобы разгладить её.

– Господи... неужели это так необходимо? – Лин Жань посмотрел на студентов-медиков, всё ещё сидящих в белых халатах. Он удручённо вздохнул.

– Завтра мы едем на стажировку – в настоящую больницу. Мы должны произвести хорошее впечатление на других. Белые школьные халаты мятые как их жопы. Если я свой не поглажу, как мне его тогда перед белыми людьми-то носить? – когда Чэнь Ваньхао заговорил, он наклонил голову под углом сорок пять градусов к потолку, затем его камера издала слышимый щелчок.

– Где я возьму стетоскоп? – Лин Жань указал на красный стетоскоп, висевший на шее Чэня Ваньхао.

Парень в ответ рассмеялся и сказал: – Я купил его. Это из 3M, наделяет тебя супергеройским слухом. Хочешь попробовать?

– Стетоскопы в больнице не соответствуют вашим стандартам?

– Интернам выдают только белые халаты, никаких стетоскопов.

– Интересно, почему? – Лин Жань сочувственно посмотрел на Чэня. – Стетоскопы, должно быть, очень дорогие.

Чэнь Ваньхао заморгал от удивления на мгновение, а потом грустно снял его: – Я пожертвовал ради этого пятифутовыми спа-процедурами, а ты говоришь, что я не могу пользоваться этими статоскопами? Этот красный прожёг уже дыру в моём кармане.

– Я же тебе говорил. Стетоскопы бесполезны, интернам нужны только перчатки, – Ван Чжуан Юн протянул руки, уже обтянутые белыми перчатками, и потряс ими в непрестанно экспрессивной манере.

Лин Жань больше не смотрел на него. Он опустил голову и достал из ящика банан.

Ван Чжуан Юн дважды щёлкнул языком: – Ух ты, какой огромный размер!

Лин Жань молча использовал хирургический нож, чтобы разрезать банановую кожуру. Ван Чжуан Юн не мог отвести взгляда, говоря: – Лин Жань, у тебя, должно быть, хорошее наложение швов после всей твоей практики, так что тебе не нужно готовиться в последнюю минуту.

– Сегодня я чувствую себя как на лезвие ножа, – солгал Лин Жань. Он включил настольную лампу и взял из ящика нить длиной в семьдесят сантиметров компании Джонсон Этикон.

Эта нить #00 была особенно абразивной. Она легко бралась в руки, волочась за иглой, и выглядела относительно толстой. Многие зарубежные медицинские школы рекомендовали использовать такую нить на практике. Единственная проблема была в том, что она была сравнительно дороже, чем нити местного производства. Это было не то, что многие студенты могли позволить себе на практике в течение длительного периода времени.

К счастью, семья Лин Жань владела клиникой. У них были кое-какие сбережения, и они понимали расходы студента-медика. Они были счастливы обеспечить его.

Лин Жань держал щипцы в левой руке, а правой управлял иглодержателем. В тот момент, когда головка иглы упала на банановую кожуру, бесчисленные кусочки информации выскочили на передний план его разума. Всё произошло в одно мгновение. Ни секунды не колеблясь, он ловко щёлкнул запястьем, и игла прошла сквозь кожуру, словно жидкость.

– Воткни иглу, вытащи её, завяжи узел...

Лин Жань получил неплохой уровень мастерства благодаря собственной практике. Во многом именно по этой причине он не счёл «технику наложения аппозиционных швов на уровне мастера» особенно полезной.

Оглядываясь назад, Лин Жань, возможно, переоценивал себя. Его новое озарение только показало ему, насколько он мокрый за ушами. То, что когда-то привлекало его внимание в прошлом, теперь пришло к нему подсознательно.

На протяжении всего процесса банановая кожура оставалась совершенно неподвижной. Его повторяющиеся движения, когда он втыкал иглу и вытаскивал её, не сдвинули кожуру ни на йоту.

Расстояние между двумя иглами оставалось прежним. Можно было использовать самую точную линейку и всё равно не найти никаких ошибок. Узел был выполнен с механической точностью, даже очень похожей на шитьё на машинке.

Точность, аккуратность, зрелое суждение, выбранный угол и глубина, сбалансированные и устойчивые движения... Это было что-то простое, как наложение швов, но выполненное на уровне мастерства, который превосходил самые дикие фантазии.

– Ебать меня медведями, ты так быстро зашил эту штуку! – Ван Чжуан Юн внезапно появился из-за спины Лин Жаня, схватив большой сшитый банан одной рукой. Затем, рассматривая его словно произведение искусства, он поднёс его к носу и внимательно рассмотрел.

Лин Жань вдруг почувствовал себя одиноким мастером. После всего, что я сделал, всё, что ты можешь сказать – это «быстро»?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 3**

3 глава: Предложение о зачислении в интернатуру (1 часть)

Больница Юн Хуа.

Внизу, в амбулаторном учреждении, где наружная стена была сделана полностью из стекла, выстроилась группа интернов с высоко поднятыми головами, которые смотрели прямо перед собой. Несколько инструкторов в белых халатах с вышитыми на них словами «Университет Юн Хуа», «Медицинский Университет Юн Хуа» или «Колледж традиционной китайской медицины Юн Хуа» тихими голосами разговаривали с администрацией больницы.

Для студентов-медиков стажировка была знаком, сигнализирующим об их начале пути к становлению врачом.

В нём таилось какое-то волнение, когда, наконец, можно было увидеть плоды их многолетнего труда.

– Только не говорите мне, что... Я уже был здесь, в больнице Юн Хуа. И, всё же, чувство, которое я испытываю сейчас, совершенно отличается от того, что было в прошлом, – Ван Чжуан Юн пригладил волосы своими белыми перчатками два раза. Он повернулся к логотипу больницы с видом человека, кто с нетерпением ждал будущего.

– В последний раз, когда ты приходил сюда, тебе делали обрезание. Конечно, это другое чувство, – Чэнь Ваньхао был в хорошо отглаженном белом халате. На шее у него висел большой красный стетоскоп, две ручки были аккуратно приколоты к нагрудному карману. Он, казалось, играл роль лицензированного врача, его слова также были резкими и прямыми. (ПП: до доктора Кокса ещё далековато)

Ван Чжуан Юн привык к тому, что его частенько лишали дара речи. Он не чувствовал никакого раздражения и спокойно сказал: – Большие птицы должны работать в большой больнице.

Когда он произнёс эти слова, Ван Чжуан Юн искоса посмотрел на Чэня Ваньхао, с презрением и видом в роде: «Чувак, что за херню ты только что спорол?»

Чэнь Ваньхао немедленно взъерошил волосы и встрепенулся, как бешеный воробей, нахохлившись и всколыхнув перья. Взбешённый, он воскликнул: – Какого чёрта это значит?!

– Старина Чэнь, не заводись, – рядом с ним его одноклассник убедил его успокоиться и сказал: – Мы все вместе всё это время купались в общественной бане, кто там чего не видел, какой у кого хер, верно?

Чэнь Ваньхао больше не мог сдерживать гнев. Затем он сказал: – Не пытайся меня осадить…

– Всем молчать! – наставник, который возглавлял команду, держал рупор и сказал: – Сначала мы проведем небольшую встречу в группе и поговорим о некоторых вопросах, которые требуют внимания во время вашей стажировки. Затем мы проведем экскурсию по больнице. Разделитесь на группы и посещайте отделения по очереди. Все, сосредоточьтесь и хорошенько поработайте. Каждый аспект следующего повлияет на вашу оценку интернатуры.

Несколько одноклассников с тревогой посмотрели на Чэня Ваньхао. Прямо у них на глазах тот Чэнь Ваньхао, который только что впал в ярость, превратился в плюшевого кролика, которого накачали успокоительным.

Когда рутинная вступительная речь и визит подошли к концу, интернов отправили в имитационное тренировочное пространство – все пошли уже расслабленно, о чём-то громко переговариваясь, создавая тем самым оживлённый студенческий гул.

К тому времени преподаватели всех школ уже разошлись по домам. Ответственное лицо было заменено директором медицинского образования которого звали Лэй Бэйша.

Лэй Бэйша видел, как группы интернов приходили и уходили каждый год в лучшую больницу Юн Хуа.

Когда он увидел новые лица, молодые и такие взволнованные, Лэй Бэйша сразу же поставил детей на место.

Его голос был глубоким, когда он сказал: – Большинство из вас в конечном итоге отправятся в небольшие больницы в ближайшие дни! Вы будете бездельничать в маленьких больницах, делать инъекции, выписывать лекарства, ставить людям капельницы, делать аппендэктомию, и тогда вы продержитесь ещё год.

– В больницах третичного уровня класса А в нашей стране не хватает рабочих рук? Конечно, это так. Как насчёт первоклассных больниц общего профиля в таких местах, как Юн Хуа? Нам крайне нужны новые и перспективные люди! Даже в наших мечтах мы хотим нанимать других, но... – Лэй Бэйша повысил голос и продолжил оглушительным голосом: – Нам нужны люди, которые могут работать с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем! Нам нужны опытные зрелые врачи!

Лэй Бэйша продолжал свою речь и добавил: – Конечно, мы также будем обучать наших собственных врачей. Много известных врачей выпустились из Юн Хуа, да. Но! Только одарённые, прилежные и имеющие мировоззрение врача достойны быть обученными нами. По правде говоря, это не то, что происходит только в Юн Хуа, местных и крупных больницах, о которых вы все мечтаете сделать то же самое.

– Итак, вы все из тех врачей, у которых есть дар, усердие и нужное отношение? – Лэй Бэйша стоял на подиуме в тренажерном зале и смотрел на людей словно с пьедестала славы. Затем он медленно произнёс: – В следующем году всё будет зависеть только от вашей работы.

Студенты-медики, которых вначале переполнял энтузиазм, сразу же впали в уныние. Честно говоря, все знали о том, что только что сказал директор, но, когда кто-то сказал это вслух таким простым и понятным образом, вместо напыщенных речей о том, как всё будет хорошо, молодёжь не смогла с этим справиться.

Но Лин Жань стоял твёрдо. Его семья управляла клиникой. Естественно, он знал, как работают маленькие клиники и больницы.

Независимо от того, были ли они общими или частными, небольшие клиники и больницы в стране могли лечить только незначительные болезни и облегчать простую боль. Жалованья, которое получал врач, было достаточно, чтобы прокормить только одну семью. Всё-таки это было неизбежно для врача – чувствовать то, как он чахнет на глазах.

Это было бы особенно актуально для студентов-медиков, которые на протяжении многих лет усердно боролись в учёбе. Они не захотели бы стать врачами, которые только измеряли бы кровяное давление и лечили обычный грипп.

Лин Жань тоже не хотел быть таким, но он никогда не возлагал надежд на такие глупости, как желание, чтобы все его желания волшебным образом осуществлялись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 3.2**

3 глава: Предложение о зачислении в интернатуру (2 часть)

– В нашей больнице также существует предложение по поводу интернатуры. – Лэй Бэйша заметил, что его устрашающие слова сослужили свою службу. На его лице появилась улыбка, медленно сменившая серьёзное выражение, когда он заговорил с намёком на любезность в голосе: – Если результаты вашей стажировки будут одними из лучших, наш отдел медицинского образования будет уделять приоритетное внимание вашему набору. Когда другие больницы будут набирать врачей-резидентов, они обязательно обратят внимание на результаты вашей интернатуры.

Увидев, что моральный дух студентов восстановился, Лэй Бэйша снова улыбнулся. Затем он сказал: – У вас есть целый год для стажировки в Юн Хуа. Мы будем наблюдать и записывать ваши выступления в течение этого периода. Что касается вас, вы все должны стремиться улучшить свои навыки, используя такие места, как это тренировочное пространство для моделирования, где мы сейчас находимся. Наша больница потратила миллионы, чтобы построить это место для вас, чтобы вы могли здесь осваивать новые знания и оттачивать свои навыки.

Лэй Бэйша сделал шаг назад и представил другого молодого врача, стоявшего рядом с ним: – Это доктор Кан. Он – известный главный хирург нашего Юн Хуа. Теперь, пусть он проведёт нам краткую лекцию о технике наложения швов.

Кан Цзюляну было тридцать пять лет – самый расцвет сил в его жизни. Также он считался самым искусным молодым врачом среди хирургов.

Кан Цзюлян рассматривал вызов директора на трибуну как отдых. Даже когда Лэй Бэйша представил его, он всё ещё говорил в неадекватной манере: – Существует множество методов, которые нужно хорошо освоить для каждого хирурга. Наложение швов является основой среди основ. Вы должны были практиковать это в своей школе.

Когда Кан Цзюлян говорил об этом, он немного улыбнулся и сказал: – В главном отделении хирургии основным требованием для новых врачей, чтобы даже иметь возможность выполнять операцию, является прохождение теста в тренировочном пространстве для моделирования.

Кан Цзюлян взглянул на Лэй Бэйшу, продолжая говорить: – Стандарт, чтобы пройти тест в тренировочном пространстве, на самом деле очень прост в теории. Нужно просто анастомозировать хвосты десяти белых крыс.

Пока главный хирург произносил свою речь, он отодвинул кулису, закрывавшую стену рядом с трибуной, открыв большое стекло за собой и маленькую лабораторию внутри.

Лаборатория была больше дюжины квадратных метров. В середине экспериментального стола в лаборатории лежала убитая и зафиксированная одна белая крыса. Примерно в двадцати-тридцати сантиметрах над ней находился сложный бинокулярный микроскоп.

Проекционный экран тоже был опущен – с громким скрипящим звуком – за трибуной. Когда включили проектор, все увидели хвост белой крысы.

– Наши интерны и врачи главного отделения хирургии будут приходить на тренировочное пространство, чтобы практиковаться, когда будут свободны. Выражаем благодарность за принесение в жертву животных, использованных в качестве экспериментов, во благо медицины и науки. Благодаря им многие наши пациенты были исцелены.

Кан Цзюлян продолжал говорить после этого: – Диаметр тонких кровеносных сосудов в пальце человека составляет приблизительно 0,3 миллиметра. Диаметр кровеносных сосудов в хвосте белой крысы должен быть около 0,5 мм. Такая же толщина кровеносных сосудов в среднем пальце обычного взрослого человека. При этом те, кто не сможет пройти тест в симуляторе, не смогут попасть на хирургическую платформу для операций на руках.

– Директор департамента Лэй только что упомянул о предложении заняться интернатурой. Вы можете получить это предложение хоть сейчас, в нашем главном отделении хирургии, просто выполнив успешную операцию по восстановлению хвоста для белой крысы. Не отходя от кассы. Любой стажёр, которому удастся пройти этот тест в течение года, будет встречен с распростертыми объятиями в главном отделении хирургии.

После того, как он закончил говорить, Кан Цзюлян едва заметно улыбнулся и сказал: – Я выберу одного студента для выполнения анастомоза. Остальные смогут попробовать следом.

Группа студентов-медиков подняла руки. Их глаза ярко горели от нетерпения.

Им не хватало знаний по многим вопросам, связанным с проведением операций на людях, но все студенты-медики изучали и практиковали техники наложения швов во время своей учёбы.

Об этом свидетельствовали хорошие продажи бананов и грейпфрутов, продаваемых у школьных ворот [2]. Любой человек, который хотел бы получить медицинское образование после окончания учебного заведения, практиковал бы наложение швов в свободное время. Многие студенты обучались до такой степени, что их уверенность в этом навыке также стала очень развитой.

– Что за лес рук? Опустите их, не все же сразу, в конце концов, это ведь не школа, – Кан Цзюлян повернул голову в сторону, глядя на студентов. С первого взгляда он заметил Лин Жаня, который был настолько красив, что выделялся среди остальных. Ни секунды не сомневаясь, он выбрал его и сказал: – Тогда давайте выберем этого студента. Ты, сядь напротив меня и смотри, как я делаю первый этап. Потом ты будешь делать второй этап.

После этого Кан Цзюлян толкнул маленькую дверь рядом с собой. Затем он жестом велел Лин Жаня переодеться в стерильный хирургический комплект и приготовиться к операции.

Примечания:

[1] интернатура: двухлетний период после окончания медицинской школы, в течение которого вновь квалифицированные врачи практикуются под наблюдением в назначенных больницах страны.

[2] грейпфрут и банан: в этом контексте это означает, что продажи грейпфрутов и бананов были хорошими, потому что студенты продолжали покупать их, чтобы практиковать на них наложение разных швов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 4.1**

4 Реплантация Хвоста (1 часть)

Лэй Бэйша исполнял в большой комнате метод кнута и пряника. Произнеся эти едкие слова, он постарался успокоить интернов: – На начальном этапе вашей стажировки все вы должны в основном сделать наблюдения своим приоритетом и обращать внимание на методы обучения. Учитесь усердно и тренируйтесь. В то же время, вы должны стремиться к балансированию тяжелой работы и отдыха.

– Сегодня самое важное, что мы будем делать, – это показывать всем вам демонстрацию. После этого у вас будет достаточно времени, чтобы закрыться в тренировочном пространстве. Тогда, даже если вы не захотите находиться здесь, вы всё равно будете сидеть в этом месте.

Увидев, что отношение Лэй Бэйши изменилось к лучшему, Ван Чжуан Юн быстро поднял руку в белой перчатке и спросил: – Директор департамента Лэй, насколько трудно пересадить хвост белой крысе и что самое трудное в этом?

– Вы спрашиваете, насколько это трудно? Как бы это выразить словами? – Лэй Бэйша на мгновение задумался над этой мыслью и сказал: – Позвольте мне немного описать его вам. Кроме вас, студентов из медицинской академии, приезжающих на стажировку сюда, в главное отделение хирургии больницы Юн Хуа, мы также принимаем почти сотню врачей из других больниц провинций, чтобы каждый год они также могли приезжать и практиковаться у нас. Даже когда эти врачи прибудут, количество тех, кто способен завершить реплантацию хвоста и удовлетворить требование 95% скорости кровотока будет только в однозначных цифрах.

Студенты одновременно ахнули от шока.

Даже если врачам, которые смогли вернуться на работу в больницу Юн Хуа, не хватало квалификации, они всё равно были бы лучше, чем студенты-медики, которые никогда не стояли за операционным столом. С таким впечатлением, уважение, которое было у студентов в сердцах, выросло ещё больше к тем, кто мог выполнить реплантацию хвоста для белых крыс.

Через несколько минут Кан Цзюлян и Лин Жань сидели по обе стороны стола. Линза объектива для обоих составных микроскопов с двойной бинокулярной головкой была нацелена на хвост белой крысы. В верхней части машины Кан Цзюлян и Лин Жань были снабжены двумя окулярными линзами.

– Обычно, когда мы тренируемся, мы разрезаем крысиный хвост примерно на шестьдесят-восемьдесят сегментов. Сегодня для нас это особый случай, мы разделим его на меньшее количество сегментов. В тот же миг Кан Цзюлян включил микрофон на одной стороне стола и взял скальпель.

– Мышку жалко. Она такая миленькая, пожалуйста, не подстригай ей хвостик, – девочка плакала, спрятавшись среди толпы.

Хотя он предположил, что она просто пошутила, Кан Цзюлян оставался серьёзным, объясняя: – Экспериментальные животные – невоспетые герои наших больниц. Каждый будет использовать их для практики, чтобы улучшить свои навыки и ещё больше улучшить благосостояние людей. В то же время каждый должен стараться использовать все возможности для экспериментов, но проводить их в пределах своих возможностей. Таким образом, вы можете попытаться свести к минимуму страдания животных. Итак, когда вы будете практиковаться, вы должны оставаться серьёзными... Эй, студент, что ты делаешь?

Пока Кан Цзюлян говорил, он увидел, что Лин Жань уже разрезал хвост белой крысы на десятки сегментов.

– Вы сказали, что сегодня мы будем сокращать сегменты, поэтому я разрезал его на сорок два сегмента. Это слишком мало? – скальпель, который Лин держал в руке, сверкнул серебряным светом на лезвии.

Студенты внизу смотрели с сияющими глазами, в том числе девушка, которая только что упомянула, что «белая мышь такая миленькая». Она была взволнована до такой степени, что ей хотелось, чтобы именно она держала скальпель в руке.

– Ты уже сделал надрезы, оставь их там. После этого вы должны прислушаться к указаниям, – Кан Цзюлян обратил внимание на груду кусочков крысиного хвоста. Он не мог заставить Лин Жаня собрать все эти кусочки воедино...

Ну, это было не слишком точно, так как они собирались выполнить реплантацию хвоста прямо сейчас.

– Я проведу демонстрацию, – Кан Цзюлян держал в левой руке пару медицинских пинцетов, а правой рукой взял иглодержатель и сказал: – То, что мы здесь используем, называется медицинским микроскопом. Многие студенты, скорее всего, никогда раньше его не касались. Его главная особенность в том, что он маленький. Например, толщина шовной нити, которую мы сейчас используем, составляет всего одну десятую пряди человеческих волос... Кстати, студент, как мне к тебе обращаться?

– Лин Жань, – ответил парень.

– Не очень-то разговорчивый, да?

– Не особо.

– Тебе обязательно понравится в будущем разговаривать. Все хирурги болтуны, когда стоят за операционным столом, – во время операции Кан Цзюлян, очевидно, превращался в совершенно другого человека, нежели до операции.

Лин Жань выдал многозначительное: – Ох.

Кан Цзюлян больше не мог сдерживаться и спросил: – Тебе не интересно, почему?

– От скуки, – ответил Лин Жань.

Интерны захихикали.

На мгновение Кан Цзюлян был потрясён: – Вопрос, который я задал, слишком скучный?

– Пока хирурги оперируют, им становится слишком скучно.

– Действительно, операция занимает очень много времени. Это правда, что это довольно утомительно. Обычно мы заканчиваем операцию за десять-двадцать часов. Другие вокруг вас, вероятно, захотят поговорить, даже если вам не захочется вообще раскрывать рот, – Кан Цзюлян больше не интересовался скрытым смыслом слов Лин Жаня. Говоря это, он начал работать руками, как будто оба действия не влияли друг на друга и не мешали друг другу.

В глазах стажёров, скорость рук Кан Цзюляна, когда он работал, и скорость, с которой он говорил, были совершенно разными. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Исключительное исполнение Кан Цзюляна, даже когда он болтал, было, вероятно, наглядной демонстрацией того, что означала эта идиома, потому что он мог сделать такое только после большой практики.

Тем временем, Лин Жань также знакомился с деталями действий Кан Цзюляна, когда он оперировал хвост. Ведь, в конце концов, пересадка хвоста белым крысам была всего лишь кровеносным анастомозом (ПП: сшивание двух частей).

Потребовалось бы наложить от шести до восьми швов на маленький сосудистый участок, чтобы сшить каждый из разорванных кровеносных сосудов вместе, тем самым гарантируя, что кровь будет циркулировать плавно, беспрепятственно и без каких-либо утечек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 4.2**

4 Реплантация Хвоста (2 часть)

Во время наложения швов врачи также должны быть осторожны, чтобы не допустить появления полостей тела[1] и мёртвых пространств[2]. Честно говоря, эти особенности и небольшие проблемы являются вещами, которые определяют навыки хирурга.

Например, врач главного отделения хирургии должен пройти двух-трёхлетнюю подготовку по пересадке хвоста, прежде чем он или она сможет восстановить хвост. Но состояние самой белой крысы и навыки хирурга, которые играли ещё более решающую роль, определяли, сможет ли хвост функционировать так же нормально, как и раньше, и будут ли какие-либо боли или даже осложнения после операции.

Проще говоря, наложение швов было нелёгким делом, а идеально завершить шов было ещё сложнее.

Кан Цзюлян начал чувствовать скуку, просто разговаривая с самим собой. Он напрямую спросил Лин Жаня: – Ты узнаёшь технику наложения швов, которую я использую?

– Это простой прерывистый стежок, – Лин Жань вообще мало говорил.

– Ты с ним знаком? – Кан Цзюлян задал ещё один вопрос, но сразу же сам ответил на него. Он сказал за Лин Жаня: – Вы все должны быть знакомы с ним. Это самая распространенная и самая простая техника наложения швов. Она также известна как техника наложения швов и завязывания узлов, не так ли? Один узел сразу после одного стежка. Раньше, когда я тренировался в своей школе, это умение практиковалось больше всего. Как насчёт тебя?

Лин Жань оставался лаконичным, и ответил: – Так же, – он наблюдал за операцией Кан Цзюляна. Его разум был переполнен информацией, он вообще не хотел вести беседу.

– Ладно, попробуй, – внезапно, Кан Цзюлян показался немного угрюмым. – Я очень занятой человек, почему бы тебе не научиться со мной общаться хоть немного, после всего того, что я прошёл, чтобы оказаться на этом месте, и проводить демонстрацию всем вам?

Сначала он хотел выполнить ещё несколько анастомозов, чтобы Лин Жань мог ознакомиться с ними. Сделав всего один циркуляторный анастомоз (ПП: или кровеносный анастомоз. Это – связь между двумя кровеносными сосудами), он сразу же решил позволить Лин Жаню взять верх.

Лин Жань был ошеломлён, но не придал этому значения. Он просто сказал «хорошо» и взял иглодержатель.

Всё это время Кан Цзюлян не сводил глаз с окуляра микроскопа. В этот момент он невольно поднял голову и бросил быстрый взгляд на Лин Жаня.

Поговаривали, что навыки эксперта будут определены после того, как он возложит руки на своё ремесло, а основное умение, необходимое в микрохирургии для экспертов, состоит в том, чтобы их руки не дрожали, когда они поднимают иглодержатель.

Чтобы наложить восемь швов на артерию диаметром всего 0,5 миллиметра, хирургический шов, который они использовали в данный момент, составлял лишь одну пятую толщины волоса. Если бы обычный человек взял в руки иглодержатель, то передний конец иглы постоянно бы дрожал.

Под микроскопом, по величине толчков, могло показаться, что игла танцует вокруг.

На самом деле, врачи, которые никогда не были должным образом подготовлены к выполнению микрохирургии, дрожали так сильно, что у всех зевак кружилась голова, когда они наблюдали, как эти врачи поднимают иглодержатель под микроскопом.

Этим врачам, безусловно, нужно практиковать владение иглодержателем в течение длительного периода времени. Некоторые врачи даже держали их в руках, пока не выбивались из сил.

Что касается студентов-медиков…

Кан Цзюлян не мог не спросить: – Вы всё ещё практикуете микрохирургию в медицинском институте Юн Хуа?

– У моей семьи небольшая клиника, – Лин Жань сказал, используя ложь, которую он придумал. Кончик иглы под микроскопом попал прямо в маленькую артерию в хвосте белой крысы.

Кан Цзюлян быстро сфокусировал своё внимание, но увидел только, что артерия хвоста белой крысы не сдвинулась ни на йоту даже под микроскопом. Кан Цзюлян не мог поверить в это, его брови автоматически изогнулись в дугу.

Артерии под микроскопом совсем не дрожали. Это означало, что ни одна из них не была потянута, даже немного. Это не было основным требованием в микрохирургии. Это был, по сути, действительно выдающийся навык.

Чтобы обучить этому конкретному навыку, некоторые врачи клали пузырьки в таз с водой и накладывали на них швы, завязывая узлы поверх пузырьков. Цель состояла в том, чтобы пузырьки не сдвигались ни на йоту.

Это было похоже на сшивание сломанного пальца. Если бы этот процесс можно было сделать с таким стандартом наложения швов, то сшитый палец имел бы гораздо более сильные способности к восстановлению и даже лучшую подвижность в будущем, нежели в прошлом.

В этот момент рассеянности один шов на анастомозе был уже сделан. Кан Цзюлян даже не заметил точного времени. Единственное, что он мог сказать, это то, что оно было по крайней мере, быстрее, чем у него.

Посмотрев на него, Кан Цзюлян быстро взглянул на точку анастомоза под микроскопом. Он мог только видеть, что узлы, которые были открыты снаружи, были довольно последовательными. Это было приятно глазу, судя по всему, не было ни одной ошибки, как у бабьего узла[3].

Это был практически учебный пример сосудистого шва и завязывания сосудистых узлов. Нет, ошибки не было вообще, чтобы быть выбранным.

– Маленькая клиника?

Кан Цзюлян поднял голову и посмотрел на Лин Жаня. Потом он подумал: Сколько пальцев нужно было отрубить, чтобы создать такой высокий уровень швов?

Примечание переводчика:

[1] полость тела: любое заполненное жидкостью пространство в многоклеточном организме, кроме сосудов (таких как кровеносные и лимфатические сосуды).

[2] мёртвое пространство: полость, потенциальная или реальная, остающаяся после закрытия раны, которая не стирается оперативной техникой (источник: медицинский словарь Стедмана)

[3] бабий узел: неправильно связанный простой узел. Часто применяемый для связывания верёвок, платков, ремней. Является широко распространённым, но весьма ненадёжным узлом. Для ответственных случаев неприменим, для страховки людей – смертельно опасен. Применять его для связывания ценных предметов нельзя – узел очень плох, так как под нагрузкой ползёт, а без нагрузки склонен к саморазвязыванию. Полагают, что своё название этот узел получил в связи с тем, что испокон веков женщины завязывали им концы головных платков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 5**

5 глава: Умение, передаваемое из поколения в поколение в семье

Когда хирург приступает к работе над столом с неоспоримым мастерством, никто больше не имеет права стоять в углу и называть его шарлатаном.

Любой, имеющий отношение к этой области – в любом качестве – сможет оценить мастерство любого хирурга, пройдя одну операцию с этим человеком.

Анастомоз может быть маленькой веточкой на конце большой ветви, когда дело доходит до хирургического дерева, но это было то, но именно там лежали все основы, когда дело доходило до ручной хирургии.

Наиболее часто выполняемыми операциями в области хирургии кисти являются восстановление ампутированных пальцев, ушивание разрывов рук и многое другое. Как только заканчиваются поверхностные приготовления, начинается настоящая работа в поисках полного циркуляторного анастомоза.

Кан Цзюлян провёл более сотни операций в больнице Юн Хуа и сам видел не менее ста проведений операций. Но никогда ещё он не видел хирурга, который бы так умело накладывал швы, сохраняя при этом идеальный, равномерный ритм, принимая во внимание всё, несмотря на писк медицинского аппарата.

Лин Жань был одним из таких людей, он жил и дышал прямо перед ним, а его руки работали с механической точностью. Кан Цзюлян обнаружил, что смотрел на Лин Жаня долгое время в искреннем изумлении.

– Есть поговорка об определённых людях, созданных с Божьей искрой, со всеми данными им элегантностью и уравновешенностью. Судя по его лицу, он только что закончил медицинскую школу.

Кан Цзюлян не смог придумать другого правдоподобного объяснения мастерству Лин Жаня. Не было простоты в целеустремлённом преследования совершенства в самых простейших действиях, таких как наложение швов.

Действительно, достижение циркуляторного анастомоза – не было таким уж большим подвигом. Для этого требовалось только самое основное из всех навыков наложения швов: простые прерывистые швы. Даже по звуку техники непрофессионал мог сказать, что она не требует многого.

Пока кто-то внимательно слушал в классе и практиковался, они могли использовать этот навык. Чтобы сделать шаг вперёд и выполнить это с помощью микроскопа, требовался лишь короткий период настройки. Сам навык оставался прежним.

С другой стороны, насколько трудным станет овладение этим умением?

Кан Цзюлян практиковался в завязывании стольких узлов, что мог практически сделать из них занавес. Представьте себе: сколько времени и энергии потребуется, чтобы связать свитер из нейлона? И сколько времени потребуется, чтобы сделать свитер, напоминающий занавес? Овладение искусством наложения швов и последующего завязывания узлов заняло бы ещё больше времени, чем простое завязывание узлов.

Тем не менее, Кан Цзюлян не стал главным хирургом в главном отделении хирургии в одночасье. Сотни успешных операций вручную привели его к таким стандартам. С учётом сказанного, подвиг закупки ампутированных рук каждый день для выполнения операции, чтобы он мог практиковать свои навыки, сам по себе не был лёгким делом.

По всей стране больницы, которые располагали ресурсами для создания собственных отделений хирургий кисти, существовали только в крупных промышленных городах.

Промышленные машины были самыми большими виновниками непреднамеренной ампутации человеческих рук. В то время как эти машины постоянно генерировали экономическую ценность, частные фабрики в городе Юн Хуа создавали свою долю несчастных случаев на производстве.

Рабочие, которым безжалостные машины ампутировали пальцы или даже руки, доставлялись в ближайшие крупные больницы и операции выполнялись с максимальной скоростью, на которую были способны их коллеги.

Больница Юн Хуа не намеревалась создавать отделение хирургии кисти в начале, но, поскольку промышленный сектор продолжал расширяться, а количество промышленных инцидентов росло с арифметической прогрессией, больница Юн Хуа была вынуждена построить своё отделение хирургии кисти, независимо от того, что думал Совет.

35-летний Кан Цзюлян был хирургом, родившимся по необходимости благодаря развитию частного сектора Юн Хуа. К настоящему времени многие из его пациентов успешно вернулись к работе на полную мощность с промышленными машинами. Это было в немалой степени благодаря его опыту.

С мастерством и трудовым стажем пришла уверенность в себе. Он слишком хорошо был осведомлён, что его талант, возможно, и сыграл свою роль в его достижениях, но талант был ничем без тяжелой работы. Кроме того, у него были отличные учителя, хорошая практика и достаточное количество операций.

Студент-медик Лин Жань, прямо перед ним, мог обладать первыми двумя качествами, но Кан Цзюлян все ещё не мог разгадать последний кусочек головоломки. Как этот новый выпускник действительно достиг такого уровня с чистой практикой и без фактического опыта?

– Доктор Кан, всё закончено, – Лин Жань отложил хирургические инструменты и немного пошевелил запястьем, по-видимому, не привык к тому количеству работы, которую ему пришлось сделать.

Техника наложения швов на уровне мастера в подарочном пакете новичка намного превзошла его ожидания.

Когда он работал над бананами, чтобы отточить свои навыки, он только чувствовал, что техника наложения швов с помощью системы была довольно хороша, но понятия не имел, что всё окажется так хорошо.

Тест, который он провёл минуту назад на хвосте, дал Лин Жаню более точную оценку его новообретённых способностей.

Судя по его знаниям о швах, которые он получил от системы, техника наложения аппозиционных швов на уровне мастера была явно больше, чем навыки сшивания Кан Цзюляна.

Кан Цзюлян определённо был первоклассным хирургом в отделении хирургии кисти, а отделение хирургии кисти в больнице Юн Хуа было ведущим отделением для наложения швов, что было их специальностью, в самой больнице Юн Хуа. (ПП: я думал, что речь шла о главном отделении хирургии в предыдущих главах, но благодаря новой информации, понял, что это – хирургия кисти)

Судя по всему, техника наложения аппозиционных швов на уровне мастер действительно соответствовала своему названию как навык мастера.

– Ты очень хорошо зашиваешь, – голос Кан Цзюляна прервал мысли Лин Жаня.

– Благодарю, – Лин Жань спокойно улыбнулся. Он показал свою работу, свои навыки и действовал превосходно.

– В каких больницах ты проходил практику? – Кан Цзюлян хорошо знал, что более сотни студентов снаружи могли слышать разговор между ними, но он больше не мог молчать.

Это было единственное возможное объяснение. Многие студенты-медики были готовы проходить стажировку в других больницах во время семестровых каникул.

Несмотря на то, что большая часть работы, которую они выполняли, была чисто процедурными задачами, такими как написание нескольких медицинских отчетов или выполнение некоторых поручений, они всё равно могли что-то взять для себя на заметку.

Если человек был талантлив, прилежен и трудолюбив, способен охватить общую картину, быть удивительно эффективным и выполнять десятки или даже сотни операций, он мог стать таким подготовленным до своего дебюта.

Несмотря на это, Лин Жань лишь слегка покачал головой и сказал: – Я просто помогаю время от времени в клинике моей семьи.

Как только он сказал это, Кан Цзюлян проявил глубокое уважение к маленькой клинике Лин Жаня и спросил: – Как называется клиника твоей семьи?

Длинный список имён известных частных больниц и высококлассных частных клиник уже крутился в голове Кан Цзюляна: Больница Чан Гун, Частная Клиника Хуа Бо, Красивая Жизнь…

– Клиника «Лоуэр Грув», – спокойно ответил Лин Жань.

Кан Цзюлян посмотрел на свои руки. Внезапно его охватила неуверенность в себе. Всё, что он узнал за годы тяжелой работы, могло оказаться напрасным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 6**

6 глава: В отделение неотложной помощи

В тренировочном пространстве для моделирования.

Лэй Бэйша был в таком шоке, что не мог больше держать рот на замке, а челюсть отвисла.

Техника наложения швов в отделении хирургии кисти больницы Юнь Хуа была первоклассной. Грубо говоря, большинство врачей в других отделениях не соответствовали стандартам, установленным для хирургов кисти в больнице Юн Хуа для выполнения операций на операционном столе, когда дело доходило до наложения швов.

Конечно, стажёры были ещё более неквалифицированными. Даже если они тренировались в течение многих лет, некоторые студенты все ещё не могли выполнять операции по пересадке хвоста на белых крысах.

Некоторые, кто осознал, что вместо этого уже выбрали общую медицину (ПП: медицинская специальность, занимающаяся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у взрослых.

Врачи, специализирующиеся на внутренней медицине, называются терапевтами или медиками), и те, кто не мог разглядеть и понять свои собственные стандарты, в основном рассматривались как посредственные и не особо хорошие врачи, которые могли зачастую навредить пациентам, больнице или миру.

Пробыв на медицинском факультете более десяти лет, он впервые встретил такого студента, как Лин Жань.

– Клиника Лоуэр Грув? – хотя Лэй Бэйша и не верил, что в клинике мог появиться такой высококвалифицированный врач, он все ещё помнил это название.

Демонстрация техники наложения швов закончилась довольно быстро. Постоянно серьёзный Лэй Бэйша даже заулыбался, глядя, как Лин Жань выходил из операционной.

– Лин Жань, – обратился он к нему. – Ты очень хорошо умеешь накладывать швы. Итак, для следующей ротации, в какое отделение ты хотел бы пойти?

Это означало, что Лин Жань получил возможность выбрать отделение, в которое он хотел в первую очередь. Все ученики смотрели на Лин Жаня с завистью, но никто ничего не сказал.

Во время лекции и Лэй Бэйша, и Кан Цзюлян упомянули, что тому, кто сможет пересадить хвост белым крысам, будет предложена интернатура. По крайней мере, была высокая вероятность того, что они смогут остаться в элитном хирургическом отделении больницы Юн Хуа – отделении хирургии кисти. Кан Цзюлян тоже смотрел на Лин Жаня с улыбкой.

Резкое отношение к больницам в отношении новых членов было печально известным. Стажировка была столь же суровой, как и ученичество в Средние века, – в полной эксплуатации. Многие студенты магистратуры или докторантуры могли возобновить свои контракты только после работы в больнице в течение некоторого времени.

Однако стремление больниц к квалифицированному персоналу было несравнимо ни с какой другой профессией. Квалифицированные врачи были желанными гостями в любой больнице.

Они могли бы принести славу больнице, они могли бы принести большой объём операций и денег своему отделению, они могли бы разделить бремя своих коллег, и они могли бы предоставить гораздо больше вариантов лечения для пациентов.

Быть впечатлённым квалифицированными врачами было традицией, которая глубоко врезалась в кости больниц... и директор Лэй не был исключением.

Перед тем как Лин Жань приехал в больницу, он сделал свою домашнюю работу. Он знал, что ротация стажёров, по слухам, зависит от удачи.

Как стажёр, который хотел стать хирургом, пойти в отделение общей медицины, чтобы изучить некоторые основы, прежде чем быть назначенным в хирургическое отделение, было бы его лучшим вариантом.

С этого момента, как только его фундамент будет построен, он сможет начать изучать некоторые хирургические техники, что займёт, по крайней мере, четыре-пять месяцев. Через полгода это должно дать ему больше шансов оказаться за операционным столом.

Как говорится, кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Если стажёр, который первым начал оказывать помощь за операционным столом, делал меньше ошибок, то он становился третьим или вторым ассистентом раньше, чем его сверстники, а потом он становился первым ассистентом, квалифицированным для работы с хирургическими инструментами.

Даже если такой интерн не сможет остаться в больнице Юн Хуа и будет вынужден искать работу в другом месте, он всё равно будет в более выгодном положении.

Лин Жань быстро соображал, какое решение ему следует принять. В этот момент в его глазах промелькнула строка слов.

[Миссия новичка: лечить пациентов]

[Детали миссии: зашить раны десяти пациентов]

[Награда: Прерывистый Вертикальный Матрацный Шов, Техника Наложения Шва (Уровень Специалиста)]

[Срок: 10 дней]

– Миссия?

Внезапно в мыслях Лин Жаня что-то изменилось.

Во-первых, у меня нет психических заболеваний, так что эта миссия должна быть реальной, а не просто галлюцинацией. Во-вторых, мне нужно завершить эту миссию за десять дней! Прерывистый вертикальный матрацный шов – это метод натяжного шва. Это обычная, но в то же время полезная техника.

Лин Жань знал, что для завершения этой миссии ему нужно выбрать отделение, которое даст ему возможность выполнить свою миссию.

Я не должен думать, что только из-за того, что в больнице Юн Хуа много пациентов, у меня будут высокие шансы на операцию. По правде говоря, у большинства интернов не будет возможности даже прикоснуться к пациентам большую часть времени.

Даже те, кто работал в отделении хирургии кисти, не стали бы безрассудно посылать Лин Жаня к операционному столу только потому, что у него была хорошая техника наложения швов.

Операционная была закрытым и независимым пространством, там могло произойти всё, что угодно. Даже очень снисходительный начальник отдела наблюдал бы за ним в течение нескольких месяцев, прежде чем дать Лин Жаню возможность выполнить хоть один стежок.

Лин Жань был не единственным человеком, кто хотел оперировать. Молодые врачи, которые пришли несколько лет назад, скорее всего, искали возможность провести операцию.

Значит, единственное место, где я мог бы зашить раны, – это здесь...

– Можно мне пойти в отделение неотложной помощи? Лин Жань дал шокирующий ответ.

– Лин Жань, – нахмурился Лэй Бэйша, – ты только начал свою стажировку, тебе всё равно стоит подумать об ознакомлении с окружающей средой. В отделении неотложной помощи все очень заняты, и врачи могут не успеть научить тебя…

Однако, по сравнению с тем, чему учились у врачей, Лин Жань в настоящее время был больше готов отдать приоритет завершению своей миссии.

– Сначала я понаблюдаю за врачами, – Лин Жань остановился ненадолго, потом сказал: – Я хотел бы сначала пойти в отделение неотложной помощи, а затем перевеодиться в другие отделения.

Директор Лэй не мог отказаться от своего слова перед таким большим количеством людей. Это была первая награда, которую он обещал. Если он откажется от своих слов только потому, что желание другой стороны не соответствовало его желаниям, то где было бы его достоинство как директора Департамента Медицинского Образования?

Кроме того, ему ещё нужно было договориться о том, чтобы студенты отправились в отделение неотложной помощи. Если он говорил обо всех плохих вещах в отделении неотложной помощи прямо сейчас, как он должен был распределить студентов на это отделение позже?

Таким образом, директор Лэй мог только покачать головой в ответ на настойчивость Лин Жаня и сказать: – Если ты хочешь пойти в отделение неотложной помощи, пусть будет так. Хорошо, тогда давайте разделимся на группы.

После этого директор Лэй приказал своим подчинённым начать выкрикивать имена и раздавать карточки. Там были сотни учеников из разных школ, и их должны были распределить по десяткам отделений больницы.

Затем они должны будут проходить подготовку в различных отделениях в рамках процесса ротации. Сам график уже показал, что для стажёров предстоит сделать довольно много работы.

Каждый получил номерной знак и имя пользователя с паролем, которые можно было использовать для регистрации на официальном сайте для организации их стажировки. Лин Жань получил свою карточку последним. Очевидно, его расписание было изменено.

Кан Цзюлян ушёл рано. Лэй Бэйша произнёс ещё несколько слов, прежде чем он также покинул тренировочное пространство для обучения, предоставив ученикам шумно тянуть жребий. Все они хотели попытать счастья, войдя в небольшой операционный зал.

Как его сосед по комнате, Чэнь Ваньхао почувствовал жалость к Лин Жаню, сказав: – Ты должен был, по крайней мере, выбрать отделение хирургии кисти. Могу сказать, что ты произвёл хорошее впечатление на доктора Кана. Я думаю, ты бы, наверное, узнал от него кое-что стоящее для своего будущего.

– Я очень сомневаюсь в твоих суждениях из-за большого красного стетоскопа, который ты купил, – Ван Чжуан Юн выразил свой скептицизм.

Лин Жань даже не потрудился объяснить свои действия. Вместо этого он спросил: – А куда это вы оба собираетесь?

– Я иду в торакальное отделение (ПП: хирургия органов грудной клетки). Хотя, для меня ещё слишком рано, – сказал Чэнь Ваньхао голосом, полным сожаления.

Ван Чжуан Юн небрежно ответил: – Я иду в отделение медицинской лаборатории. Ну, что ж, рано или поздно мне всё равно придётся туда пойти.

Они жили в общежитии, которое было не полностью забито. В нём было всего три человека, но судьба распорядилась так, что их направили в три разных отделения.

Ван Чжуан Юн невольно вздохнул. Его голос был полон меланхолии: – Похоже, сегодня мы начнём наше путешествие тремя разными путями.

Не колеблясь, Чэнь Ваньхао прервал своего очень хорошего друга Ван Чжуан Юна в его короткий сентиментальный момент: – Мы собираемся провести операцию, в то время как ты собираешься копаться в чужом дерьме, причём, в прямом смысле этого слова. Нонечно, у тебя всё будет по-другому.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 7**

7 глава: Выбор кого-то (1 часть)

Когда Лин Жань стоял в дверях отделения неотложной помощи, первое, что он почувствовал, это было волнение, которое отражалось на его лице, как солнце на снежных вершинах.

Пациенты были повсюду, и их записи были написаны беспорядочно, их озадаченные члены семьи сновали повсюду, и информация хаотично распространялась. Машины были расставлены как попало, в то время как медсестры и врачи двигались в суматохе, как белки в колесе...

Затем появились интерны, которые стояли в комнате, совершенно сбитые с толку и чувствуя себя явно не в своей тарелке.

– Это отделение неотложной помощи, – Лэй Бейша медленно вышел из коридора. Его считали практически самым расслабленным человеком в отделении неотложной помощи. Он представил Лин Жаня отделению, сказав: – Болезнь приходит ко всем без разбора, будь то день или ночь, будь то молодой или старый, будь богатый или бедный. Поэтому в отделении неотложной помощи больницы нет ощущения времени.

– Что? Директор Лэй? – интерны торопливо поздоровались с ним, а затем с завистью посмотрели на Лин Жаня. Они знали, что Лэй Бэйша, скорее всего, пришёл ради Лин Жаня.

За день до этого многие студенты выстроились в очередь, пытаясь выполнить реплантацию хвоста белой крысы, но никто вэ том деле, к сожалению, не преуспел. С другой стороны, их неудачи только доказывали, насколько выдающимся был Лин Жань по сравнению с ними.

Несмотря на бесчисленное количество интернов, с которыми сталкивался Лэй Бэйша, Лин Жань действительно оказался необыкновенным и выдающимся молодым врачом.

Просить выделяющихся врачей в отделении хирургии кисти продемонстрировать реплантацию хвоста давно стало традицией, которую больница Юн Хуа проводила для интернов. Чтобы доказать, насколько интерны были наивны, больничные врачи использовали для проверки самые известные медицинские навыки, которыми обладали интерны, и это было, в первую очередь, наложение швов.

Больница понимала логику использования того, что считалось хорошим, чтобы победить. Единственный медицинский навык, которым, по словам стажёра, он отлично овладел, – это наложение швов. Таким образом, больница организовала пересадку хвоста, чтобы это послужило предупреждением для интернов.

Эта традиция была не только необычной, но, и, даже уникальной, и она всегда приводила к тому, что интерны начинали плакать по своим родителям и спокойным будничным дням без забот. Больница работала с начала её основания до настоящего времени, чтобы никогда не происходило никаких несчастных инцидентов...

...так было, пока не появился Лин Жань.

По этой причине, даже несмотря на то, что директор Лэй был недоволен «глупым» выбором Лин Жаня, он всё равно помчался в отделение неотложной помощи рано утром. Интернов в больницах было столько же, сколько сорняков на запущенных грядках, в то время как высококлассных врачей не хватало в каждой больнице.

После одной ночи директор Лэй взял себя в руки. Он кивнул стажёрам, которые радостно поприветствовали его и повернулся, чтобы посмотреть на Лин Жаня: – Что думаешь об отделении неотложной помощи?

– Неплохо, – ответ Лин Жаня был как всегда чётким и лаконичным. Что ещё он мог сказать? В конце концов, не мог же он рассказать, что больше заботится о своей системе, и что не хотел обращать внимания на директора медицинского образования, верно?

В глазах директора Лэй Лин Жань был из тех, кто не раскается, пока не попадёт в беду. Однако если такой стажёр так хорошо справляется с наложением швов, то никто не мог сказать, сможет ли он сшить гроб из листка бумаги, если ему его дадут.

Директор Лэй говорил с Лин Жанем с исключительным терпением: – Я только что познакомил тебя с директором Хо, но не ожидай от него особого отношения. В отделении неотложной помощи много чего нужно сделать, и они в принципе никогда не любили интернов. Что касается остальных, работайте усердно и будьте добры и вежливы со своими пациентами и коллегами, чтобы потом не кусать локти.

Интерны разрывались от слёз благодарности, думая, что директор, наконец, вспомнил о них. Но если он уже поприветствовал начальника отделения, то возможно ли, что Лин Жань не получит особого обращения и подробного курса введения?

Когда директор Лэй ушёл, интерны все ещё были переполнены эмоциями. Они были впечатлены, но, и, в то же время, возмущены, когда дело дошло до Лин Жаня.

– Интерны, пройдёмте со мной, – медсестра поспешила к дверям. После того, как она закончила осмотр больных, она повернулась и быстро пошла прочь.

Интерны находились на самом дне пищевой цепочки в экосистеме больницы; их положение было ниже, чем у медсестёр, поэтому они послушно последовали за ней. Всё-таки, медсёстры – это незаменимые помощники врачей, и иногда, наставники для интернов. (ПП: ну, если это будет Карла, которой попадётся милый Бэмби в первый же день интернатуры)

После того, как они прошли мимо стойки администрации и комнаты переливания крови, десятки интернов были отведены в кабинет рядом с реанимационным залом.

В кабинете находилось семь или восемь человек в белых халатах. Когда они услышали, что дверь открывается, они все повернулись, чтобы посмотреть, кто же к ним пришёл.

– Мисс Ли, они снова прислали сюда людей?

– Ох, новые участники.

– Мисс Ли, Вам требуется наша помощь?

Люди в белых халатах были так увлечены медсестрой, что это немного шокировало интернов.

Маленькая медсестра, однако, не обращала внимания на людей в белых халатах. Она повернулась к интернам и сказала: – Если вас никто не вызовет, не покидайте это место по собственной воле. Вам не разрешается встречаться с пациентами, а также отвечать на вопросы пациентов и членов их семей.

После этого медсестра ответила врачам краткое: «Я занята», прежде чем повернулась и ушла... оставив комнату, полную вздыхающих мужчин.

– Вы тоже интерны? – студент-медик, который первым вошёл в комнату, с большим замешательством оглядел кабинет.

Большинство мужчин в белых халатах даже не удосужились ответить на вопрос новичка. Только один взрослый мужчина решился ответить ему прямо: – Мы все здесь – ординаторы. Мы здесь, чтобы помочь.

– А, так вы, ребята, здесь для того, чтобы оперировать кого-то, – те, кто знал, что происходит, шли прямиком к ужасной правде.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 7.2**

7 глава: Выбор кого-то (2 часть)

Лицо взрослого доктора изменилось, и он проигнорировал того, кто спросил такую чушь. Интерны также почувствовали, что продолжать разговор с этими врачами бессмысленно, поэтому они собрались в группу и стали перешёптываться между собой.

– Какую вы преследовали цель, чтобы ваши руки смогли оказаться на операционном столе? – серьёзно спросил Лин Жань, найдя место, чтобы присесть. Казалось, он не замечал холодной и напряжённой атмосферы в кабинете.

Все смотрели на него, но выражение лица Лин Жаня ничуть не изменилось. Казалось, что ему вообще было плевать на то, что о нём могли подумать такие серьёзные и опытные люди.

– Подождите, пока вы все не станете санитарами, тогда вы поймёте, как трудно вам будет добраться до операции, – лениво сказал пожилой ординатор. Затем он продолжил: – Но, если вы отправитесь в дрянную и идиотскую больницу, никто даже не подумает позаботиться о количестве операций, которые вы будете там выполнять.

Интерны, которых и без того тревожила перспектива безработицы, тут же гневно уставились на него. Ординаторы не проявляли никакого снисхождения к новичкам.

У низкооплачиваемых врачей в офисе был тот же мотив, что и у интернов; все они работали в отделении неотложной помощи, чтобы получить возможность когда-нибудь выполнять операции самостоятельно.

Количество выполненных операций представляло собой опыт, необходимый хирургу для повышения уровня. Младшие врачи, новички в игровом плане, не имели возможности попасть в операционную, чтобы заняться сложными случаями – боссами в играх. Поэтому им оставалось только попытать счастья в отделении неотложной помощи.

Конкуренция уже была ожесточённой, но как только интерны вышли на место, это было похоже на добавление кипящего масла к огню на поле боя.

Только Лин Жань продолжал спокойно сидеть в одиночестве в середине. Он равнодушно достал из кармана телефон и начал играть в свою игру.

[Осталось пять секунд до того, как враг прибудет на поле битвы. Будьте готовы к началу полного штурма…]

Слова в игре мгновенно разорвали напряжённую атмосферу. Обе стороны посмотрели на Лин Жаня и на несколько секунд остолбенели. Как только они поняли, что его вообще никак не волнует ситуация, они все отвели свои ошеломлённые взгляды.

Интерны, которые были новичками, спокойно и тихо отступили на свои места. Их настроение было немного подавленным, и интерн, который только что упомянул, что ординаторы пытались получить шанс на операцию, чувствовал себя ещё более подавленным, чем остальные, когда сказал: – Мы закончили на сегодня. Юн Хуа не отделял нас от них.

– Это не значит, что мы обречены, – интерны тоже были довольно уверены в себе и не желали слушать этих удручающих слов.

Интерн, который знал внутреннюю работу больницы, прошептал: – Если мы будем работать отдельно от них, мы сможем последовать за врачом, ответственным за обследования, и сделать несколько вещей. Может быть, мы и не в состоянии выполнить какую-либо практическую работу, но, по крайней мере, мы можем наблюдать за ними. А теперь взгляните на это! Почему медсёстры выбрали нас, а не врачей? Я думаю, мы, скорее всего, будем сидеть в этой комнате, пока наши задницы не затекут от усталости.

– Эй, а почему медсёстры выбирают врачей?

– А почему бы и нет? Вы ожидаете, что глава департамента будет вербовать тут своих людей? Он так занят, что ему нужен кто-то ещё, чтобы помочь ему, так чего ещё вы ожидали? – интерн, который знал работу больницы изнутри, был немного недоволен. Он достал телефон и, включив его, заговорил: – Ну, потерпите несколько дней. Мы можем сначала подождать, пока они тут всё не закончат. Уверен, после этого они устроят нам каторжные работы.

– Ты хочешь сказать, что мы должны напрасно сидеть, сложа руки и просто тихонечко ждать следующие несколько дней? А сканворды дадут?

– Ординаторы, по крайней мере, знают немного больше по сравнению с нами, новыми интернами, которые ещё не получили свои дипломы в руки. Если бы даже у них не было операций, ожидающих их, это было бы гораздо менее вероятно для нас. Что ещё нам остаётся делать, кроме как сидеть и ждать своего звёздного часа?

– Если бы я знал об этом, то выбрал бы терапевтическое отделение. По крайней мере, там я мог бы научиться делать медицинские записи грамотно.

Интерн, который всё знал о внутреннем устройстве больницы, тоже был зол и рассержен. Он был похож на тихого, и замышляющего бунт пирата: – В больнице время интернов – самое бесполезное время за всю карьеру врача. Я считаю, что Юн Хуа – это такая больница, которая не любит и вообще не собирается давать шансы таким, как мы, То есть, интернам.

Бах!

Пока они разговаривали и обсуждали что к чему, дверь кабинета резко и шумно распахнулась. Вошла ещё одна миниатюрная невысокая медсестра, которая быстро впорхнула в комнату, и принесла с собой какие-то лекарства. Взгляд у неё был серьёзный и решительный. Явно не настроенный на излишнюю любезность и трату времени. Ведь, всё-таки, это была больница, в которой время значило очень и очень большое значение для жизни.

Несколько врачей сразу же соскочили со своих мест и поприветствовали её, называя её «Сестра Ван» или «Красотка Ван». Остальные сидели, выпрямив спины по струнке, широко улыбаясь во все тридцать два зуба.

Ради практического опыта эти молодые врачи выстроились в ряд, чтобы поклониться медсестре и выразить ей своё уважение. Они с нетерпением ждали, когда им дадут задание. Тем более, такая миниатюрная и милая красотка, как медсестра Ван.

Сестра Ван просмотрела на них и только собралась выбрать кого-нибудь, как заметила среди толпы мельком красавца Лин Жаня. Её глаза на мгновение остановились на нём. Но только на одно мгновение, чтобы незамедлительно принять решение.

Сестра Ван спросила Лин Жаня: – Ты знаешь, как накладывать швы?

Лин Жань был ошеломлён на мгновение, затем сказал с поклоном: – Да.

– Тогда следуй за мной.

Сестра Ван даже не стала дожидаться от него ответа. Она резко развернулась на кабулках и поспешно вышла, оставив остальных разочарованными её выбором…

Они также были разочарованы тем, что жили в мире, где красивые и милые всегда имели преимущество над остальными. К сожалению.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 8**

8 глава: Божественный врач хирургического отделения

– Что с этим пациентом? – спросил Лин Жань, поспевая за быстрыми и торопливыми шагами сестры Ван.

В этот момент, нельзя было сказать, что он не нервничал. Он, возможно, получил «мастерский уровень в наложении швов» из подарочной упаковки, но пациенту в отделении неотложной помощи может понадобиться помощь куда больше, чем швы.

Лин Жань хотел только практиковаться и завершить свою миссию, но он также хотел относиться к пациенту с должным уважением.

– Рука пациентки была проткнута веткой дерева, когда она упала.

Сестра Ван была ещё моложе Лин Жаня. Она сделала это заявление холодно и профессионально – привычка, выработанная за долгие годы её практики и работы. Но она слегка покраснела, когда он повернулся, чтобы встретиться с ней взглядом, и её тон быстро смягчился.

– Ты такой высокий... – пробормотала она.

Лин Жань с самого рождения был одарён приятной внешностью. В этот момент уголки его губ привычно изогнулись в улыбке.

Молодая медсестра быстро спрятала своё начинающее наливаться красным лицо от Лин Жаня и сказала: – Меня зовут Ван Цзя. Цзя как «семья».

– Какое красивое и благозвучное имя.

Лин Жань ответил в нужный момент:

Молодая медсестра мгновенно повеселела. Её тяжелая, обыденная трудовая жизнь внезапно стала казаться намного легче, намного приятнее. Она сделала несколько дополнительных, необходимых замечаний о пациенте только для того, чтобы дать себе побольше возможностей поговорить с этим красивым доктором.

По прибытии в процедурную Ван Цзя отдернула занавеску номер три. Лин Жань увидел женщину средних лет, которая лежала на светло-голубом операционном столе с протянутой рукой. Врач уже занимался её рукой. Он стоял спиной к Лин Жаню, но парень видел, как врач осторожно снимает повязку щипцами.

Лин Жань вздохнул со смесью облегчения и сожаления.

– Доктор Чжоу, я привела его, – решительно объявила Ван Цзя.

– Большое вам спасибо. Руки Доктора Чжоу на мгновение замерли. Когда он обернулся, чтобы поприветствовать Лин Жаня, то на мгновение испугался. Он никогда раньше не видел этого человека, но не сказал об этом ни слова.

Больница Юн Хуа была самой большой больницей в провинции. В самой больнице было около тысячи врачей, и каждый год ещё больше врачей приезжало для обучения, наблюдения, ухода за больными и стажировки. Не было ничего необычного в том, чтобы увидеть незнакомое лицо.

Было также неуместно представлять себя, когда пациент лежал перед ними на столе. Он сказал только: – Пожалуйста, помогите мне с санацией. 0,9% хлорида натрия, смешанный с йодом комплекс. Вы принесли анестетик?

– 2% лидокаина, – сказала Ван Цзя, набирая в шприц дозу, необходимую для местной анестезии, и передавая его Доктору Чжоу. Доктор Чжоу взял его и внимательно осмотрел, постучал кончиком ногтя, как будто делал слабый щелбан, чтобы проверить, вышел ли весь лишний воздух, прежде чем воткнуть иглу в край раны пациента.

Лин Жань внимательно наблюдал, так искренне, что казалось, будто он собрался ремонтировать трансформер.

Это был всего лишь акт введения анестетика, но непрофессионалы были бы в растерянности, если бы их попросили сделать это самостоятельно.

Если желаемый эффект не мог быть достигнут с оговоренной дозой, можно было сделать дополнительный укол, но интерны также должны были молиться, чтобы они не стали свидетелями каких-либо осложнений, которые могли последовать.

Лекции в школе носили скорее теоретический, чем практический характер. Когда дело доходило до местной анестезии, о ней говорили всего несколько слов, сопровождаемых теми же самыми стандартными примерами.

Однако в реальности было слишком много переменных и неожиданностей. Практика студентов-медиков служила для исправления пробелов в их знаниях в отношении этих аспектов.

– Промойте рану.

Доктор Чжоу отбросил шприц в сторону. Лин Жань тут же схватил пузырёк с раствором, который смешала Ван Цзя, и вылил его на рану.

– Ещё, – сказал Доктор Чжоу, придерживая рану щипцами.

Его движения были мягкими, но, в то же время чёткими. Сначала он вытащил инородный предмет из раны пациента. Затем взял скальпель и отрезал небольшое количество кожи по краю раны. Этот шаг означал, что они уже наполовину сделали небольшую операцию по закрытию поверхностных ран.

Доктор Чжоу был некрасив и даже немного уродлив, но при этом внимателен и добросердечен. Он улыбнулся и сказал пациенту: – В вашей ране оказалось довольно много инородных предметов. Мы промоем её ещё два раза, прежде чем начнём зашивать. Не волнуйтесь, хорошо?

– Донт ворри, би хэппи. (ПП: песня такая есть Don’t worry, be happy)

После местной анестезии пациентка больше не чувствовала боли: – Я упала в грязь, а на земле валялись сосновые иголки, – сказала она, расслабив нахмуренные брови. У меня же не будет никаких серьёзных повреждений, не так ли?

– Нет, мы просто должны убедиться, что всё чисто, – мягко сказал Доктор Чжоу.

Получив его заверения, пациентка быстро успокоилась.

Когда Лин Жань услышал это, он быстро ухватился за возможность и сказал: – Доктор Чжоу, если позволите, я хотел бы наложить швы.

Выбраться из приёмной и так было нелегко. Этот доктор кажется спокойным и адекватным. Если я не воспользуюсь возможностью сейчас, я никогда не получу её снова.

Миссия в системе всё ещё ждала.

Может быть, я наконец получу трансформер, если сделаю все идеально?

Лин Жань был так взволнован, что его глаза заблестели.

– Хм... ладно, – Доктор Чжоу не стал выделываться и усложнять жизнь Лин Жаню. Он даже не стал задавать никаких вопросов о практике парня, и где он научился, и так далее.

Когда дело доходило до операционного стола, главный хирург постоянно забрасывал своих ассистентов просьбами. Помощники всегда оказывались слишком занятыми, чтобы даже подумать о самостоятельном выполнении своего собственного задания.

Однако, когда дело доходило до такой незначительной операции по удалению мусора из раны, не было необходимости в таких разговорах.

Доктор Чжоу проводил время в отделении неотложной помощи каждый день. Он видел много молодых врачей, которые приезжали в больницу в поисках возможности оперировать, и он также был готов дать им этот шанс.

Он не возражал наблюдать со стороны и вмешивался только тогда, когда возникали осложнения. Даже если бы они случайно что-то натворили, то ни жизни, ни средства к существованию не оказались бы в опасности под присмотром профессионала.

Вот почему так много молодых врачей выстроились в очередь у отделения неотложной помощи. Врачи в отделении часто бывали занятыми и уставали после долгих операций. Когда дело доходило до чего-то незначительного, они были более чем готовы, чтобы кто-то другой вмешался и сделал мелкую работу за них.

Лин Жаня начали подавлять его эмоции, как только он сделал предоперационные приготовления. Затем он медленно сел на стул, когда Доктор Чжоу уступил ему дорогу.

Если бы не система, он не попытался бы сделать всё так быстро. Теперь, когда он достиг «уровня мастера по наложению швов», Лин Жань был более уверен в своих навыках.

Поскольку Доктор Чжоу уже выполнил операцию, ему оставалось только выполнить необходимые действия, прежде чем зашить небольшую рану.

Все мысли Лин Жаня внезапно остановились в тот момент, когда он поднял иглодержатель. В глазах Доктора Чжоу движения молодого врача из неопытных внезапно превратились в очень даже умелые.

Всего минуту назад Доктор Чжоу тоже раздумывал, не взять ли пациентку на себя и не наложить ли шов самостоятельно, а то мало ли, что мог наделать неопытный студент-практикант, но в следующую минуту... Лин Жань ввёл иглу под кожу и уже завязал узел щипцами…

– А... вы закончили?

Доктор Чжоу был настолько ошеломлён, что его язык отказывался что-то говорить дальше.

За те несколько лет, что он проработал в отделении неотложной помощи, он повидал немало людей, которые работали быстро и эффективно. Но согласно легенде, только божественные врачи могли зашить спонтанный разрыв аорты в течение двух минут.

Я хотел бы когда-нибудь увидеть этих божественных врачей...

Доктор Чжоу уставился на студента. Потолочная лампа оказалась как раз над плечом Лин Жаня.

– Хм... свет сегодня немного ослепительный...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 9**

9 глава: Ангел со сломанными крыльями (1 часть)

Лин Жань почувствовал себя замечательно и облегчённо, когда его статус завершения миссии был обновлен до [1/10].

– Доктор Чжоу, не могли бы вы взглянуть на шов? – Лин Жань взял на себя смелость спросить. Он не чувствовал, что наложил швы как-то особенно быстро или хорошо.

По правде говоря, когда дело доходило до медицинских знаний, его способность суждения самого себя оставалась на уровне интерна. Когда дело доходило до выполнения этих вещей, ему казалось, что нужно иметь куда больше опыта и знаний, чтобы построить правильное восприятие о себе как о враче в целом.

Точно так же, как аборигену, который целый год гонялся за добычей в горах, приходилось соревноваться с другими людьми, чтобы узнать, быстро он бегает или медленно.

Доктор Чжоу подозрительно посмотрел на Лин Жаня, не понимая, шутит тот или нет. Если он только дразнил Доктора Чжоу, он не должен был этого делать перед пациентом. Но, если парень и не собирался дразнить его... Тогда какого чёрта он задал такой вопрос? Может быть... он хотел, чтобы Доктор Чжоу похвалил его? Или он просто хвастался перед Доктором Чжоу?

В мгновение ока в голове доктора промелькнули самые разнообразные мысли и варианты поведения его самого и студента.

Все нормальные хирурги делают странные вещи. Те, кто включал в операционной симфоническую музыку, рок-музыку, хип-хоп музыку и Го Дэгана[1], считались нормальными хирургами. Склонность к чёрному юмору, грязным шуточкам и выслушиванию их в одобрительной манере остальными участниками операции была также необходимой чертой хирургов.

Что касается тех хирургов, которые любили ругаться на других членов команды или выслушивать лавры в свою честь, это зависело от их медицинских навыков. Искусные, естественно, имели право бранить других и просить всех в операционной хвалить их сколько душе угодно...

По неизвестным причинам Доктор Чжоу был очень недоволен. Он предположил, что молодой врач, сидевший перед ним, был экспертом из какой-то местной больницы, который приехал сюда для обмена опытом, чтобы повысить свои медицинские навыки.

Несмотря на то, что все они были здесь ради практики, интерны и санитары не были похожи на врачей из местных больниц.

Вероятно, его часто хвалили в операционной местной больницы за такие способности. Понятно, что из-за этого у него развилось много вредных привычек, – подумал Доктор Чжоу. – Взяв на себя инициативу наложить швы, я полагаю, что он хотел покрасоваться или передо мной, или перед сестрой Ван.

Но даже при том, что твои навыки достаточно хороши, я далеко не младший в твоём отделе. Зачем мне тебе льстить и хвалить тебя, если ты и так всё знаешь?

Доктор Чжоу мысленно фыркнул, прежде чем поднять голову и выдавить из себя улыбку: – Швы наложены идеально.

Внутренне про себя Доктор Чжоу снова оплакивал свой упадок духа: Фух, члены общества всегда будут следовать только нормам общества. Так что лучше не оскорблять экспертов из других больниц.

Шагая по болоту, известному как «мирское», Доктор Чжоу думал о прошедшей юности, о своих мечтах и моральной целостности, притворяясь спокойным, и спросил: – Мы никогда раньше не встречали друг друга. Как мне к вам обращаться?

Доктор Чжоу был вежлив и полагал, что после хвастовства человек, естественно, захочет, чтобы его запомнили, точно так же, как некоего героя, который приложил большие усилия, чтобы разбить массивный камень, вытащить плакучую иву из земли и сразиться с тигром[2]. Он сделал это, чтобы стать знаменитым, верно?

Доктор Чжоу решил подыграть, так как был впечатлён его мастерством. Что уж было говорить, у парня явно был талант.

Как врач-интерн, Лин Жань, естественно, отвечал, когда ему задавали вопрос: – Я – Лин Жань, и меня только вчера направили в отделение неотложной помощи.

– Лин Жань, да? – немного отчаянно и отстранённо произнёс Доктор Чжоу.

– Доктор Лин, у вас такие длинные ловкие пальцы. Они особенно подходят для хирурга, – Ван Цзя, молодая медсестра, которая обычно была неприятна врачам-интернам, в силу своего холодного характера, на этот раз была очарована красотой Лин Жаня, симпатичного, даже красивого молодого врача, красоте которого она даже не потрудилась сопротивляться. Она даже не возражала обращаться к нему как «Доктор».

Следовало знать, что если бы к студенту-медику, только начинающему стажировку, пациенты обращались «доктор», он испытывал бы такой экстаз, словно находился на седьмом небе от счастья.

Если бы другие врачи или медсестры могли обращаться к нему «доктор», интерн был бы так счастлив, что с девятого облаке, на котором он был, начало бы лить, и этот дождь оказался бы его каплями его слёз счастья.

Лин Жань был очень счастлив. Он широко улыбнулся сестре Ван Цзя. Тело молодой медсестры Ван Цзя обмякло от очарования молодым новым «доктором».

Подошла ещё одна медсестра, чтобы позвать доктора: – Доктор Чжоу, вы освободились? Пациент на третьей койке ждёт.

В отделении неотложной помощи никогда не было недостатка в пациентах. Пациенты с ножом в груди были экстренными случаями, и пациенты с лампочками, застрявшими во рту – также были из разряда экстренных случаев.

Доктор Чжоу кивнул и вышел вместе с медсестрой. Лин Жань без колебаний последовал за ними. Будучи интерном, он должен был использовать любую возможность для того, чтобы чему-то научиться или попрактиковаться.

Ван Цзя вызвала ещё одна медсестра. Врачи были заняты своими делами, и у медсестёр тоже не было никакой возможности расслабиться.

Доктор Чжоу не хотел, чтобы эксперт из другой больницы последовал за ним, но ничего не сказал ему.

Медсестра, которая пришла за доктором, тоже не возражала. Она лишь мельком взглянула на Лин Жаня, прежде чем начать рассказывать о состоянии пациента: – Пациент на третьей койке рассказал, что кто-то рассёк ему голову. Он истекает кровью уже больше часа. Он употреблял алкоголь, сознание не терял. При всей тяжести травмы у него отсутствие тошноты, рвоты, кровотечения из носа, рта или наружного слухового прохода, отсутствие проблем с координацией тела…

Подойдя к третьей койке, Лин Жань увидел молодого человека с татуировкой во весь рукав. Он был мускулистым, с треугольными глазами и плоским носом. Он сидел на кровати, скрестив ноги, и с силой прижимал марлю к левой стороне головы. В то же время, он болтал и смеялся с двумя членами своей банды.

Мужчина, сопровождавший пациента, выглядел старше него. Увидев доктора, он тут же воскликнул: – О боже, доктор здесь. Доктор, быстренько взгляните на моего старшего братца. За ним гналась почти сотня человек. Если бы не его хорошие боевые навыки, он не смог бы добраться до сюда сегодня. Живым. Все вы должны как следует зашить его…

Как я должен выглядеть, если ты никак не уберёшься отсюда? Доктор Чжоу тоже на мгновение лишился дара речи. Он громко объявил: – Члены семьи пациента, будьте добры, выйдите на улицу и подождите. Мы позовём, если что-то будет не так.

– Нет, мы должны остаться здесь и посмотреть, – двое молодых людей решительно покачали головами и так широко раскрыли глаза, что зрачки стали похожи на медные колокольчики.

– Тут слишком мало места. Как вы думаете, я буду делать свою работу, когда вы оба будете стоять здесь? – Доктор Чжоу и раньше сталкивался с подобными ситуациями, и его тон был твёрдым, но, в тоже врем тёплым.

Врачи не могли выбирать своих пациентов. Это было особенно важно для врачей в отделении неотложной помощи, которые сталкивались с ещё более сложными отношениями между врачами и пациентами. Они действительно не могли быть на них злыми или бить тревогу по каким-то пустякам.

Двое молодых людей качали головами так яростно, словно у них вместо черепных коробок были маракасы: – Мы не можем оставить своего старшого без присмотра!

– Просто оставьте кого-нибудь здесь, чтобы он заплатил, а другой пусть подождёт снаружи, – тон Доктора Чжоу был мягким, но требовательным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 9.2**

9 глава: Ангел со сломанными крыльями (2 часть)

– Мы и так уже заплатили! – в голосе лакеев слышалась нарастающая паника. Как будто, этот старший был лидером мафиозной группировки, который по ночам варил им борщи и читал сказки на ночь про то, как интересно отмывать деньги.

– С такой серьёзной головной травмой вам обязательно нужно будет внести дополнительную оплату. Только один из вас имеет право остаться здесь.

Говоря это, Доктор Чжоу махнул рукой. Лакеи послушно и быстро расступились в разные стороны. (ПП: Прямо-таки, как Джим Керри в фильме «Брюс Всемогущий», когда махнул руками, и все машины на дороге так же расступились) Через некоторое время, они исчезли без следа. Однако спокойствия, которого ожидал Доктор Чжоу, не наступило.

После получения местной анестезии все тело татуированного человека стало расслабленным и почувствовало себя очень хорошо. Он начал травить боевые байки и рассказывать про случай, который произошёл с ним, накануне, из-за чего он оказался на больничной койке, пока его рану вскрывали и осматривали. Его рана вздрагивала каждый раз, когда он говорил или смеялся, от натяжения кожи головы. Несмотря на то, что Доктор Чжоу напомнил ему об этом, он никак не мог противостоять забывчивости татуированного человека с бешенным энтузиазмом.

После того как Доктор Чжоу с большим трудом осмотрел рану, он уже был весь мокрый от проступившего на поверхность пота. Он опустил щипцы и снова предупредил мужчину: – Мы сейчас будет зашивать рану, так что, вам стоит замолчать. В противном случае, что мы станем с Вами делать, если игла будет вставлена не в то место?

– Если бы игла была вставлена не в то место, это было бы медицинской халатностью, и вам пришлось бы компенсировать мне это, – татуированный парень оставался невозмутимым. Он сказал: – Лечение травмы – ваш гражданский долг, и вы должны делать всё на твёрдую пятёрку. Гуань Юй, Гуань Юнь или как там его, ещё ел, пил, болтал и играл в шахматы, пока яд соскребали с его костей[3]. Бянь Цюэ ничего не сказал ему и просто позволил ему делать всё это без лишних упрёков.

Доктор Чжоу молча уставился в потолок. Хуа То был единственным, кто удалял яд из его тела.

– Пф, я мало что знаю о других вещах, но я знаю абсолютно Всё о мистере Гуане. Вы действительно такой интеллектуал? Хуа То соскребал яд? Оборжаться просто.

– Хуа То... так, ладно, забудем об этом, – Доктор Чжоу повернулся и спросил Лин Жаня: – Хотите сами попробовать наложить швы?

Поскольку эксперт из другой больницы захотел приехать сюда, чтобы показать своё мастерство, я устрою ему хорошую взбучку. Доктор Чжоу втайне думал о всевозможных концовках этой ситуации.

Лин Жань пошёл вперёд без колебаний. Для интернов-медиков каждая возможность попрактиковаться была так же драгоценна, как только что купленная надувная кукла (ПП: держите себя в руках, люди. Может это для тренировок… каждому интерну нужно хорошо знать строение тела, как снаружи, так и внутри… а если резиновая баба досталась бесплатно, так это вообще праздник! Вы видели расценки на этих резиновых лялек?))

– Пожалуйста, повернитесь в сторону, – Лин Жань поправил своё сидение и взял иглодержатель.

Татуированный человек уже заметил молодого Лин Жаня. Он явно был недоволен всем этим: – Почему у вас замена? Слушайте сюда, я лечился во многих больницах. Если все вы сегодня же не залечите мою рану, вам будет ой, как нелегко. Да я…

Пока татуированный словесно угрожал без остановки, он вдруг заметил, что Доктор Чжоу выглядел рассеянным. Он стал ещё более угрюмым: – Эй, что это у вас с лицом? Что за потерянный вид?

Доктор Чжоу просто закрыл рукой отвисшую на какое-то время от шока челюсть. Он удивлённо взглянул на Лин Жаня и сказал татуированному: – Ваша рана уже зашита.

Для хирурга зашить рану на голове было совсем нетрудно. Тем не менее, это был первый раз, когда Доктор Чжоу видел, как кто-то обрабатывал швы в такой эпической манере. Другими словами, завершить наложение швов в таком быстром темпе, пока другая сторона разговаривает, а значит, что его челюсть двигается, тем самым провоцируя натяжение кожи головы, от чего шов может получиться неровным, или, мало чего можно вообще задеть по неосторожности... такое умение действительно будет использоваться только в операциях с очень высоким риском.

Например, во время операций на сердце, где сердце будет биться без остановки, сшивание кровеносных сосудов или даже двухстворчатого клапана может легко привести к непредвиденным обстоятельствам из-за нестабильности, вызванной бьющимся сердцем. (ПП: «Желудочков пара, правый и левый, клапан митральный и перикард, пара предсердий, трёхстворчатый клапан, эпикард, эндокард и миокард, и вот всё это остановилось, вот всё это замерло»)

Однако не было ли слишком большой потерей времени, хотя тут спорно насчёт него, использовать такую ошеломляюще сложную технику наложения швов на лысую голову?

Лин Жань воткнул иглу ему под кожу, завязал пинцетом узелок и сделал простой узловатый стежок – он явно не счёл этот процесс пустой тратой времени.

Он быстро отложил хирургические инструменты, обхватил ладонями татуированную голову и повернул её несколько раз, как будто поворачивал игрушечную трансформаторную головку. Лин Жань сказал удовлетворительно: – Довольно неплохо.

В зеркале были видны только пятна крови на голове татуированного мужчины. Тонкая хирургическая нить идеально стянула рану. Если внимательно не искать её, положение шва вообще не будет найдено. Настолько грамотно и хорошо он был выполнен.

Лин Жань мог только расслабиться и вздохнуть с облегчением после того, как наложение швов было завершено подобным профессиональным образом. Больше всего в школе его беспокоили девочки, которые оставляли за собой неровности или выпуклости, зашивая бананы. Это выглядело совершенно не эстетично, хотя обычно девочки, девушки в этом плане более аккуратно, и делают всё куда эстетичнее, нежели парни.

– Ни хре… Кхем, отлично… Хах! Рана зашивалась быстрее, чем была нанесена. Она прекрасно зашита, и швы тоже совершенно одинаковые, – человек с татуировкой целый год пролежал в больницах и мог отличить хорошие швы от плохих. Он выразительно вздохнул и тут же сказал: – Доктор, дайте мне визитку. Если что-то произойдёт в будущем, мы в первую очередь обратимся к вам.

Лин Жань действительно испытывал искушение вручить ему карточку, но у него её не было: – У меня нет визитной карточки, но я работаю в этой больнице.

Татуированный парень хлопнул себя по колену, издав звук, и сказал: Я пойду прибью ещё несколько человек, и, если кто-нибудь из моих братьев пострадает, я пошлю их всех к вам.

Он волновался, когда говорил. Он замахал здоровой рукой и закричал: – Братва, идём за мной! Пора надавать кое-кому знатных пиздюлей!

– Пиздюлей! Пиздюлей! – за пределами отделения неотложной помощи в какой-то момент прибыло ещё больше татуированных амбалов. Все они были шестёрками, но их голоса звучали так синхронно, что походили на голоса либо членов семьи, либо досконально вышколенного хора (ПП: хора Сергея Шнурова).

Лин Жань посмотрел на статус завершения своей миссии, который стал [2/10]. По какой-то необъяснимой причине он ждал этого с нетерпением.

Каждый сломленный ангел [5] был сокровищем для студентов-медиков, проходящих стажировку в больнице.

Примечание переводчика:

[1] Го Дэган – китайский комик перекрёстных помех (xiàngsheng).

[2] Лу Чжишэнь – персонаж из «разбойников болота».

[3] Согласно легенде, Бянь Цюэ был самым ранним известным китайским врачом.

[3] «Соскребите яд с кости» – это история из «романа о трёх Королевствах», где Хуа Туо удалил яд из тела Гуань Юя, в то время как Гуань Юй пил и играл в шахматы. Так что нет, Бянь Цзе не вылечил Гуань Юя. Нельзя ожидать, что член преступной, судя по всему, банды хорошо будет разбираться в истории, не так ли?

[5] ссылаясь на члена банды.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 10.1**

10 глава: Я – интерн (1 часть)

– Кажется, отделение неотложной помощи сегодня пустует, а, сестрёнка Ван? – молодой врач подошёл к медсестре и предложил ей бутылку холодного чёрного чая.

– Я не пью сладкого, – холодно ответила ему Ван Цзя.

Врач-стажёр хлопнул себя по голове и сказал с улыбкой: – Уже так поздно, наверное, все устали. Мы должны взять дело в свои руки.

Врачи-стажёры и медсёстры были коллегами, и, в отличие от интернов, они, по крайней мере, проявляли друг к другу хоть какую-то заботу. Не очень-то почтительно с её стороны было заставлять его ждать полдня, не давая возможности отточить своё мастерство.

Тон Ван Цзя немного смягчился: – Но сейчас у нас нет работы.

– Отделение неотложной помощи действительно простаивает и бездействует? – парень рассмеялся.

Отделение неотложной помощи было практически больничным отделением скрининга. Отделения неотложной помощи крупных больниц ежедневно переводили большое количество пациентов в другие отделения, особенно в критическом состоянии. Чаще всего отделение неотложной помощи стабилизировало жизненные показатели и давало пациентам базовое лечение, прежде чем их поспешно отправляли в операционную.

Если в отделении неотложной помощи чего и не хватало, так это свободного времени. Именно поэтому врачи-стажёры пришли в отделение неотложной помощи за возможностью провести операцию.

Ван Цзя на мгновение замешкалась, но не стала рассказывать ему о ситуации в процедурной. Она только сказала, что состояние пациентов стало более особенным…

Подошёл ещё один врач. Положив руку на плечо доктора, он сказал: – Мы не боимся особенных. Мы можем всё. Верно, старина Ву?

Старина Ву серьёзно кивнул.

– Я видел шарик для пинг-понга, застрявший, там; я видел шарик для пинг-понга, застрявший там внизу; и я видел шарики спереди и сзади. Что бы это ни было, мы их всех уничтожили. (ПП: может быть, он напевал это, переделывая какую-то песню на ходу, но я ничего не нашёл. Значит, он отмочил сортирную шуточку)

Ван Цзя проработала медсестрой несколько лет и терпеть не могла грязные шуточки от двух врачей-стажёр. Она сохраняла серьёзное выражение лица и едко подметила: – Ориентир отделения неотложной помощи состоит в том, чтобы вытаскивать мяч для гольфа из задних проходов любого размера.

– Как мячик для гольфа может быть... – двое молодых людей, только что вступивших в игру, тут же лишились дара речи.

– Хорошо, Доктор Ву и Доктор Ли, пойдёмте со мной.

Медсёстры всегда хотели как лучше, даже если их слова были иногда резкими. Хотя Ван Цзя была довольно циничной натурой, она, всё же, дала возможность врачам-стажёрам. Однако последнее слово всегда должно быть и останется за лечащими врачами отделения и директорами.

В офисе, в нескольких метрах от них, врачи-интерны нетерпеливо смотрели на улицу. Они даже не могли получить возможность выслушать на свой счёт оскорбление за свою работу от симпатичных медсестёр или грозных мастодонтов больницы в виде настоящих врачей, которые ежедневно спасали жизни.

Доктор Ву и Доктор Ли взволнованно последовали за Ван Цзя и быстрыми шагами вошли в кабинет. Проходя мимо порога, они почувствовали знакомый накал.

Врачи, медсёстры, пациенты и члены их семей ходили взад и вперёд по крошечной процедурной. Оставалось только сделать глубокий вдох и всеми фибрами души ощутить раздражение.

Однако Доктор Ву и Доктор Ли оставались невозмутимыми на этот счёт. Их природный энтузиазм вытеснил весь негативный поток. Они дорожили каждой возможностью выполнить хотя бы какое-нибудь задание, будь то удаление мячей для пинг-понга, мячей для гольфа или волейбольных мячей откуда угодно. Они обязаны были лечить их всех.

– Доктор Чжоу, эти пациенты ждут, когда их зашьют, верно? Вам нужна наша помощь?

Доктор Ву сначала поискал в толпе знакомое лицо, потом повернулся к нескольким мужчинам с татуировками на рукавах и присел на одну из изолированных кроватей. Его глаза горели от нетерпения. Он казался маленьким восторженным и радующимся всему подряд щенком, а люди казались вкусными, хрустящими, сочными косточками.

Задавая этот вопрос в течение последних нескольких месяцев во время лечения в отделении неотложной помощи, Доктор Ву знал, как работали умы этих врачей. Между директором и заместителем директора существовала трещина, и ни один из них не хотел её устранять.

Среди старших лечащих врачей Доктор Чжоу был самым щедрым в предоставлении возможностей. Конечно, это также могло означать, что, хотя у него и было уродливое лицо, он был дружелюбным и непринуждённым добрым человеком.

Доктор Чжоу неторопливо осматривал одну из татуированных ран. Он сказал: – Наложение швов необходимо, но у меня сейчас нет власти над ними.

– Что? Ваша роль изменилась? – стажёр Ву с любопытством огляделся.

Отделение неотложной помощи было разделено на различные области полномочий в зависимости от больничных коек. Лечащий врач или опытный врач-ординатор должен был отвечать за что угодно в пределах нескольких десятков коек. Для обеспечения надлежащего объёма медицинской помощи пациенты назначались на определённые спальные места в пределах юрисдикции указанных врачей.

Заместитель директора и сам директор занимались только болезнями. Лечащие врачи и опытные врачи-стажёры были теми, кто обычно уделял внимание менее важным вопросам.

Судя по тому, что помнили доктор Ву и остальные, первые несколько кроватей принадлежали Доктору Чжоу.

– Эти люди специально просили позвать доктора Лин, – небрежно сказал Доктор Чжоу.

– Который из них доктор Лин?

Для них это было незнакомое имя, и доктор Ву не мог не оглядеться по сторонам.

– Вон тот, – Доктор Чжоу указал на него. Как местная шишка, он не хотел рекламировать внешнюю силу власти.

Врач-стажёр Ву посмотрел в направлении, указанном Доктором Чжоу, и увидел Лин Жаня.

– Разве он не интерн? – врач-стажёр Ву был так потрясён, что у него отвисла челюсть.

Доктор Чжоу вздрогнул. Он спросил: – А Вы откуда это знаете?

– Он пришёл сюда сегодня утром вместе с другими интернами.

– Тогда Вы, вероятно, ошибаетесь, – на что Доктор Чжоу не удержался и рассмеялся.

Можно подделать документы, можно отговориться, но медицинские навыки говорят сами за себя.

Навыки Лин Жаня были настолько потрясающими, что, если Доктор Чжоу взял бы всю кожу, которую Лин Жань сшил, в одну линию, она, вероятно, смогла бы обошгуть земной шар и снова вторгнуться на Тайвань от имени голландцев. Как он вообще мог быть интерном?

Врач-стажёр Ву тоже был сбит с толку, но по-прежнему занимался главным образом практикой. Он усмехнулся и сказал: – Я вижу, что вас ожидает довольно много пациентов. Почему бы нам сначала не помочь им?

Доктор Ли быстро кивнул.

Доктор Чжоу усмехнулся и сказал: – До этого вы должны спрашивать разрешения у пациентов.

– В отделении неотложной помощи действительно есть пациенты, которые выбирают себе врачей? – Доктор Ву удивлённо спросил.

Доктор Чжоу поднял брови на него растерянно и сказал: – Они захотели, они выбрали. Что уж тут поделаешь? Не только клиент всегда прав.

Доктор Ву лишился дара речи. Доктор Ли, который пришёл вместе с ним, ни на минуту не поверил в это безумие. Он подошёл к симпатичному татуированному мужчине с единорогом на руке и сказал с улыбкой: – Садись сюда, я зашью рану.

– Мальчики, которые любят единорогов, ведь не должны быть слишком жестокими, верно?

Тем не менее, симпатичный татуированный парень взглянул на Доктора Ли и брезгливо сказал: – Я жду доктора Лин.

– Твоя рана требует обычного простого шва. Всё будет по-прежнему, кто бы это ни сделал, – Доктор Ли был даже более внимателен к человеку-единорогу, чем к своей собственной девушке, поскольку это означало, что у него будет возможность наложить шов.

Парень с единорогом фыркнул и сказал: – Не принимайте меня за полоумного придурка. Мне много раз приходилось посещать отделение неотложной помощи Юн Хуа. Всё будет по-прежнему, кто бы это ни сделал? Видишь этого оленя у меня на руке?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 10.2**

10 глава: Я – интерн (2 часть)

– Это что, олень? – Доктор Ли широко раскрыл глаза и глубоко задумался, глядя на однорогую оленью голову. – Значит, татуировщики больше не смотрят National Geography?

– Второй рог этого оленя наклонился в сторону, потому что какой-то идиот-доктор зашил его неправильно. У меня не было выбора, кроме как переделать его в единорога. Что я буду делать, если ты также, как он, снова все перевернёшь мне с ног на голову? Пришьёшь голову к заднице?

– Тогда переделайте его в лошадиную голову. Татуированный мужчина рядом с ним громко рассмеялся: – Хахахаха!

– Его легко принять за ослиную голову.

– Лучше осёл, чем кто-либо другой, понимаешь? У ослов большие яйца. Нам не нужен какой-то мул.

Очевидно, эта тема была им знакома. В тот момент, когда это было упомянуто, все начали смеяться так сильно, что схватились за бока.

– Тигр со сломанным хвостом, кривые драконьи лапы и деревянный Архат?

Парень с единорогом поднял руки. Кровавый единорог выглядел даже мило <3.

Доктор Ву оглянулся, сдерживая смех. Он увидел, что действительно что-то не так с татуировкой тигра на руке со сломанным хвостом.

Проблема с татуировкой, где были лапы дракона была не столь очевидна. Нужно было хорошенько присмотреться, чтобы увидеть, что облака под брюхом дракона изменились от когтей.

Однако доктор Ву не очень понимал татуировку деревянного Архата. Поскольку все врачи любили решать проблемы, стажёр Ву много думал об этом.

Деревянный Архат раздражался всё больше и больше, пока доктор Ву смотрел на него: – То, что я вытатуировал до этого, было восемнадцать Архатов, глупый доктор.

Доктор Ву на мгновение остолбенел. К счастью, ему удалось сдержать смех.

– У всех вас были травмы на татуировках. Это прискорбно, но неизбежно. Доктор Ву спрятал улыбку и попытался объяснить: – Эти ваши раны, вероятно, были довольно большими, и ваши мышечные ткани, скорее всего, были перевернуты. Никто не может восстановить его в полном объеме.

– Просто признайся, если не знаешь, как накладывать швы. Зачем так много говорить? – бандиты были слишком нетерпеливы, чтобы слушать.

– Дело не в том, что я не умею накладывать швы, – серьёзно сказал доктор Ву. – Если рана повреждена и рваная, мы ничего не сможем сделать.

– Тогда почему этим косметологам разрешают шить, когда им заблагорассудится?

Услышав это, человек–единорог рассердился ещё больше. Он уже привык к татуировке единорога – по крайней мере, девушкам она нравилась. Он действительно не хотел, чтобы это стало головой лошади или осла.

Доктор Ву был побеждён логикой противника: – Ну, быть разрезанным Мачете – это не то же самое, что быть разрезанным хирургическим лезвием. Даже пластические хирурги не могут скрыть эти шрамы.

Парень с единорогом вдруг рассмеялся и сказал: – Я думаю, что ты просто старый неудачник, который на самом деле больше не может биться и давно забросил свою страсть. Взгляните на доктора Лина. Всё, что вы утверждали, он исправляет, как будто это ничего для него не значит! Тебе просто не хватает опыта.

В тот момент, когда он сказал это, другие раненые татуированные мужчины согласились и признали доктора Лин, насмехаясь над Доктором Ву. Доктор Ву покраснел как рак.

После десяти лет учёбы, занимая высокое место среди тех, кто был в его классе по каждому тесту, а затем занимая место в топ-5000 в своей провинции для вступительного экзамена в колледж, прежде чем он поступил в медицинскую школу, которая была частью проекта 985[1], затем усердно учился в течение пяти лет в своей аспирантуре в той же школе и работал на своего наставника в течение четырёх лет, прежде чем он, наконец, пробился и получил должность в больнице Юн Хуа, самой известной больнице провинции. Он уходил из дома ранним утром, возвращался в сумерках, сжигал ароматические масла, чтобы учиться, и всякий раз, когда его руки, наконец, были свободны, он выстраивался в очередь у отделения неотложной помощи, чтобы воспользоваться любой возможностью...

Но теперь на него смотрели сверху вниз несколько татуированных мужчин, которые утверждали, что у него недостаточно навыков.

Врач-стажёр Ву негромко фыркнул, больше не желая выполнять операцию. Он встал и подошёл к кабинке, где находился доктор Лин.

Врач-стажёр Ву бормотал про себя на ходу: – Наложение швов – это просто наложение швов. Что мне делать? Зашить их раны в цветочки или что?

После этого он увидел, как Лин Жань работал.

Просто и ясно? Да, конечно. В случае с Лин Жанем это было совсем не так. Даже непрофессионал мог бы сказать, что парень был далеко не промах.

На мгновение доктору Ву захотелось высмеять Лин Жаня за напыщенность.

Наблюдая, как татуировка в виде орла на спине пациента возвращается к нормальному состоянию, доктор Ву обнаружил, что просто не в состоянии произнести эти слова.

Каждое движение Лин Жаня, от введения иглы до завязывания узлов, не просто соответствовало стандарту; все они были осторожными и расчётливыми. Ни один другой врач не смог бы так профессионально работать с кожей, при этом не портя татуировки.

Тем не менее, обычные врачи не особенно беспокоились о татуировках своих пациентов. Врачи были там, чтобы лечить и спасать пациентов, они не были татуировщиками. Они предпочитали бы использовать свои утончённые медицинские навыки на том, что находилось под кожей пациента, а не на коже. Конечно, большинство врачей не были мастерами такого дела.

Выносливость большинства врачей также была ограничена. Конечно, врачи-стажёры не были включены в эту категорию.

При мысли об этом у доктора Ву внезапно возникло желание заплакать. Это желание длилось не менее пяти секунд.

Затем врач-стажёр Ву собрал свои эмоции в кулак, подавил порывы, зарыл глубоко своё достоинство и пошёл за Лин Жанем с бесстыдством врача-стажёра. Он похвалил Лин Жаня приятным тоном: – Доктор Лин, вы так хорошо накладываете швы, да и в принципе, хорошо зашиваете. Как вы научились этому? У вас так хорошо получается.

Вот насколько чист был дух учёности врача-стажёра.

Лин Жань, который зашивал уже десятого пациента, с нетерпением ждал результатов эксперимента. Ответ сорвался с его языка, когда ему неожиданно задали этот вопрос.

– Пакет новичка.

Стажёр Ву на мгновение вздрогнул. Он рассмеялся. – Доктор Лин, ты такой смешной. До этого мы встречались в приёмной. Ты пришёл с интернами. Я думал, ты тоже интерн. Ты проводишь неполный рабочий день, работая в медицинской школе?

– Зовите меня Лин Жань, я интерн, и мне не смешно, – тон Лин Жань был немного холодным и напряжённым.

Он должен был уделить ране все своё внимание. Мастерский уровень в технике зашивания не давал ему возможности правильно перевязывать раны.

У доктора Ву не было времени беспокоиться о тоне Лин Жаня. Слово «интерн» итак уже полностью ошеломило его. Стажёр Ву несколько раз моргнул и внезапно хлопнул себя по бедру: – Я так и знал! Я знал это.…

Интерны-медики в основном являюлись студентами-медиками, которые ещё не закончили обучение и часто были вынуждены обращаться к врачам-стажёрам, которые выступали для них в качестве учителей.

Но! Но ... этот парень так хорошо накладывает швы...

По какой-то причине стажёр Ву начал вспоминать одно лето, а точнее, определённый семестр. Ему тогда было тридцать, и он заказал гигантский ATX онлайн, ведь деньги он накопил, будучи холостяком, и расходы у него всегда были маленькие.

Это было то, на что он давно положил глаз. В отличие от него, один из студентов, только что поступивший в университет, ездил на Mercedes Benz c330 – подарке своего отца, и гнал в зашей ординатуру доктора Ву. У этого мелкого также была подруга, работавшая и учившаяся вместе с ним.

По какой-то причине доктор Ву почувствовал, как его глаза наполняются слезами.

Примечание переводчика:

[1] проект 985-это проект, который призван способствовать развитию и репутации китайской системы высшего образования путем создания университетов мирового класса в XXI веке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 11**

11 глава: Новый Навык

– Швы наложены. Держите рану в чистоте и ни в коем случае не намочите её. Будьте осторожны при тренировке, – Лин Жань закончил накладывать швы на голову орла. После перевязки он начал перечислять стандартные меры предосторожности для пациентов.

В отличие от чудесных врачей на телевидении, которые пренебрегали правилами, Лин Жань предпочитал действовать по правилам.

Ему нравилось считать бинты перед операцией и считать бинты после операции. Он любил точно измерять лекарства, вплоть до миллиграмма. Ему нравились медицинские снимки, где даже любая чёрная точка привлекала внимание...

Ему нравилось перечислять стандартные меры предосторожности пациентам, даже несмотря на тот же набор правил, прикреплённый к стене отделения неотложной помощи.

Человек с татуировкой орла продолжал внимательно слушать рекомендации Лин Жаня, даже с ещё большим вниманием и сосредоточенностью, чем когда играл в маджонг.

Стажёр Ву продолжал плакать.

Это было то, о чём он мечтал совсем недавно, когда лечил своих пациентов.

– Доктор Лин, теперь настала моя очередь, верно?

После того, как Лин Жань покончил с орлиной головой, человек-единорог с лучезарной улыбкой вошёл в изолированную зону. Но потом его лицо на миг переменилось.

– Не забудьте оставить мне олений рог, – сказал он с тревогой.

Лин Жань кивнул и сказал: – Присядьте сначала и дайте мне взглянуть.

Человек-единорог послушно сел на маленький стул, повернувшись раненым боком к Лин Жаню, и оказался лицом к лицу с доктором Ву.

И послушный человек-единорог, и доктор Ву почувствовали себя немного неловко.

– Можете задёрнуть шторы? – застенчиво спросил человек-единорог сестру Ван Цзя.

– Это же не гинекологическое обследование, – хотя сестра Ван и сказала это, она всё равно задёрнула шторы.

Лин Жань ничего не сказал на сей счёт. Вместо этого он глубоко задумался, уставившись на рану человека-единорога.

Лин Жань только что получил уведомление из системы.

[Миссия новичка «Лечение Пациентов» завершена.]

[Награда: Техника Наложения Прерывистого Вертикального Матрацного Шва (Уровень Специалиста)]

Также в его голове всплыла полоса с очками опыта.

[Текущие Навыки:

[Техника Аппозиционного Сшивания (Уровень Мастера)

[Техника Наложения Прерывистого Вертикального Матрацного Шва (Уровень Специалиста)]

Лин Жань подумал про себя: «Подарочный пакет новичка не так уж плох».

Он до сих пор не понял, насколько велика была разница между уровнем специалиста и уровнем мастера. Но если бы он оценивал стоимость подарочного пакета новичка только по цифрам, это означало бы, что тот самый подарочный пакет новичка стоил шести миссий, так как в методику наложения швов было включено шесть вспомогательных навыков.

Тем не менее, было довольно удивительно иметь возможность получить технику наложения прерывистого вертикального матрацного шва после зашивания всего лишь десяти пациентов.

Техника аппозиционного сшивания, полученная Лин Жанем из подарочного пакета новичка, была именно такой, какой подразумевалось её название. Это был такой метод сшивания, когда оба края ткани были сделаны напротив друг друга через разрез. Его можно было использовать для анастомоза кровеносных сосудов и зашивания глубоких ран.

Эта техника зашивания была немного более особенной. Она главным образом использовалась для того, чтобы накладывать швы на дряблой коже.

Что обозначали разрезы на дряблой коже? Разрезы на нижней части живота у пожилых людей обычно были на свободной стороне. Если для завершения операции использовался метод прерывистого вертикального матрацного шва, вероятность инверсии раны или инфекции могла быть намного меньше. Сама техника также способствовала ускоренному исцелению.

Кроме того, в отделении урологии также применялся метод прерывистого вертикального матрацного шва, поскольку кожа мошонки у большинства людей обычно очень мягкая и дряблая. (^∇^)

Взгляд Лин Жаня изменился: «Недавно приобретённый навык. Я действительно хочу попробовать».

Бёдра человека-единорога слегка вздрогнули под взглядом Лин Жаня: – Итак, док, я так и буду продолжать держать руку, или как?

Лин Жань открыл новый набор для наложения швов и осмотрел хирургические инструменты. Он спросил: – Что Вы сказали?

Голос Лин Жаня звучал монотонно, но человек-единорог сильно дрожал.

Он думал про себя: «Док когда-нибудь колебался, обрабатывая столько кровавых ран до этого? Нет! Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы зашить рану. Но почему он так долго смотрел на мою рану?»

Человек-единорог использовал своё воображение на полную катушку, печально сказал: – Док Лин, моя рука будет, как прежняя, или можно сразу протез заказывать?

На лице человека-единорога появилась расслабленная улыбка, как будто он освободился от своей ноши: – В правилах подполья сказано, что большие ножи запрещены. Этот уёбок даже купил тесак, чтобы прикинуться крутым. Неужели он думает, что парни вроде нас, которые пользуются ножиками для фруктов, не могут позволить себе хорошие мужицкие ножи? Ну, теперь, когда стану инвалидом, я один в тюрьму не сяду. Всех за собой утащу. Юн Хуа станет скучным после этого.

– Ладно, я закончил зашивать рог, – движения Лин Жаня становились всё более и более умелыми. В одно мгновение ему удалось выровнять рог на татуировке.

На его лице появилась лёгкая улыбка. Это чувство ещё большей уверенности заставляло себя чувствовать действительно хорошо.

Человек-единорог, все ещё печальный от раздумий о будущем, на мгновение остолбенел. Он протянул дрожащую руку и хотел дотронуться до раны.

– Не трогайте рану! – прежде чем Лин Жань успел среагировать, медсестра уже перехватила руку человека-единорога. Она воспользовалась возможностью сказать то, что должен был сказать Лин Жань.

– Держите рану в чистоте и не позволяйте ей намокнуть, соблюдайте правила гигиены. Будьте осторожны на тренировке, – Лин Жань повторил стандартный набор фраз о мерах предосторожности для пациентов. Он не мог пропустить их только потому, что молодая медсестра сама только что напомнила об этом.

– Следующий! – Сестра Ван задёрнула занавеску, как заведующая борделем, – старательно, с точностью до секунды.

Лин Жань тихо сидел в уединённом месте и ждал прибытия следующего татуированного парня.

Весь день он вставлял и вынимал иглы. Когда пришло время заканчивать работу, у Лин Жаня заныли мышцы.

К счастью, стажёрам не нужно было дежурить. Лин Жань просто обязан был предупредить заведующего, прежде чем тот отправится домой.

В больничной системе стажёры находились на самом нижнем уровне пищевой цепи, как водоросли в пруду, планктон в море и насекомые в лесу – незначительные, но необходимые.

Больница и врачи выдвигали всевозможные требования, но никому не было дела до того, как интерны жили и где они отдыхали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 12**

12 глава: Клиника Лауэр Грув

Клиника Лауэр Грув была расположена в юго-западном углу главного города Юн Хуа. Когда-то это была большая точка для импорта и экспорта незаконных предметов в Юн Хуа.

Несмотря на то, что многочисленные реформы, которые проводились по всей стране по мере её развития, положили конец безудержному импорту и экспорту незаконных товаров, они не смогли изменить тот факт, что место выглядело как деревня в городе.

Соседние переулки были расположены крест-накрест. Вокруг на ладан дышали старые, ветхие, маленькие и низкие здания. Были также квартиры в форме труб – что выглядело очень странно. Кроме того, там стояли двухэтажные дома со старыми двориками, похожими на дом Лин Жаня.

Старый двор остался после деда. Он был отремонтирован и расширен Лин Цзечжоу около десяти лет назад.

Это был самый славный период в жизни семьи Лин, золотые годы. Люди постоянно приходили на консультации и покупали лекарства. Хотя мать Лин Жаня, Тао Пин, каждый день ходила по магазинам, училась танцам, чайному искусству, смотрела фильмы и играла на пианино, у них все ещё оставались деньги на постройку дома.

Вывеска «Клиника Лауэр Грув» семьи Лин тоже была сделана из цельного куска Фиби Чжэннан (ПП: вид деревьев высотой до 30 метров, в прошлом очень ценная древесина, которую могли себе позволить только королевские семьи. Цена на рынке может составить 10 000 долларов за кубометр).

Но теперь, чтобы не допустить кражи вывески, Лин Цзечжоу не оставалось ничего другого, как повесить её во дворе. В результате снаружи остался только старый лайтбокс, который светился странным красно-жёлтым светом.

Когда он открыл дверь, то увидел семь или восемь человек, полусидящих, полулежащих, получающих внутривенные переливания (капельницы) в главной комнате. Её уже переделали в комнату для переливания крови.

Это был основной источник дохода клиники Лауэр Грув. В это время фармацевтический бизнес был монополизирован аптеками различных размеров. Предоставление экстренного лечения в качестве источника дохода для этой клиники никогда не существовало, потому что Лин Цзечжоу не был врачом.

По словам самого Лин Цзечжоу, он был всего лишь бизнесменом, который управлял клиникой.

Поэтому в клинике Лауэр Грув не оставалось ничего другого, как регулярно нанимать старых врачей-пенсионеров, чтобы они сидели в клинике, в результате чего они зарабатывали еще меньше.

– Ты вернулся, – Лин Цзечжоу сидел и занимался бумажной работой в комнате за дверью. Его стол всегда был завален всевозможными бухгалтерскими книгами и медицинскими записями. Те, кто не знал, могли подумать, что господин Лин ежедневно занимался сотнями важных дел.

Однако Лин Жань знал, что отцу просто было лень убирать со стола всю эту макулатуру.

– Где твой белый халат? Почему ты до сих пор ходишь как студент? – Лин Цзечжоу встал и внимательно посмотрел на сына. Затем он спросил: – Узнал что-нибудь новое в больнице Юн Хуа? Несмотря на то, что большие больницы хороши, у них также есть много правил. Ты должен быть осторожен.

Лин Жань кивнул в знак согласия и спросил: – А где мама?

– Она заваривает чай наверху.

– Как раз вовремя. Пойду выпью чаю, –Лин Жань почувствовал, что у него пересохло во рту. Несмотря на то, что госпожа Тао Пин не работала должным образом более десяти лет, её требования к своему хобби были очень высоки.

Лин Цзечжоу последовал за сыном наверх и сказал на ходу: – Хорошо же иногда расслабиться и немного отдохнуть дома. В больнице приходится много работать. По крайней мере, сдать тест и получить квалификационный сертификат врача. Мы можем повесить его в нашей клинике, и мне не придётся искать помощи у других врачей всё время.

– Цена доктора Сюн снова выросла? – Лин Жань понял, что доктор Сюн пытался сделать, просто услышав сказанное отцом. Точнее, когда он услышал его слова, он понял, какую фигню отец нёс.

Как и ожидалось, Лин Цзечжоу кивнул с болезненным выражением лица: – Она выросла ещё на 50 юаней. Это происходит каждый месяц!

Он имел в виду врача на пенсии, которого наняла клиника.

– В любом случае, возможно, пришло время повысить ему жалованье. Даже булочки, которые продают в переулке, подорожали.

– Я только что поднял его зарплату на 25 юаней в течение Нового Года, – Лин Цзечжоу покачал головой. – Как бы то ни было, ты должен хорошо учиться и постараться однажды взять на себя семейный бизнес.

– А должен ли наш сын в конечном итоге вернуться и взять на себя семейный бизнес после стажировки в больнице Юн Хуа? – Тао Пин сидела за чайным столиком, сделанным из дерева со старого корабля. Она расположилась на балконе первого этажа, элегантно и неторопливо заваривая чай.

По сравнению с шумным цокольным этажом первый казался раем. Даже пахло как-то лучше.

Когда Лин Цзечжоу увидел Тао Пин, он немедленно стал покорным псом. Мужчина засмеялся и пожаловался жене: – Как это возможно? Я предлагаю ему идею запасного плана. Если он не может найти работу в больнице, неплохо вернуться домой и управлять клиникой. Сынок, ты согласен?

– Сначала я выпью чаю, – Лин Жань игнорировал то, что родители говорили и взял свою чашку Жуяо[1] с антикварной полки рядом с ним. Он обдал её кипячёной водой и попросил у матери чаю.

Тао Пин медленно подняла прозрачный стакан и налила чай цвета красного вина в чашку, которую взял Лин Жань с полки.

– Это зрелый чай 2002 года, его можно пить в любое время. Не слушай своего отца. Достаточно того, что он сам постоянно находится в клинике. Просто продолжай работать в больнице и развивай свои медицинские навыки.

Как только она произнесла это, её тон стал немного подавленным.

Лин Жань догадался, что она вспоминает его дедушку, который умер в расцвете лет. Больше он ничего не сказал и сел, чтобы насладиться чаем.

Лин Цзечжоу покорно разорвал упаковку сладких бобовых пирожных и положил их на белую тарелку в качестве закуски. Глава семейства улыбнулся и сказал: – Я согласен с моей дорогой супругой. Лин Жань, ты должен усердно трудиться, чтобы развить свои медицинские навыки и быстро стать главным врачом. Плата высока, и у тебя будет много свободы. К тому времени, с твоим именем в нашей семейной клинике…

Говоря всё это, Лин Цзечжоу жестикулировал в воздухе руками.

– Я понимаю, – ну, а что ещё мог сказать Лин Жань?

\*Бум!\*

Внизу раздался стук в дверь.

– Доктор! Доктор здесь?! – незнакомец закричал, и люди наверху не смогли усидеть на месте.

– Что-то случилось. Я спущусь вниз и посмотрю, – хотя Лин Цзечжоу не обладал медицинскими навыками, он был предан делу клиники.

Лин Жань тут же поставил чашку и последовал за отцом вниз по лестнице.

На нижнем этаже.

Владелец и шеф-повар ресторана резаной вручную лапши [2] обернул полотенце вокруг одной руки. С него капала кровь. Рядом с ним был его продавец, который так паниковал, что не знал, что делать, кроме как громко кричать.

Доктор Сюн был пожилым. Пошатываясь, он вышел во двор и надел очки: – Босс Ян, сколько лет вы занимаетесь нарезкой лапши? Как вы умудрились так порезать руку?»

– Нож упал с разделочной доски. В голове у меня помутилось, и я потянулся, чтобы схватить его, – сказал Босс Ян, стиснув зубы от боли. – Здесь довольно много крови. Взгляните и скажите, сможете ли вы остановить её?

Он резал лапшу больше десяти лет и уже не раз резал себе руку. Он всё ещё считался в здравом уме и при рассудке, потому что смог додуматься о том, чтобы остановить кровотечение, прежде чем отправиться на лечение в большую больницу. В конце концов, будучи соседями в течение многих лет, он в основном знал качество клиники Лауэр Грув.

Доктор Сюн не принял это близко к сердцу даже после того, как узнал, что собирался сделать шеф-повар.

– А ещё ты очень неуклюж. Я пока посмотрю. Вызывали машину? Независимо от того, насколько незначительна травма, не сможешь выбежать самостоятельно. Это только вызовет ещё больше проблем.

Спускаясь по лестнице, Лин не удержался и хлопнул себя ладонью по лбу, услышав разговор.

«Как может первая реакция моей высокоуважаемой клиники Лауэр Грув – перевести пациента, который случайно порезался, в больницу, вместо того чтобы лечить его? Это ... действительно очень низкий стандарт для клиники».

Ему не нужно было много думать. Лин Жань схватил под лестницей большой белый халат, надел его, подошёл и сказал: – Я помогу.

В тот момент, когда он принял решение, появилось уведомление системы.

[Миссия новичка: небольшой тест на умение]

[Детали миссии: вылечить руку Ян Чжуншу и получить удовлетворительные результаты]

[Награда: Базовый Сундук С Сокровищами]

Примечание переводчика:

[1] Жуяо: редкая разновидность китайской посуды из династии Сун.

[2] резанная вручную лапша: популярное блюдо в провинции Шаньси.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 13**

13 глава: Наложение шва на рваную руку

Лин Жань уже привык к тому, что система ни с того ни с сего выдавала ему различные задания на ровном месте. Остановившись на мгновение, он задумался, а потом продолжил идти, как ни в чём не бывало.

С другой стороны, тощий старикан Сюн поднял голову, чтобы взглянуть на Лин Жаня, но затем повернулся и закричал: – Цзюань Цзы, иди, помоги.

Он вышел на пенсию почти десять лет назад и повидал слишком много зелёных интернов. Он не ожидал, что Лин Жань сможет оказать ему большую помощь.

Цзюань Цзы была единственной медсестрой в клинике Лауэр Грув. Она весила 194 фунта и была настолько шустрая и эффективна, что могла выполнять работу за двух медсестёр в одиночку.

По старому деревянному полу начали раздаваться глухие стуки от подошв медицинской обуви, и все поняли, что Цзюань Цзы двигалась очень быстро. От этого всем становилось как-то спокойнее на душе, потому что эта медсестра внушала сильное чувство безопасности.

– В чём дело? – в голосе Цзюань Цзы было столько же веса и силы, как и в теле.

– Мы собираемся залатать рану босса Яна.

Пока доктор Сюн говорил, он велел боссу Яну сесть в процедурной и разогнал толпу, наблюдавшую за шоу.

Лин Жань воспользовался случаем и последовал за доктором Сюн в процедурную. Парень успел провести за тот день более десяти операций, связанных с ножевыми ранениями, и это придавало ему большой уверенности в себе.

В процедурных кабинетах небольших клиник обычно делали инъекции и снимали швы. Рядом стояла большая больница, и простые люди не возражали против того, чтобы отправиться в ту больницу, в отделение неотложной помощи и там уже зашить свои раны. Однако, когда приходило время снимать швы, больницы вдруг начинали казаться гораздо более негостеприимными из-за длинных очередей на регистрацию, ожидая, когда их вызовут по номерам, да, и само время ожидания тоже угнетало.

Конечно, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения небольшие клиники также были оснащены всеми инструментами для удаления швов, зашивания и дезинфекции ран.

Когда доктор Сюн медленно развернул полотенце, обёрнутое вокруг руки босса Яна, Лин Жань развернул свой большой комплект для наложения швов.

Иглодержатель, гладкие щипцы, зубчатые щипцы, изогнутые ножницы, прямые ножницы, тканевые щипцы, кровоостанавливающие щипцы, щипцы для полотенец... Лин Жань пересчитывал эти инструменты один за другим.

Наложение швов было самым простым делом среди хирургических процедур, но это также считалось хирургической полноценной операцией. Вот почему все инструменты должны были лежать на своих местах.

– Давайте-ка, взглянем на это, но сначала я приведу всё в порядок… – доктор Сюн тщательно вымыл руки, взял бутылку перекиси водорода и был готов залить ею рану босса Яна.

\*Скрип\*

Лин Жань повернул кран и начал выполнять семь шагов мытья рук…

Доктор Сюн фыркнул и сдержал кашель в горле: – Малыш Жань, мой мальчик, – сказал он. – Мы просто проведём дезинфекцию, чтобы остановить кровотечение, этого будет достаточно.

Лин Жань обернулся и одарил его быстрой улыбкой. Ему нечего было сказать; некоторые вещи нельзя было разрешить словами.

Тем временем доктор Сюн не мог просто проигнорировать кровоточащую ладонь и продолжал отговаривать молодого человека мыть руки.

Доктор Сюн снова повернулся к ладони босса Яна: – Ваша рана была нанесена ножом, – сказал он, поливая её дезинфицирующим средством. Хорошая новость: её легко прочистить. Плохая новость: рана довольно глубокая. Очень вероятно, что ваши сухожилия задеты. Вы должны отправиться в больницу Юн Хуа и позволить им взглянуть.

– Позвольте мне взять дело в свои руки, – Лин Жань наблюдал, как доктор Сюн заканчивал дезинфицировать рану. Парень надел перчатки и сел на стул рядом с врачом Сюн. Он медленно развернул кресло босса Яна, который был потрясён, столкнувшись лицом к лицу с Лин Жанем.

Доктор Сюн и Цзюань Цзы перекинулись взглядами.

Будучи соседями, босс Ян узнал Лин Жаня мгновенно, он также знал, что тот учился в медицинской школе. Но как член общества, он лучше, чем кто-либо другой, знал, что существует огромная разница между обучением и практическим применением навыков, полученных в школе.

Босс ян поморщился: – Это довольно серьёзно, не так ли, Лин Жань?

– У вас только ладонь повреждена. Насколько я могу судить, ничего не разорвано. Это не так уж плохо, – Лин Жань произнёс слова утешения, как ему показалось.

Босс Ян повторил слово «разорвано» и начал ёрзать.

Большинство пациентов кое-что знали о своих собственных болезнях и недугах. Однако, большинство тех же самых пациентов в приёмном отделении появлялись там из-за несчастных случаев, а также потому, что они не имели соответствующих знаний о своих условиях труда. Поэтому обычно они полагались на мнение врачей.

Босс Ян повернулся к доктору Сюн за вторым мнением. Поскольку врачи были частью медицинской организации, пациенты легко поддавались влиянию врачей. Тот факт, что люди не были оснащены медицинскими знаниями, заставляло всё, что врачи говорили им, звучать как прямые цитаты из Библии.

Согласно общепринятому мнению, босс Ян должен был лечить такую рану в большой больнице, но было довольно сложно заставить его проехать шесть миль с всё ещё кровоточащей раной.

Доктор Сюн выглядел ещё более скептически настроенным, чем босс Ян. Даже форма обращения к Лин Жаню изменилась: – Лин Жань, лучше, если мы будем уделять приоритетное внимание надёжности и стабильности.

Но не успел он договорить, как у Лин Жаня внезапно появились в руках щипцы.

Босс Ян закричал: – Ой!

– Введение анестетиков после очистки раны снижает вероятность развития инфекций. Потерпите немного.

Лин Жань обернулся и улыбнулся: – Сестра Цзюань Цзы, пожалуйста, разбавьте 2% лидокаина до 1% и дайте его мне. Кроме того, вы можете принести побольше перекиси водорода и йода?

Процессы снятия и наложения швов в основном оставались одинаковыми для всех случаев. Лин Жань не стал ничего усложнять и начал работать пошагово.

Когда Цзюань Цзы увидел, что доктор Сюн никак на это не отреагировал, она сделала так, как попросил Лин Жань. Парень уже приступил к работе. В этот момент доктору Сюн было трудно даже возразить против его действий.

Он мог даже уйти на минуту или две, прежде чем решительно вернуться и остановить его. Но, с помощью техники аппозиционного наложения швов на мастерском уровне Лин Жаня одной минуты было достаточно, чтобы наложить десятки швов.

Если бы они действительно поговорили об этом, то ни в коем случае нельзя было бы сказать, что порез Босс яна был незначительным. Разорванное сухожилие потенциально могло повлиять на будущее функционирование руки. Если она не была бы хорошо зашита, то появилась бы вероятность того, что в будущем пациент не смог бы применять силу при захвате чего-то или при работе над чем-то деликатным.

Если бы его отправили в отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа, лечащий врач, скорее всего, отправил бы его в отделение хирургии кисти для лечения.

С точки зрения врача, рана босса Яна была серьёзнее, чем раны татуированных мужчин. Но для Лин Жаня это всё равно было одно и то же.

Техника аппозиционного наложения швов на уровне мастера, которой он обладал, позволяла ему быть намного лучше, чем большинству врачей в больнице Юн Хуа, когда дело доходило до наложения швов. Намного лучше.

Восстановление сухожилий было проблемой для врачей в отделении неотложной помощи больницы Юн Хуа, но это обычным рутинным делом для тех, кто находился в отделении хирургии кисти. Лин Жаню было ещё легче.

Босс Ян уже больше десяти лет владел рестораном, где подавали лапшу. Он полагался на свои навыки, чтобы получать доход. Другими словами, ему нужна была полностью функциональная рука для работы.

Если бы он пошел в больницу, он мог бы получить более идеальный шов, но в лучшем случае он мог бы так же получить и среднее медицинское обслуживание.

Лин Жань был уверен, что сможет свести вероятность негативных последствий к минимуму. Он вложил в это всё своё сердце, работая немного медленнее, чем в отделении неотложной помощи, но результаты были исключительными.

– Я закончил зашивать вашу руку. Позвольте мне перевязать. Постарайтесь не намочить её и не забывайте сохранять лекарство свежим... – Лин Жань, как обычно, продекламировал стандартные меры предосторожности для пациентов.

Доктор Сюн уставился на него: «Неужели медицинский факультет Университета Юн Хуа настолько хорош?»

Даже после того, как интерн-медик, например, окончил медицинскую школу или вуз, два года проработал интерном, а затем ещё два года ординатором, он всё равно никогда не смог бы произвести такое наложение швов.

Лин Цзечжоу был более прямолинейным. Он потёр руки и взволнованно сказал: – Сынок, с таким стандартом, ты достаточно квалифицирован для практики в нашей клинике.

Хотя он не был врачом, он был опытным и знающим. Что ещё более важно, доктор Сюн наблюдал за всем процессом. Этого было достаточно, чтобы успокоить его.

Лин Жань сказал: – Мне всё ещё нужно пройти стажировку.

– Было бы неплохо, если бы ты помог нам сэкономить на жалованье, – Лин Цзечжоу вздохнул.

Доктор Сюн не колебался. Он спокойно сказал: – Моя зарплата остаётся прежней.

Лин Цзечжоу раздражённо фыркнул и уже собирался, было, вступить в спор с доктором Сюн, когда услышал за спиной чей-то громкий крик.

– Папа, папа, где ты?

В одно мгновение к ним подбежала мускулистая и крепкая фигура.

– Всё в порядке, всё уже зашито, – босс Ян указал на свою руку, которая уже была перевязана, и заставил себя улыбнуться.

Если босс Ян был встревожен, то его сын перепугался ещё больше. Он раскрыл широко глаза от удивления и спросил: – Вы не вызвали скорую? Почему её зашили здесь?

– В клинике мне наложили швы, в больницу ехать не надо, – как сосед, босс Ян был несколько смущен. – Хуцзи, не паникуй, – слабым голосом произнёс он.…

– Как я могу не паниковать? Если его рука перестанет работать, это станет для меня проблемой на всю жизнь. Можно ли сравнить маленькую клинику с большой больницей? Ян Ху свирепо посмотрел на доктора Сюн и Лин Жаня, которые были в больших белых халатах. В конце концов, он посмотрел на доктора Сюн и спросил:

– Как ты смеешь трогать такую серьёзную рану?! Мой отец зарабатывает на жизнь своей рукой. Если рука моего отца не вернётся в норму, ты будешь платить до конца его жизни.

Доктор Сюн погладил подбородок и уставился вдаль, и пробормотал: – Нормальная функциональность – это широкая идея…

– Швы наложены, – Лин Жань вытер руки и добавил: – операция прошла успешно. Вы можете отвезти его в больницу на обследование. Обязательно выполняйте упражнения и восстанавливайте руку после операции. У вас есть все шансы восстановить нормальную работоспособность.

– Вы имеете в виду, что есть вероятность, что он не поправится? – Ян Ху расстроился ещё больше.

Лин Жань нахмурился. Прежде чем он успел заговорить, отец остановил его.

Лин Цзечжоу слишком хорошо знал своего сына. Он оттащил своего сына назад и сразу же сказал Ян Ху: – Действительно, есть вероятность, что он не сможет восстановиться, но шансы очень низки, как и шансы выиграть в лотерею. Если это действительно произойдёт, есть способ справиться с этим, не так ли?

Услышав это, Ян Ху почувствовал, как его недовольство покидает его. Он не мог просто опровергнуть такие аргументы, сказав, что шансы высоки. Разве это не равносильно проклятию собственного отца?

– Хуцзи, Клиника Лауэр Грув работает уже несколько десятилетий, и мы лечили тысячи своих соседей. Когда вы видели, чтобы у нас возникали какие-то проблемы? Если мы не уверены в чём-то, то мы не возьмём пациента на себя.

Хотя Лин Цзечжоу говорил медленно, его слова были очень убедительными.

Ян Ху, наконец, немного успокоился. Действительно, хотя клиника Лауэр Грув и была маленькой, это было небольшое здание на аллее. До поступления в университет он часто посещал эту клинику, когда у него болела голова или поднималась температура.

– Рана вашего отца не очень серьёзна, но и не совсем проста. Скорой помощи здесь не было, когда мы начинали, и её до сих пор нет, заметьте. Мы не знаем, как обстоят дела с дорожным движением, и даже не знаем, по дороге ли им вообще к нам. Так как мы могли помочь ему и зашить его рану, мы решили сделать это. Мы не могли просто позволить ему истечь кровью так.

Хотя сам Лин Цзечжоу не имел медицинских навыков, его слова были понятны другим. Он похлопал Ян Ху по плечу и сказал: – Не паникуй. Поскольку ты беспокоишься, почему бы тебе не привезти отца в больницу на обследование? После осмотра вы сможете вернуться, чтобы оплатить медицинские расходы, если не предвидите никаких проблем, хорошо?

– Что ещё я могу сказать? – Ян Ху поднял руки в знак капитуляции.

– Я привезу отца на обследование в ближайшую больницу, чтобы проверить, всё ли в порядке. Всё отлично, если не будет проблем. Но если будет…

Он не стал говорить дальше. Он сердито поднял отца и посадил его в инвалидное кресло перед дверью клиники, прежде чем покатить кресло.

Цзюань Цзы протянула руку и попыталась остановить его, но Лин Цзечжоу остановил её.

– Не беспокойтесь. У нас небольшой бизнес. Они вернутся, – после тридцати лет работы в клинике Лин Цзечжоу прошёл через всевозможные испытания и невзгоды. Он был спокоен и собран, как всегда.

Лин Жань задумчиво смотрел в сторону входной двери.

– Похоже, моя миссия будет завершена только после того, как они закончат осмотр.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 14**

14 глава: Авторизация

На следующий день...

Лин Жань, как обычно, явился в отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа. Руководство больницы требовало, чтобы интерны выполняли почти ту же рутину, что и врачи, например, делали отчётность по времени работы, синхронизацию и так далее; они должны были делать всё необходимое, что требовалось от врача.

Что отличало новый день от предыдущего, так это то, что студент Лин Жань принёс с собой обед, приготовленный его матерью.

Тао Пин редко готовила. Она должна была посвятить своё ограниченное время четырём искусствам[1], пению и танцам, чаепитию, коллекционированию чашек, изготовлению Ханьфу[2], фотографии, вышиванию и многим другим видам деятельности. Поэтому она, естественно, не могла изо дня в день заниматься одними только домашними хлопотами.

Но опять же, стоило отметить, что способности Тао Пин к обучению были так же хороши, как и её великолепная внешность. Еда, которую она иногда готовила, обычно была настолько вкусной, что можно было бы задаться вопросом, что за корм для свиней они ели сами с той же самой миски, что и накануне. По сравнению с маминой стряпнёй даже ресторанная еда меркла и бледнела.

И поэтому Тао Пин вручила Лин Жаню коробку с завтраком в виде награды. Обед, состоявший из ростбифа, жареного гуся, колбасы, салата, капусты, картофеля, кукурузы, авокадо, груш, драконьих фруктов и риса, был аккуратно упакован с соевым соусом, уксусом, солью, перцем, маслом чили и горчицей в традиционную китайскую трёхслойную лакированную посуду, инкрустированную жемчугом. Этого было достаточно, чтобы у человека захватило дух от того, насколько величественно это выглядело.

Редко случалось, когда аромат еды был достаточно хорош, чтобы соответствовать её визуальному представлению. Серьёзность госпожи Тао Пин, когда она решала что-то сделать, была намного больше, чем у любого обычного человека. Она была только немного непродуктивной.

– Лин Жань, пойдём со мной, – доктор Чжоу ждал у двери кабинета. Он начал махать рукой в знак приветствия, как только увидел Лин Жаня.

– Что случилось? – Лин Жань быстро вошёл в комнату, поставил лакированную коробку и надел белый халат.

– Директор департамента хочет тебя видеть, – доктор Чжоу казался напряжённым, судя по выражению его лица, когда он говорил. – Мне никогда не приходило в голову, что ты на самом деле являешься стажёром в больнице. Он хочет просмотреть все вчерашние медицинские записи. Фух, почему ты сразу не сказал?

– Вчера был первый день моей стажировки, – Лин Жань не знал правил в больнице.

Доктор Чжоу был добросердечным человеком, он погладил себя по затылку и сказал: – Ну, я тоже виноват. Я спросил неточно. Когда я увидел твою технику наложения швов, я действительно подумал, что ты врач из другой больницы, который приехал сюда, чтобы пройти обучение.

Хотя интерны и врачи из других больниц бывали здесь, чтобы учиться, их стандарты и статус были, очевидно, столь же различны, как день и ночь.

Прежде чем Лин Жань успел дать какое-либо другое объяснение, доктор Чжоу снова подтолкнул его вперёд, сказав: – Позже, когда директор департамента будет задавать тебе вопросы, просто не говори, что понятия не имел о правилах. Просто скажи ему, что я нашёл твои навыки приемлемыми, поэтому и позволил наложить швы, понимаешь?

– Да, – очень быстро ответил Лин Жань.

Доктор Чжоу почувствовал, что был уже не в состоянии продолжать разговор, и сказал: – Ты не собираешься вести себя хоть немного поскромнее?

– Скромнее? В каком смысле?

– Как ты можешь так говорить? Я тот, кто должен нести ответственность, – доктор Чжоу махнул рукой и сказал: – Не беспокойся. Медики-стажёры имеют право выполнять медицинскую практику под руководством лечащего врача. Мы оба должны взять на себя ответственность, если ты выполняешь какие-либо операции без надзора и разрешения лечащего врача. Поэтому ты должен сообщить, что я дал тебе разрешение на это.

Его объяснения были абсолютно ясными и чёткими и ничего не оставляли недосказанным.

– Вся операция была проведена с вашего разрешения и под вашим наблюдением, – повторил Лин Жань.

Доктор Чжоу улыбнулся, услышав слова парня: – Вот что я имел ввиду. Тебе надо немного расслабиться. В будущем мы могли бы стать коллегами. Ты действительно хорошо развил свои навыки наложения швов. Ты ведь не учился этому в школе, верно? Похоже у тебя большой опыт.

– Я просто иногда помогаю в семейной клинике, – а что ещё мог сказать Лин Жань?

– Я вижу, твоя семья управляет клиникой. Как называется ваша клиника?

– Клиника Лауэр Грув.

Доктор Чжоу втайне вспомнил это название и задумался: «Может, это частная клиника японцев?»

Хо Цунцзюнь, директор отделения неотложной помощи, был старым врачом с морщинистым лицом. Он задал Лин Жаню несколько вопросов и отпустил его. А потом лишь сообщил доктору Чжоу, чтобы тот больше наблюдал за Лин Жанем.

Выйдя из комнаты через дверь, Лин Жань и доктор Чжоу вздохнули с облегчением. Потом они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись.

Как только доктор Чжоу получил роль руководителя Лин Жаня, он решил сказать ещё несколько слов: – Наш директор департамента был военным врачом в те годы. Он уделяет много внимания эффективности, но ты также не должен терять бдительности.

Лин Жань кивнул в ответ.

Доктор Чжоу снова вздохнул: – Как говорится, «чтобы быть врачом, нужно полагаться на талант», и этот твой талант... поистине замечательный.

Было бы ложью, если бы он сказал, что не завидует таланту Лин Жаня.

Он был врачом в течение десяти лет, прежде чем смог стать терапевтом. Что касалось организационной структуры больницы, то он лишь немного продвинулся вперёд, а что касалось навыков, то можно было сказать, что он стоял лишь на стартовой линии.

Однако, судя по его нынешнему восприятию хирургических методов, он мог сказать, что шовные навыки Лин Жаня действительно достигли определённой высоты.

Нелегко было оттачивать свои навыки, пока они не достигнут определённого уровня, и ещё труднее приходилось иметь дело с медицинскими навыками, включающими в себя ценность человеческих жизней. Малейшее улучшение этих навыков было редкостью и бесценностью.

С нынешним стандартом Лин Жаня в наложении швов, даже если он не знал других навыков, он всё равно мог специализироваться на выполнении швов, и ему не нужно было беспокоиться о том, чтобы прокормить себя.

Иначе почему директор департамента, всегда строго соблюдавший правила, позволил Лин Жаню так легко сорваться с крючка? И даже позволил ему, доктору Чжоу, продолжать наблюдать и давать разрешение Лин Жаню на наложение швов?

Только врачи смогли бы понять, насколько трудно улучшить такие фундаментальные методы, такие как выполнение швов.

Для молодого студента-медика, которому было всего двадцать пять лет, потребовался бы чрезвычайно редкий талант, чтобы развить такие качественные навыки наложения швов.

– Поскольку директор департамента согласился на это, я позволю тебе заниматься всеми пациентами, которым нужны швы, – как только доктор Чжоу перестал быть сентиментальным, в нём снова поднялось желание расслабиться. Лин Жань немедленно согласился.

Разговаривая друг с другом, они вернулись в отделение неотложной помощи. Лин Жань сразу же последовал за доктором Чжоу в процедурную, заставив молодых врачей и других молодых специалистов, которые ждали снаружи, испытывать невероятную зависть.

В то же время, Ян Ху также привёл своего отца Ян Чжуншу в больницу Юн Хуа, и попросил обратиться к специалисту из отделения хирургии кисти.

Примечание переводчика:

1. Четыре искусства, или четыре искусства китайского учёного, широко распространенное в позднеимперском Китае образное выражение: под четырьмя драгоценностями подразумеваются кисть, бумага, тушь и тушечница. Эти предметы считались символами просвещенного человека и были необходимы для подготовки к имперским экзаменам кэцзюй, приносящим богатство и общественное признание..

2. Ханьфу: относится к традиционной одежде до 17-го века китайцев династии Хань.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 15**

15 глава: Обследование

Больница Юн Хуа была одной из самых известных больниц в городе Юн Хуа. Даже если можно было пренебрегать мощью всех отделений, взятых вместе, то сила отделения хирургии кисти была признана людьми как внутри, так и за пределами больницы и самой индустрии. Поскольку Ян Ху хотел, чтобы его отец сделал повторный осмотр, больница Юн Хуа, естественно, была выбором номер один.

Репутация больницы также привела к поразительному количеству пациентов. Помимо города Юн Хуа, также приезжали и записывались на приём пациенты из близлежащих городов и других мест.

Ян Ху попросил жену приехать и записаться заранее. Когда он покатил инвалидное кресло, в котором сидел его отец, и вошёл в помещение, он увидел множество пациентов с прикрытыми руками. Они либо держались за свои руки, протягивая их врачам для осмотра, либо им в тот момент их перевязывали.

Ян Ху чувствовал себя ошеломлённым, когда смотрел на суетящуюся толпу: – Почему здесь так много людей?

Ян Чжуншу был доволен и счастлив, глядя на больных пациентов: – Неужели ты думаешь, что твой старик – единственный, кто был не так осторожен, как надо было? Люди пользуются своими руками больше, чем остальными частями тела, поэтому, естественно, они получают травмы больше всего. Я резал лапшу вручную, ножом, в течение многих лет, и до сих пор возникают случаи, когда я совершаю ошибки.

Накануне вечером дома мужчину больно долго пилили, поэтому, когда он увидел такое огромное количество пациентов в больнице, он просто не мог не почувствовать себя ободрённым в этот момент.

Ян Ху посмотрел на улыбающегося отца и смиренно сказал: – Папа, ты получил травму только потому, что схватил нож рукой. После этого тебе даже успели наложить кое-какие швы в маленькой клинике. Вот почему мы здесь.

– Швы были наложены очень хорошо. Разве врач в отделении неотложной помощи не сказал, что вчера не возникло никаких проблем в ходе операции? – Ян Чжуншу неизбежно чувствовал себя немного виноватым.

– Врач в отделении неотложной помощи не думал, что это серьёзно, и не посмотрел должным образом, – Ян Ху недовольно фыркнул и сказал: – Ты становишься шеф-поваром и владельцем своего собственного маленького ресторана, и будешь с радостью резать лапшу ножом, но как ты думаешь, захотел бы большой ресторан премьер-класса поставить тебя во главе их кухни, если бы ты захотел стать шеф-поваром там? Можно ли сравнить маленькую клинику с большой больницей? Врачи в нашей клинике Лауэр Грув даже не могут сравниться с теми, кто работает в больнице Юн Хуа.

– Довольно, довольно. Тот факт, что у меня есть маленький ресторанчик, позорит тебя? Разве я не пахал всю жизнь, чтобы ты ни в чём не нуждался? Разве я не вырастил тебя и не позаботился о том, чтобы ты не болел и не заразился какими-нибудь болячками? В противном случае, ты точно так же, как и я был бы постоянным клиентом в клинике Лауэр Грув, – с тех пор как Ян Чжуншу стал владельцем ресторана, он не проиграл ни одного спора.

Не в силах победить отца в споре, Ян Ху быстро опустил голову и подтолкнул кресло из клиники Лауэр Грув вперёд.

Когда настала очередь Ян Чжуншу, Ван Хайян, главный врач, уже порядком устал. Он повернулся, зевнул и сделал глоток крепкого чая, прежде чем открыть медицинскую карту Ян Чжуншу: – Непрерывное кровотечение в правой руке из-за глубокого пореза, повторное исследование после наложения швов... хм, позвольте взглянуть.

Сначала он проверил цвет и температуру кожи, затем несколько раз дотронулся до неё рукой. Вскоре после этого он спросил: – Вы чувствуете дискомфорт где-нибудь?

– Нет, – Ян Чжуншу покачал головой.

Ян Ху немедленно добавил: – Кстати, об этом, мой отец отправился зашить свою рану в маленькую клинику, потому что запаниковал. Так что я очень волнуюсь…

– С такой серьёзной травмой вы отправились в маленькую клинику, чтобы наложить швы? – Ван Хайян тут же сфокусировал взгляд и сказал, нахмурившись: – Вы должны хорошенько заботиться о своем организме, постоянно работая руками.

– Я знаю, неужели? – тут же проворчал Ян Ху.

Ян Чжуншу снова виновато улыбнулся.

По правде говоря, если бы швы накладывал доктор Сюн, Ян Ху чувствовал бы себя более уверенно. В конце концов, доктор Сюн уволился из большой больницы. Хотя он был стар, его навыки всё равно были не хилыми.

Однако, поскольку шов накладывал Лин Жань, он не мог сказать точно, хорошо ли зашита рана его отца.

Ян Чжуншу мягко спросил: – Моя травма считается серьёзной?

Он не сказал Ван Хайяну о том, что сказал ему накануне врач из отделения неотложной помощи, на случай если предыдущий доктор повлияет на диагноз этого доктора.

Ван Хайян сказал: – С таким глубоким разрезом сухожилия, вероятно, порваны, и ваши нервы определенно повреждены. Вы в принципе не сможете полностью оправиться от этого. Самая важная часть состоит в том – хорошо ли был сделан анастомоз кровеносных сосудов. Если не будет достаточного кровоснабжения, будет некроз в дистальных концах – то есть – пальцах. Если произойдёт некроз, то нам не останется другого выбора, кроме как ампутировать часть тела.

При этих словах Ван Хайян нахмурился: – Как вы могли лечить такую серьёзную рану в маленькой клинике? С вашей травмой, если бы вы были отправлены в отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа, вас бы перевели для лечения и госпитализации в отделение хирургии кисти.

Выражение лиц Ян Чжуншу и Ян Ху изменилось одновременно.

– Доктор, я работаю в ресторане, где подают лапшу. Я потеряю свой источник дохода, если моя рука перестанет работать... – Ян Чжуншу начал чувствовать сожаление.

Ян Ху спросил: – Есть ли способ спасти его?

Ван Хайян вздохнул и сказал: – Дайте мне руку, я сделаю анализ крови.

– Хорошо, – Ян Чжуншу вытерпел боль в руке и протянул руку.

Ван Хайян приказал аспиранту, сидевшему рядом с ним, сделать необходимые приготовления и объяснил: – Тест на подкожное кровоизлияние должен проверить периферическое кровоснабжение. Кровоснабжение включает в себя транспортировку и циркуляцию крови. Это важный показатель того, насколько хорошо идёт восстановление. Во время теста на периферическое кровоизлияние кожа будет немного повреждена.. Я не делал этого раньше, потому что не ожидал, что вы будете... ну, таким «смелым».

– Этот доктор начал зашивать сразу, – Ян Чжуншу был так напуган, что даже его тон изменился.

Ян Ху нетерпеливо сказал: – Ты позволил ему зашить только потому, что он так захотел. Разве ты не знаешь, как сказать «нет»?

Ян Чжуншу сглотнул и ничего не сказал.

– Давайте сначала проведём тест, – Ван Хайян не стал распространяться на эту тему. Он жестом приказал аспиранту начать.

С его точки зрения, им было бы очень трудно получить какой-либо хороший результат от такого теста.

Наложение швов на ладони было очень тонкой и деликатной процедурой. Даже хирургам отделения хирургии кисти Юн Хуа часто приходилось полагаться на удачу, чтобы добиться хороших результатов во время операции. Для другой стороны было практически невозможно восстановить полную функцию кисти.

Теперь, единственное, что повисло в воздухе, это вопрос: произошёл ли некроз в дистальных концах.

По правде говоря, Ван Хайян не очень-то благосклонно относился к этой перспективе.

Отделение хирургии кисти Юн Хуа выполняло много операций каждый день, и неудачи также были неизбежны. Насколько хороша может быть та маленькая клиника?

Было бы уже достаточно, если бы шов не приводил к некрозам полостей тела. Он также видел раны, обработанные в небольших клиниках, которые даже не были должным образом обработаны.

Аспирант задёрнул занавеску в углу и вышел доложить: – Главный врач, из раны течёт пункционная кровь.

– Это хорошо или плохо? – у Яна Чжуншу и Ян Ху были встревоженные лица.

– Позвольте мне взглянуть, – Ван Хайян не мог делать поспешных выводов. Он посмотрел на него несколько раз, прежде чем сказал: – Удача сегодня определённо на вашей стороне.

Ян Чжуншу и Ян Ху вздохнули с облегчением.

– Похоже, ваше кровоснабжение вполне сносно, – Ван Хайян повернул ладонь Ян Чжуншу и посмотрел на неё ещё несколько раз. Он размышлял над этим случаем, одновременно небрежно объясняя: – Обычно, если крови нет, или если кровь фиолетового цвета, это означает, что есть проблема с кровоснабжением. Нет большой разницы в том, как вы истекаете кровью по сравнению с нормальными людьми. В вашем случае существует обильное кровотечение. Это может быть потому, что ваша рана теперь находится в довольно хорошем состоянии…

Ян Чжуншу покачал головой, говоря: – Вы упомянули, что было обильное кровотечение?

– Вы истекали кровью без остановки, – объяснил Ван Хайян в полупрофессиональных терминах. – Итак, анастомоз был сделан очень хорошо. Я взгляну на состояние ваших нервов, – затем Ван Хайян сделал перкуссионный тест и понял, что прирост нервов тоже не так уж плох.

Ван Хайян вдруг заинтересовался: – Можете подвигать рукой самостоятельно?

– Это довольно сложно, – сказал Ян Чжуншу.

– Вы только вчера перенесли операцию, сегодня, конечно, будет трудно пошевелить рукой, но вы должны это сделать. Это называется реабилитацией, и это тоже очень важная часть процесса лечения, – Ван Хайян сделал паузу и положил руку на стол. Он сказал: – Следуйте за моими движениями. Во-первых, попробуем согнуться и потянуться.

Ян Чжуншу наклонился и вытянул пальцы.

– Отведите и шевельните большим пальцем, – сказал Ван Хайян, показывая, как нужно правильно делать.

Ян Чжуншу следил за движениями Ван Хайяна и шевелил пальцами. Несмотря на то, что диапазон его движений был довольно мал и медленен, ему это удалось.

– Теперь сделайте то же самое ладонью.

Ян Чжуншу сделал, как ему было сказано.

– Теперь сделайте тест на сжатие.

Ян Чжуншу тоже сумел это сделать.

Главный врач Ван Хайян долго молчал.

– Доктор? Что нам теперь делать? –Ян Чжуншу и Ян Ху были очень насторожены.

Ван Хайян сделал большой глоток чая и медленно спросил: – Вы сделали операцию вчера?

– Да, вчера в маленькой клинике мне наложили швы.

– Вы ходили в частную клинику, не так ли? – Ван Хайян попытался скорректировать свои взгляды на малые и крупные клиники.

В отделении хирургии кисти больницы Юн Хуа работали врачи, которые могли помочь пациентам восстановить функциональность кисти после операции накануне. Однако большинство из них не смогли бы этого сделать.

Мужчине удалось восстановить функциональность рук так невероятно быстро, но это было ещё более удивительным, если принимать во внимание возможности как маленькой клиники, так и большой больницы Юн Хуа.

Другими словами, ни один из врачей-ординаторов отделения хирургии кисти больницы Юн Хуа не мог наложить швы так хорошо. Даже среди лечащих врачей лишь немногие выдающиеся врачи могли только иногда достичь такого потрясающего результата.

Что касалось заместителей главврачей и самих главврачей, то если не принимать во внимание тех, кто был повышен в должности из-за того, что они хорошо разбирались в теориях, тех, кто пришёл к власти менее должным образом, или даже тех, кто был известен своими хирургическими навыками, то вероятность достижения такого результата была всего двадцать-тридцать процентов.

Напротив, вероятность того, что эксперты, которые будут работать в престижных частных клиниках высокого класса, а не в государственных больницах, была выше.

Ян Чжуншу понял, что он имел в виду, и ошеломлённо покачал головой: – Это, конечно, частная клиника, но всего лишь по соседству. Она существует уже лет двадцать-тридцать.

Ян Ху сказал: – Это небольшая клиника. Люди обычно ходят туда за уколами и прочим.

На этот раз Ван Хайян даже не знал, что сказать. Он мог только опустить голову. Мужчина написал несколько счетов и сказал: – Из того, что я видел, могу сказать, что у вас нет никаких проблем. Вы можете пройти ещё несколько экспертиз.

Ян Ху послушно принял счета. Немного поколебавшись, он спросил: – Вы хотите сказать, что со швами никаких проблем нет?

– Глядя на это сейчас, нет никаких проблем. Я дам вам побольше лекарств. Приходите на повторный осмотр через несколько дней. Вы должны упорно работать, когда дело доходит до реабилитации; тренировать и разминать руку, – пока Ван Хайян говорил, он исписал ещё два счёта.

Выйдя за дверь, Ян Ху чуть не выбросил счета, когда увидел сумму: «Эта больница – чёрная дыра для денег!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 16**

16 глава: Леди на мотоцикле

Ян Ху немного колебался, стоя в нерешительности перед дверью клиники Лауэр Грув.

Входная дверь клиники была старой и в каких-то пятнах, и создавалось впечатление, что она существовала тут уже очень давно. Она очень хорошо сочеталась со стилем всего переулка, а также очень напоминала стиль ресторана лапши семьи Ян. Однако несмотря на то, что в молодости Ян Ху редко заходил в ресторанчик, где его отец каждый день готовил, нарезал и подавал лапшу, он знал, как быстро распространялись новости в таких районах.

Должен ли он был извиниться, как подобает, или же ему стоило спрятаться, как трусу?

Ян Ху, возможно, и толкал инвалидное кресло, но при этом ходил кругами, показывая, насколько он был нерешительным. У Ян Чжуншу не было выбора, кроме как напомнить ему: – Сынок, у меня немного кружится голова.

Ян Ху немедленно остановился и в смущении почесал голову. Его волосы немного поредели в последнее время. Они были гладкими и приятными на ощупь, но выглядели не особо привлекательно.

Мысли Ян Ху неизбежно блуждали: «Один из недостатков работы в «белых воротничках» заключается в том, что это накладывает отпечаток на качество волос. Я тоже понятия не имею, что конкретно делают врачи в больнице. После того, как у меня возникла проблема с регистрацией на консультацию, они отказывали мне лишь после нескольких предложений, не оставляя мне выбора, кроме как пойти в небольшие клиники. А маленькие клиники только и хотят, что зарабатывать деньги, у них нет никакого качества…

– Или, точнее, кроме этой маленькой клиники, другие маленькие клиники, особенно те, которые утверждают, что лечат выпадение волос, на самом деле не имеют образцов для сравнения или ознакомления...

Ян Ху поднял голову и снова посмотрел на вывеску клиники Лауэр Грув. Он знал, что, придя сюда, он на самом деле принял решение.

Ян Ху опустил голову и внутренне посмеялся над собой: «За столько лет работы я успел уже достаточно наслушаться от грубых клиентов, которые не боялись оскорблять меня и высказывать мне всё в лицо, что возникает вопрос: А чего мне, собственно, теперь стыдиться, если я уже через многое прошёл?»

Затем он передумал: «Но, если хорошо подумать, то между врачами и пациентами, пациенты – это те же самые клиенты. Почему я, как пациент, который пришёл в эту клинику, должен извиняться?»

Тем не менее, несмотря на то что у Ян Ху было множество мыслей в голове, он, всё же, протянул руку и несколько раз постучал в пятнистую входную дверь.

Ему всё ещё нужно было извиниться и вернуть инвалидное кресло, которое он раздраженно вытолкнул в тот день. Также ему предстояла оплата за медицинские услуги, которые он должен был ещё платить. В противном случае, чем лучше его отец будет делать лапшу, тем больше имя Ян Ху будет запятнано в округе.

Что ещё более важно, им с отцом нужно будет посетить клинику и обратиться к ним за помощью, когда дело дойдёт до реабилитации и последующих обследований.

– Лин Жань в клинике Лауэр Грув, верно? – раздался резкий голос позади отца и сына. Он сопровождался звуком выхлопной трубы мотоцикла, которая испускала дым.

Ян Ху и его отец одновременно обернулись и увидели черный мотоцикл «Хонда», припаркованный в нескольких футах от них. Молодая женщина с длинными волосами и не менее длинными ногами сидела прямо, прежде чем слегка приподнять подбородок.

– Да.

– Зачем вы ищете Лин Жаня?

Отец и сын спросили в один голос. Ян Чжуншу был более осторожен и ответил вопросом на вопрос, но его сын ответил слишком поспешно.

Мотоциклистка улыбнулась и спрыгнула с байка, ловко перекинув через него ногу. Она гордо и уверенно пошла вперёд и несколько раз громко постучала в дверь клиники.

Ян Ху почувствовал сожаление. Молодая женщина перед его глазами была молода и красива, но он вёл себя как трус.

Тук-тук-тук.

Хотя молодая женщина была красива, она вела себя довольно резко. Она растопырила тонкие пальцы и ударила в дверь, словно хотела её разбить. От её стуков раздавались громкие звуки.

Тук-тук-тук.

Судя по скорости, с которой она колотила в дверь, они точно могли сказать, насколько она нетерпелива.

– Иду, иду, – Лин Цзечжоу наконец-то услышал стук изнутри клиники. Одеваясь, он крикнул: – В клинике сейчас нет врача. Если вам необходима госпитализация или другое срочное лечение, то вам стоит отправиться в больницу.

Через мгновение дверь открылась. Лин Цзечжоу уставился на мотоциклистку, которая обнажила свои незагорелые светлые ноги. Он был потрясен и спросил: – Вы больны?

– Сам ты больной, – голос женщины-мотоциклистки был немного хриплым, но в нём таилось своё очарование. Брови, нарисованные карандашом для бровей, были острыми, как ножи. – Так Лин Жань здесь?

– Об этом... – Лин Цзечжоу ощущал себя немного обеспокоенным.

– Я здесь, чтобы дать ему рыбу, – мотоциклистка, казалось, понимала его опасения. На её лице промелькнула тень улыбки, когда она отвязывала пластиковую коробку с заднего сиденья мотоцикла. Затем, она бросила коробку на землю. Коробка была очень тяжелой и, казалось, была весьма прочной. Очевидно, она была хорошего качества.

Не только Лин Цзечжоу, но Ян Чжуншу и Ян Ху в замешательстве уставились на мотоциклистку.

Молодая женщина указала подбородком на коробку и сказала: – Взгляни.

Лин Цзечжоу ломал голову, пытаясь вспомнить, что означает дарение рыбы. Немного потянув время, Лин Цзечжоу поднял крышку тяжелого бокса под любопытными взглядами отца и сына Ян.

Лосось с выпученными глазами спокойно лежал на кубиках льда, его чешуя, казалось, искрилась на солнце.

– Большой норвежский лосось, только что прибыл. Тут лежит восемнадцать фунтов свежей рыбы. Она очень вкусная, независимо от того, как её готовить, – это подарок моего старшего брата Лин Жаню, – помолчав, ответила женщина. – Можете попросить его выйти?

– Кто твой старший брат? – Лин Цзечжоу был сбит с толку. За многие годы работы в клинике он впервые увидел, как кто-то дарит лосося.

Но, очевидно, молодая женщина делала это не в первый раз. Она ткнула в лосося рукой и сказала: – У моей семьи рыбный магазин. Лин Жань зашил рану моего старшего брата и даже сумел сохранить ему татуировку. Мой брат попросил меня дать ему рыбу в благодарность.

Лин Цзечжоу, наконец, понял. Он гордо выпрямился и крикнул в сторону двора: – Сына, здесь пациент, хочет сделать тебе подарок!

Лин Цзечжоу всегда знал об обычае пациентов дарить докторам такие вещи, как подарочные корзины или красные конверты. Однако, даже после десятилетия работы в клинике, полученные им подарки можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Тот факт, что его сын уже начал получать подарки после того, как побыл врачом всего несколько дней, или, скорее после того, как был интерном-медиком в больнице в течение нескольких дней, заставил Лин Цзечжоу чрезвычайно гордиться сыном. Как он хотел, чтобы все соседи узнали об этом.

– Лин Жань, пришёл пациент с подарком. Он в очень большой коробке. Быстро иди сюда и занеси его, – Лин Цзечжоу ещё больше выпрямил грудь и отчаянно втянул в себя пивной животик, стараясь выглядеть как можно более статно и величественно.

Когда Лин Цзечжоу был молод, он тоже был очень красив, но жизнь в клинике была слишком неспешной. Он прибавлял в весе каждый день и, в конце концов, превратился в полного мужчину средних лет.

Тем не менее голос его звучал громко и отчётливо.

В прошлом песни о любви, которые он пел, были достаточно громкими, чтобы было слышно всему региону. Теперь его голос всё ещё звучал достаточно громко, чтобы раздаваться эхом в клинике.

Дзинь!

Звук открывающихся окон доносился с обеих сторон переулка.

Большинство домов в Лауэр Грув были построены около двадцати-тридцати лет назад. Семьи, которые не ремонтировали свои дома и не меняли оконные решетки, по-прежнему использовали окна с рамами, разделёнными на четыре квадрата деревянными решетками. Эти окна можно было открыть, выдвинув рамы наружу, как дверь. Окна скрипели, когда их открывали или закрывали.

Лин Цзечжоу был очень доволен собой. Он продолжал стоять, выпятив грудь и втянув живот, в то время как его глаза были устремлены во двор.

– Лин Жань! Пациент уже ждёт с подарком, иди принимай! – когда Лин Цзечжоу перестал слышать звуки открывающихся окон, он снова закричал.

Бдыщ, дзинь.

Все больше людей открывали свои окна, чтобы посмотреть на клинику.

Лин Жань натянул футболку и спустился вниз. В этот момент он чувствовал себя усталым, потому что лёг спать только после того, как закончил допоздна штудировать материал.

На протяжении всей своей жизни врачи всегда учились, и многие люди находили этот образ жизни чрезвычайно мучительным. Но Лин Жань не возражал. Ему нравилась красота точности в хирургической медицине, как, например, то, как доктора говорили, как будут сокращать точную длину, которую, по их словам, они будут делать без каких-либо отклонений.

Тем не менее, Лин Жань был не в особо хорошем настроении, когда ему пришлось проснуться после нескольких часов сна. Однако, когда мотоциклистка уставилась на Лин Жаня, её настроение настолько повысилось, что она почти начала пускать слюни, глядя на молодого врача.

Она повидала немало красивых мужчин. В конце концов, в наши дни есть даже мужчины, которые наносят макияж. Но она никогда не видела такого элегантного красивого мужчину с такими идеальными чертами лица.

– Приятно познакомиться. Меня зовут Лу Цзиньлин, и я приехала, чтобы поблагодарить вас от имени моего старшего брата. Мотоциклистка изменила своё поведение, мгновенно став менее грозной, и даже смягчила тон голоса.

Лин Жань почесал лоб и спросил немного затянуто: – Кто ваш старший брат?

– О, я забыла сказать. Моего старшего брата зовут Лу Хайшань. Все на рынке зовут его королём оленей. Когда она увидела, что Лин Жань все ещё не понимает, о ком она говорит, Лу Цзиньлин указала на свою светлую руку и сказала: – У него здесь татуировка оленя. Ты зашил его несколько дней назад…

– Единорог? – Лин Жань смог выдавить от усталости только одно слово.

Выражение лица Лу Цзиньлин изменилось: – Мой брат больше всего ненавидит, когда его называют единорогом.

Показалось, как будто аллея внезапно стала холодной и спокойной. Ветер пронёсся по старому асфальту, шевеля и поднимая вверх опавшие листья.

Когда Лу Цзиньлин увидела, что выражение лица Лин Жаня не изменилось, бабочки в её животе забурлили ещё сильнее. Её голос становился всё мягче и нежнее: – Забудем об этом. Моего брата всё равно здесь нет. Не называй его так при следующей встрече, иначе можешь пострадать.

Лин Жань отказался от комментариев. Несмотря на то, что он долго изучал татуировку парня с единорогом, когда зашивал рану, он не почувствовал ни гнева, ни недовольства с другой стороны.

– Кстати, это подарок моего брата. Лу Цзиньлин взяла на себя инициативу открыть большой ящик на земле и снова показать красивую большую рыбу. Из-за холодных кубиков льда казалось, что в коробке всё окутал туман.

Лу Цзиньлин первоначально планировала уйти после того, как доставит рыбу, но ей не хотелось уезжать. Она не могла удержаться от слов: – Вы едите лосося? Позвольте мне приготовить его для вас.

Она успела сказать это, прежде чем отец и сын Лин смогли ответить, а потом указала на Ян Ху и сказала: – Иди и отнеси эту коробку для меня.

Ян Ху был и так уже ошеломлён зрелищем перед своими глазами. Он хотел сказать «нет», но Лу Цзиньлин уже шагнула во двор семьи Лин своими длинными светлыми ногами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 17**

17 глава: Волшебная рука, которая восстанавливает здоровье

Лу Цзиньлин держала в руке острый нож и объясняла, быстро разрезая лосося: – Восемнадцатифунтовый лосось уже считается довольно крупным для рыбы, произведённой внутри страны. Лосось, который сегодня со мной, прибыл сегодня утром. Взгляните на его глаз, – он всё ещё ясный и прозрачный. Это значит, что рыба свежайшая.

Поскольку они не работали в этой области, Лин Жань и другие не могли ничего сказать о её технике, когда она разрезала рыбу, но её поза при разделке казалась им довольно изящной и профессиональной.

Все лишь слегка отвели глаза, когда на белые фарфоровые тарелки положили красные ломтики лосося.

– Дать попробовать? – Лу Цзиньлин положила на тарелку три ломтика лосося и передала их Лин Жаню. С таким небольшим количеством еды на большой тарелке, это стало похоже на французскую или японскую кухню ресторанного уровня. Тарелка излучала сама собой очень роскошную атмосферу.

Лин Жань был прямым человеком, который не скрывал своих мыслей и потребностей за легкомысленными манерами. Он взял палочки для еды, взял кусочек лосося и сунул его прямо в рот, не макая ни в один из соусов.

Немного остывший лосось сначала показался ему сладковатым, а потом удивительно гладким в горле.

Иностранцы, казалось, придавали большое значение гладкости сырой пищи, которую они очень любили, и это было особенно характерно для лосося и устриц. Они придавали этому столько значения, что вели себя как китайцы, делая упор на еду, которая «тает на языке».

– Ну как, вкусно? – Лу Цзиньлин расплылась в улыбке. Если не обращать внимания на её яркие тени для век, можно было сказать, что она выглядела как «девушка по соседству», которая заботливо угостила своей едой соседа.

Если Лин Жань и говорил, что конкретно пробует на вкус, то он буквально и имел это в виду. Он говорил лаконично и чётко, практически всегда, о чём бы ни шла речь. Парень уже успел закрыть глаза от удовольствия. Лин Жань сказал: – Он свежее, чем тот, который мы покупаем сами, и немного сладкий.

Его мать, Тао Пин, всегда была модной женщиной среднего класса. Раньше она сама готовила суши и сашими. Лин Жань не испытывал ни отвращения, ни страсти. Уровень его любви к лососю был примерно таким же, как к тушёной баранине, чуть меньше, чем к тушёной говядине, и чуть больше, чем к тушёной рыбе. Всё было на том уровне, когда он был готовить съесть еду, как только видел её, но если бы его случайно не оказалось дома, он не особо бы расстроился по этому поводу.

Тем временем Лу Цзиньлин с гордостью сказала: – Весь лосось в Юн Хуа монополизирован нашей семьей. Если вы пойдёте и купите его сами, то обнаружите, что импортная рыба на рынке не такая свежая, как наша, а отечественная – это остатки после того, как мы её повыбирали.

Пока Лу Цзиньлин говорила, она продолжала манипулировать шеф-ножом, который был длиной в половину руки. Затем положила на тарелку ещё три ломтика лосося и протянула Тао Пин: – Вы тоже попробуйте.

– Большое вам спасибо, – Тао пин с улыбкой взглянула на Лин Жаня и положила себе кусочек в рот.

– Вкусно? – снова спросил Лу Цзиньлин.

– Это довольно мило, – Тао Пин слегка кивнула.

– Тогда, почему бы вам не сделать меня своей невесткой? – Лу Цзиньлин невозмутимо держала в руке нож повара.

Тао Пин чуть не выплюнула лосося, а Лин Жань поднял глаза.

Он слышал, что «люди с улиц» дерзают выражать любовь и ненависть в открытом виде. Но он не ожидал, что настоящая женщина из подполья будет такой «откровенной».

«Такой человек не сможет пройти «Давосскую шкалу оценки когнитивных искажений». Лин Жань, сам набравший на 0,55 балла меньше верхнего предела, не оценивал Лу Цзиньлин положительно.

– Шучу, шучу, – прежде чем все пришли в себя, Лу Цзиньлин взяла свои слова обратно и сказала с улыбкой: – Я ещё не готова себя окольцевать.

В этот момент Лин Цзечжоу почувствовал большое сожаление, глядя на нож повара в руке Лу Цзиньлин: «Почему я впустил её на кухню?»

Он несколько раз хлопнул себя по животу и тут же сменил тему. Он сказал Ян Чжуншу, сидевшему рядом с ним в инвалидном кресле: – Старина Янг, с твоей рукой все в порядке?

Ян Чжуншу был немного смущён, когда говорил: – Да, да, да. Моя рука в порядке. Я поехал в больницу Юн Хуа на обследование. Тамошний врач сказал, что моя рука так хорошо восстанавливается благодаря искусству Лин Жаня накладывать швы.

Ян Чжуншу остановил Ян Ху и сказал: – Мой сын устроил большую сцену в тот день, и мы пришли сюда сегодня с намерением извиниться.

Услышав это, Лу Цзиньлин вздрогнула. Она спросила Лин Жаня, напоминая при этом страстного рыцаря, который подумал, что его даму сердца оскорбили: – Они тебя оскорбили?

– Не совсем, – Лин Жань был довольно спокойным человеком и психически здоровым тоже. Зачем ему резать других людей только потому, что их отношение к нему было нехорошим? Кроме того, как хирург, он должен был изучить основы анатомии, прежде чем начать резать людей. Если хирург хочет причинить кому-то боль, то основная моральная сила, которую он должен иметь, – это причинять боль своим целям, не причиняя им вреда.

Лу Цзиньлин подцепила кончиком ножа кусок лососевой кожи, бесстрашно и ловко засунула его в рот, съела и сказала: – Скажи мне, если кто-то будет обижать тебя. У нас с братом свои методы борьбы с людьми, которые раздражают нас в Юн Хуа. Особенно хорошо мы занимаемся «перевоспитанием» всяких тварей.

– Ладно, – Лин Жань вежливо отказался.

– Мы не будем брать с вас денег. Мой старший брат сказал, что вы должны обладать определённым уровнем, чтобы быть в состоянии зашить его татуировку, и что не многие люди в Юн Хуа так искусны, как ты, – Лу Цзиньлин подняла вверх большой палец. В то же время она очень изящно выпрямилась, как девушка, готовая дать старт гоночным машинам. От вида её маленькой, но выпирающей груди, сердца присутствующих начали перегонять кровь по телу не хуже, как на «Формуле 1».

Лин Жань вдруг почувствовал лёгкое головокружение, но не из-за её подтянутого и бесспорно красивого тела, а из-за того, что её большой палец указывал вверх.

Это был очень красивый большой палец с естественным изгибом на дистальной фаланге. Угол от основания до кончика напоминал мягко спрессованную струну на китайской цитре – нежную и красивую, но несущую в себе большую и цепкую силу...

Её кожа была гладкой с лёгким розовым оттенком. Лин Жань посмотрел на её правую руку. В этот момент она держала острый нож, которым уверенно резала лосося. Это тоже выглядело неплохо.

– Разве не вы оба должны извиняться? – Лу Цзиньлин с громким стуком ударила острым ножом по разделочной доске, как будто собирала долги с Ян Ху и Ян Чжуншу.

Во рту у Ян Ху появился горький привкус страха. В наши дни люди не привыкли извиняться. Даже мысль о том, чтобы просто извиниться, заставила его замешкаться за дверью и катить инвалидную коляску. Естественно, ему было трудно и неловко принести серьёзные извинения.

– Хуци, достань шёлковый гобелен, который мы сделали, – будучи владельцем небольшого ресторана в течение многих лет, Ян Чжуншу не слишком беспокоился о сохранении своего достоинства.

Ян Ху как будто внезапно проснулся. Он тут же вынул из сумки гобелен.

Четыре фута в длину и два фута в ширину, расшитая ткань считалась хорошей по размерам. Она была ярко-красной с шёлковой кисточкой и хорошо смотрелась бы на стене.

Лин Цзечжоу с улыбкой повесил гобелен на стену и даже намеренно разгладил кисточку под ним: – Отныне эта стена в нашем главном доме принадлежит тебе.

Выражение его лица и тон были точно такими же, как тогда, когда он повесил на стену медаль Лин Жаня из детского сада.

– Волшебная рука, которая восстанавливает здоровье? Что, не могли придумать что-нибудь поновее? – Лу Цзиньлин почувствовала себя довольно скучно, так как она не услышала возражений и вызова, которых она ожидала.

– Волшебная рука, которая восстанавливает здоровье – хорошая фраза. Это очень правильно, – повесить его в середине стены, чтобы при входе бросалось в глаза в первую очередь. В будущем могут быть более подробные похвалы. В следующий раз мы покажем это тому, кто думает, что Лин Жань ещё молод и неопытен, – мягко ответил Лин Цзечжоу, чтобы босс Ян не чувствовал себя неловко. В конце концов, они были из одного района.

Ян Ху пришёл в себя и слабо улыбнулся. Затем достал красный конверт, который приготовил, и передал его Лин Жаню, опустив голову и согнувшись в поясе: – В прошлый раз мы даже не оплатили счёт за лечение. Мне очень жаль.

Лин Цзечжоу взял красный конверт и сказал: – Это нормально. Я напишу вам квитанцию.

– Нет необходимости.

– Это всё ещё необходимо, – не дав им возможности объяснить, Лин Цзечжоу ушёл. Когда он вернулся со счётом, Ян Чжуншу не мог больше сидеть на месте и хотел вернуть инвалидную коляску.

Тао Пин остановила его и сказала с улыбкой: – Вам не следует сейчас ходить, так что посидите сначала. Подарить шёлковый гобелен – это прекрасно, и мы должны быть счастливы и отпраздновать это. Больше никаких извинений.

Лин Цзечжоу, по-доброму прищурив глаз, посмотрел на Тао Пин с лёгким недоверием. Насколько он помнил, его жена не отличалась такой приветливостью.

– Лин, сходи к старику Чжоу и принеси две связки петард. Церемония повешения шёлкового гобелена не будет полноценной без шума, – в тот момент, когда Тао Пин сказала это, Лин Цзечжоу понял.

Как и ожидалось, Тао Пин не позволила бы семье Ян спокойно прийти и уйти.

Лин Цзечжоу купил две связки петард м-5000 – самые крутые в маленьком супермаркете. В обычные дни они использовались только для поклонения предкам и на свадебных банкетах.

Громкий звук взрыва напугал соседей по переулку. Те, кто был свободен, естественно, спускались вниз, чтобы навести справки.

Затем Лин Цзечжоу громко рассмеялся и закричал: – Сегодня босс Ян здесь, чтобы повесить шёлковый гобелен для нашего Лин Жаня. Какая радость!

– Наш Лин Жань зашил порез на руке босса Яна.

– Босс Ян даже пришёл сюда со своим сыном, чтобы извиниться. Мы все соседи, и не нужно извиняться. Итак, мы просто зажжём несколько петард, и все будут довольны.

Несмотря ни на что, Ян Чжуншу больше не мог оставаться там. Он вернулся в ресторан лапши и даже оставил инвалидное кресло в клинике.

Как только они вышли из дверей клиники, перед Лин Жанем появилась маленькая белая коробочка.

– Миссия новичка «Небольшое испытание мастерства» завершена. Рука Ян Чжуншу была обработана и результат удовлетворителен. Вы вознаграждены сундуком с сокровищами, – голос системы эхом отозвался в голове Лин Жань.

Маленькая белая коробочка лежала прямо на разделочной доске, но никто, кроме Лин Жаня её не видел. Лин Жань что-то вспомнил и провёл рукой по маленькой белой коробочке.

В тот момент, когда он коснулся сундука с сокровищами, он увидел, что сундук открывается сам по себе. Крышка открылась, и в ярком свете медленно всплыло что-то похожее на пробирку с нимбом вокруг неё.

[Энергетическая сыворотка: Восстанавливает вашу энергию.]

В мгновение ока сыворотка и сундук исчезли без следа. Лин Жань почувствовал, что в кармане его брюк внезапно появилось что-то тяжёлое.

«Настоящий предмет действительно появился?» – Лин Жань опустил голову, слегка в шоке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 18**

18 глава: Я свободен

Наступил понедельник.

Утром в отделении неотложной помощи воцарился порядок.

В этом районе не было драк или несчастных случаев, поэтому в больницу не приезжали машины скорой помощи.

Лин Жань не получил новую миссию после того, как наложил четыре шва на мотоциклиста, который повредил голову. Поэтому он попросил медсестру Ван Цзя помочь ему ознакомиться и дифференцировать оборудование и оборудование в отделении по одному.

В этот момент обычно раздражительная медсестра Ван Цзя становилась очень ласковой, когда обучала его, она почти вела его шаг за шагом, держа за ручку.

К счастью, другие интерны не заметили этого момента, иначе они взлетели бы в воздух от своих завистливых горящих пятых точек.

Оборудование и машины в больнице были сложными и дорогими. Среднестатистический стажёр не мог даже управлять ими, не говоря уже о том, чтобы различать их. Если бы у них возникло желание их различать, то всё в таком случае зависело бы от того, в хорошем ли настроении был их учитель в тот день, и свободен ли.

Насколько трудно было достичь таких условий? Большинство младших врачей могли получить доступ к нормальному оборудованию только на втором году обучения. Что касалось современных средств, некоторые из них могли даже не использовать их за всю свою жизнь.

После первого круга объяснений медсестра Ван Цзя почувствовала, что у неё пересохло в горле, а Лин Жань стал лучше понимать отделение неотложной помощи.

– Пить хочу, – Лин Жань купил в автомате бутылку колы и подарил её Ван Цзя в знак признательности.

Но сестра Ван Цзя смиренно отказалась, сказав: – Но это же твоя…

Лин Жань на мгновение был ошеломлён и сказал: – Я обычно пью простую воду. Я заметил за то недолгое время, что почти все в этой больнице действительно любят покупать напитки.

– Откуда ты знаешь, что я люблю колу? – Ван Цзя держала в руках холодную бутылку колы, и не могла заставить себя выпить её.

Лин Жань рассмеялся, и ещё немного поболтал с ней, прежде чем вернуться в приёмную.

Мелкие личные вещи, которые привезли с собой стажёры, можно было оставить в приёмной. На первый взгляд, кроме чашек и контейнеров с едой, следующим по величине количеством вещей, которые можно было увидеть повсюду, были шнуры питания и учебники.

Несколько интернов играли в своих телефонах, некоторые занимались. Каждый был занят своим делом. Они только поднимали головы, как стайка встревоженных мангустов в белых одеждах, когда открывались двери.

Лин Жань улыбнулся толпе и отошёл в угол, чтобы открыть сумку. В пенопластовом пакете лежал пузырёк с зелёной жидкостью длиной с большой палец.

При внимательном осмотре он выглядел как очень маленькая бутылка напитка. Пузырёк был всего 1,7 унции, и светился слабым зелёным цветом. Жидкость не менялась от того встряхнули ли её или же, поднесли к свету.

Даже оболочка контейнера была твёрдой. Лин Жань уже пробовал стукнуть по нему, но он оказался металлическим.

Парень не притрагивался к энергетической сыворотке, так как не знал, насколько редкой и необычной была эта вещь. А, может, жидкость и не являлась какой-то сверхъестественной. Так что Лин Жаню оставалось только немного понаблюдать, прежде чем дать ответ на свой немой вопрос.

Он достал блокнот и записал все важные моменты, которые только что услышал от медсестры Ван Цзя. Любая информация была очень важна для него. Он был очень разборчив и щепетилен в таких вещах.

Подготовка заранее была его формулой успеха во всём. По этой причине Лин Жань впервые проверил своё психическое здоровье в первый же день, когда получил свою собственную систему в голове.

После того, как он достиг уровня мастера в наложении швов, он всё ещё не позволял себе расслабиться и отказаться от своих попыток понять и изучить все больничные дела вдоль и поперёк.

Современная медицина была построена на фундаменте современной медицинской науки и медицинских исследований, в которых использовались оборудование и медицина. Как бы искусен он ни был, без подходящего оборудования он всё равно будет похож на деревце без корней. Так же, как и с наложением швов. Без шовных игл современной технологии и без полной процедуры стерилизации это всё равно было бы опасным навыком.

Для Лин Жаня было жизненно важно понять состояние оборудования в больнице и природу медицины.

Лин Жань потянулся, выпрямил спину, записал свои воспоминания в блокнот и убрал его.

– Лин Жань, отделение неотложной помощи занято? – один из стажёров крикнул ему, когда увидел, что Лин Жань собирается уходить.

Лин Жань застыл, подумал немного, и сказал: – Абсолютно свободно.

– Эй, «свободно» – это не то слово, которое можно употреблять так небрежно.

– Тс-тс-тс, – послышался звук цыканья.

– Больница – очень странное место. Когда кто-то говорит, что оно «свободно», это значит, что потом оно будет занято.

Несколько ординаторов тут же встали, чтобы напомнить об этом Лин Жаню, и принялись горячо проповедовать ему свои суеверные представления о больнице.

Лин Жань на мгновение остолбенел, потом сказал: – Но ведь нам от этого будет только лучше, когда в палате будет больше пациентов, верно?

Когда это было сказано, все ординаторы и интерны в офисе на мгновение остолбенели.

– Ах, сегодня совершенно свободно.

– Оно чертовски свободно.

– Думаю, я освобожусь к концу рабочего дня.

Группа врачей и стажёров полностью ухватилась за новую перспективу суеверия. Врачи вообще очень суеверны.

Сразу же после этого в голове Лин Жаня всплыло задание.:

[Миссия Новичка: Лечить Пациентов]

[Детали миссии: Выполните как можно больше процедур в течение одного дня.]

[Вознаграждение: Один базовый сундук с сокровищами на каждые десять процедур.]

[Прогресс: 1/10]

Лин Жань легонько поджал губы. Он всё ещё должен был лечить пациентов, но на этот раз разница в вознаграждениях была невероятно велика. Однако, если бы он сосредоточился на количестве пациентов, которых ему предстояло лечить, зашить десять людей – это проще пареной репы, в виду недавних событий.

Лин Жань был полон энтузиазма, так как его интересовало содержимое сундука с сокровищами. Однако он был слишком ленив, чтобы повторять, как другие. Он просто был рождён и предназначен для того, чтобы разыграть Великое Искусство Суеверия.

Его заметили, как только он поднял голову и тяжело вздохнул. Он стоял прямо, его тело было повернуто лицом к югу, но его лицо повернулось в направлении восхода солнца, и он мягко прошептал: – Скучно…

\* Бах!\*

Старшая медсестра Лю Фэй ворвалась в палату и крикнула: – Ординаторы, скорее, пройдите со мной.

Она остановилась на мгновение и увидела выделяющегося на фоне других Лин Жаня, поэтому она сказала: – Лин Жань, вы тоже.

Сразу после этого сестра Лю повернулась и очень быстро пошла вперёд.

Несколько человек переглянулись, их лица стали взволнованными.

– Нас ждёт большая задача!

Лин Жань последовал за группой, ускорив шаг, чтобы догнать их. Через полминуты все выстроились у боковых дверей отделения неотложной помощи.

– На пригородном заводе произошёл взрыв. Предположительно, он мог быть вызван котлом. Пока мы болтаем, на нашем пути собирается много пострадавших, так что, у нас много работы, – директор отделения неотложной помощи Хо Цунцзюнь, своим медленным и ровным тоном успокоил взволнованную толпу.

В промышленном городе, таком как Юн Хуа, ситуации, когда травмы случались из-за промышленных аварий, были вполне обычным делом. У отделения неотложной помощи уже был свой намеченный оперативный план по разрешению таких ситуаций, и все, включая ординаторов и стажёров, подвергались его воздействию.

Лин Жань был единственным новичком в этом деле. Он стоял в толпе, как жираф, который делал свой первый глоток. Он не боялся нападения плотоядных животных, но и не знал, как раздвинуть ноги, чтобы наклонить длинную шею и напиться.

Доктор Чжоу, человек среднего роста, который с возрастом становился добрее и страшнее на лицо, заметил это. Он подошёл к Лин Жаню и коротко улыбнулся, сказав: – Лин Жань, ты можешь пойти со мной попозже и действовать, как я скажу.

Лин Жань тут же кивнул.

Теперь доктор Чжоу был абсолютно уверен, что позволит Лин Жаню наложить швы или сделать что-то ещё без тени страха. Но пациенты обычно страдали от других всевозможных странных проблем. Без относительного опыта Лин Жань легко мог все испортить.

Бывали такие работы, где, если бы вы немного где-то накосячили, то это было бы не так плохо. Но если бы врач допустил ошибку при лечении пациента, последствия были бы ужасающими.

Это было похоже на конструктор Лего; вполне нормально было бы расположить детали неправильно, но потом трудно было бы всё исправить, если бы вы строили что-то по заданному плану.

Каждый пациент был ограниченным тиражом.

Лин Жань стоял позади доктора Чжоу, осторожно переводя дыхание, и ждал, когда наступит напряжённый момент.

Через полминуты он услышал вой сирены «скорой помощи» на дороге. Он приближался к ним издалека.

– Приготовься, – Хо Цунцзюнь был спокоен, как гора. Для него это было не более чем частью повседневной жизни.

Конечно, ему нужно было сконцентрировать свою энергию на решении этих ежедневных задач, но это всё ещё оставалось простым повседневным делом.

Задачи богов, управляющих миром смертных сверху, и врачей, управляющих больницами на земле, были одинаково утомительны как умственно, так и физически.

Спина Лин Жаня нагрелась от возбуждения, это было похоже на то чувство, которое он испытал, когда впервые открыл коробку своего трансформера.

В этот момент первая «скорая» остановилась перед дверями. Задние двери «скорой помощи» открылись, и оттуда вытащили искалеченное тело.

Хо Цунцзюнь бросил на него взгляд и отвёл глаза: – Отправьте его в реанимацию.

Первая группа людей без колебаний бросилась вперёд. Их белые формы мгновенно запачкались кровью. Оставшиеся продолжали ждать у дверей.

Потом приехала вторая «скорая», третья...

К тому времени, когда прибыла четвертая, пациенты в этой скорой помощи уже смогли самостоятельно выйти из машины. Приказ директора департамента Хо также изменился на «отправить их в процедурный кабинет».

Доктор Чжоу схватил Лин Жаня за руку, пока не приехала пятая «скорая». На этот раз Лин Жань увидел шестерых. Все они были с лёгкими ранениями и царапинами. Худшей травмой, которую он смог заметить среди них, была рваная бровь.

– Приготовься накладывать швы! – лицо доктора Чжоу было серьёзным, а сердце спокойным, как у северянина, глядящего на снег. С помощью Лин Жаня он мог расслабиться настолько, насколько ему хотелось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 19**

19 глава: Техника

– Доктор Лин, не тратьте все силы, возможно, позже прибудут другие машины скорой помощи, – напомнила Лин Жаню молодая медсестра Ван Цзя, проводя предоперационную подготовку.

Сегодня был самый напряжённый день в отделении неотложной помощи, начиная с момента прибытия Лин Жаня в больницу Юн Хуа.

– И подумать только, что прибудут ещё больше машин скорой помощи... – Лин Жань улыбнулся, обнажая белые зубы. – Это хорошо.

Его миссия состояла в том, чтобы на каждые десять пациентов, которых он лечил, он приобретал один сундук с сокровищами. Минуту назад он всё ещё беспокоился, что пациентов будет недостаточно и что его миссия будет напрасной. Естественно, для Лин Жаня было бы ещё лучше, если бы прибыло побольше машин скорой помощи.

Ван Цзя не ожидала услышать такой ответ от Лин Жаня. Немного удивившись, она прикинула в голове для себя: «Как и следовало ожидать, доктор Лин отличается от тех мужчин, которые важничают, как петухи».

Врач с низким доходом, который выглядел настолько заурядно, что никто даже не мог вспомнить его имени, бросил взгляд на процедурный кабинет. Теперь он был заполнен пациентами, расположенными по всем углам. Затем он сказал: – Если прибудет ещё больше пациентов, мы тоже будем перегружены работой.

– Скорая помощь пока не будет отправлять пациентов в нашу сторону. Но это также будет зависеть от ситуации. Доктор Чжоу, которого, по крайней мере, помнили по фамилии, хотя он был довольно уродлив, коротко описал ситуацию, пытаясь выделиться: – Нормальных пациентов сюда точно не пошлют. Однако те, кто находится в критическом состоянии, будут отправлены сюда, если они будут находиться рядом с нами. Пациенты также будут назначены сюда, если их семьи попросят отправить их именно к нам. А ещё есть пациенты, которые сами придут к нам на порог.

– Полагаю, что большинство пациентов попросят отправить их в нашу больницу Юн Хуа, – врач-ординатор, который пришёл помочь, слегка поджал губы. Больница Юн Хуа была одной из нескольких больниц общего профиля высшего класса А в городе Юн Хуа, даже обычные люди специально приезжали сюда за амбулаторными услугами, и особенно в экстренных случаях.

– Судя по текущей ситуации, если мы можем перевести их в другие отделения, то мы должны просто сделать это. Даже если мы будем очень заняты, нам всё равно придётся стиснуть зубы и продолжать. Мы же не можем просто попросить перевести пациентов в другую больницу после того, как их отправят сюда, верно? – доктор Чжоу уже вышел из того возраста, когда он становится сентиментальным: – Вы узнаете об этом, когда побудете здесь ещё немного. Для такой большой больницы, как наша, нам всегда придётся работать за пределами возможностей больницы для пациентов. Просто подождите, пока у вас не прибавится опыта, тогда вы узнаете, как распределять свою энергию, а также, как устанавливать свои приоритеты.

Ординатор поморщился от этой мысли, но согласился.

– В таком случае, – неожиданно спросил Лин Жань. – Если я уже лечил назначенных нам пациентов, могу ли я помочь и остальным?

Доктор Чжоу на мгновение замешкался от заданного вопроса. Он никогда раньше не задумывался над этим. Не лучше было ли парнишке отдохнуть после выполнения собственных задач?

– Врачи работают до изнеможения каждый день. Как врач, разве ты не хочешь отдохнуть?

С намерением ободрить и поощрить стажёра и не выставлять напоказ хитрость мужчины средних лет перед стажёром и молодой медсестрой, доктор Чжоу сказал: – Никто не будет тебя останавливать, если захочешь помочь другим в их работе.

Доктор, сидевший рядом с ним, казалось, вдохновился от слов Лин Жаня. Его настроение поднялось, и он сказал: – Тогда нам придётся работать быстрее.

– А ты просто послушно последуешь за мной, – доктор Чжоу разрушил мечту местного ординатора всего одной фразой.

Доктор Чжоу, возможно, и казался хорошим человеком со средними медицинскими навыками, но он уже провёл в больнице около десяти лет и хорошо разбирался в людях.

Он согласился позволить Лин Жаню действовать без надзора, потому что этот парень уже доказал, что обладает способностью выполнять обычные швы самостоятельно.

Это был очень важный шаг. Это было то, чего многие врачи-ординаторы никогда не смогли бы достичь за год, как простой ординатор, чья мечта разбилась вдребезги. Доктор Чжоу определённо беспокоился бы о себе, если бы позволил этому врачу-ординатору провести санацию самостоятельно.

Тот факт, что Лин Жань был в состоянии выполнять операции самостоятельно, не вызывая беспокойства у других, означал, что он мог помочь, а также разделить их профессиональное бремя, и не вызвать новых осложнений.

Некрасивый местный ординатор был полной противоположностью Лин Жаня. Ему все ещё нужен был доктор Чжоу, чтобы направлять и контролировать его. Иногда ему даже требовалось пошаговое руководство. В глазах доктора Чжоу, было действительно легче выполнять операции самому, чем учить других, как это делать.

Это занимало меньше времени, и результаты всегда были лучше. Ему также не пришлось бы иметь дело с неудовлетворенностью пациента, не говоря уже о том, чтобы перечислять многочисленные пункты стандартных мер предосторожности для пациентов.

Однако, с точки зрения доктора Чжоу, судя по травмам шести пациентов, назначенных им, нагрузка Лин Жаня и так уже стала бы достаточно тяжелой, если бы ему пришлось лечить этих пациентов. Лин Жань, наверное, в конечном итоге, будет нуждаться в помощи остальных, чтобы они смогли помочь ему.

В конце концов, травмы были вызваны в результате взрыва. Вероятно, у многих пациентов было больше, чем одна рана или ожог. Кроме того, раны будут покрыты всевозможной грязью, пылью, может даже кусочками мелких осколков. То есть, с дезинфекцией тоже придётся повозиться достаточно долго.

После того, как Доктор Чжоу надел перчатки, он занялся пациентом с самыми серьёзными травмами – пациентом с разорванным лбом.

Затем он продезинфицировал рану и произвёл дезинфекцию пациента. Он использовал эфир, чтобы стереть грязь вокруг раны, а затем заменил марлю, которая закрывала рану. Сразу после этого он окунул мягкую щетку в дезинфицирующее средство, прежде чем тщательно очистить кожу. Он также промыл рану дистиллированной водой, и использовал антисептическую марлю, чтобы высушить.

Доктор Чжоу был уже очень опытен и натаскан в таких ситуациях, но ему, всё же, нужно было потратить больше десяти минут, чтобы всё сделать, как надо.

Когда он снова поднял голову, то с удивлением увидел, что Лин Жань закончил лечить пациента на соседней койке. У этого пациента было много маленьких ран, которые были разбросаны по всей ноге.

– Подойди сюда и наложи швы, – немедля позвал его доктор Чжоу, когда подошёл к соседней кровати, чтобы проверить наложение швов Лин Жаня.

Он боялся, что Лин Жань будет делать ошибки, потому что будет пытаться успеть побыстрее всё сделать. Молодые врач часто совершали ошибки, спеша завершить операцию.

Однако, когда доктор Чжоу проверил весь шов, у него чуть глаза на лоб не вылезли от удивления.

Пациент был ранен летящей шрапнелью, и у него было более десяти ранений по всей ноге. Некоторые из них были глубокими, некоторые – нет, некоторые – большими, а некоторые – маленькими. В ответ на это Лин Жань также использовал различные методы наложения швов на раны.

Был простой прерывистый шов с несколькими узлами, завязанными на одной стороне, и был также простой непрерывный шов, где длинная нить использовалась для непрерывного сшивания раны, прежде чем узел был завязан на конце. Кроме того, на самой большой и глубокой ране был наложен поперечный шов в форме буквы «X».

Доктор Чжоу даже разглядел блокирующий шов ниже колена.

Этот вид шва был незнакомой территорией для врачей в отделении неотложной помощи, хотя он часто использовался в операционных. Так происходило потому, что сначала нужно было наложить на рану простые непрерывные швы, прежде чем доктор сможет связать нить и как бы заблокировать её. Мало того, что сложность выполнения этого шва была намного выше, время и энергия, потраченная на него, были также больше.

Хотя техника сшивания была очень подходящей для обработки тонкой кожи и частей тела, которые много двигались, врачи обычно просто говорили пациентам не двигаться, чтобы решить проблему.

Если бы доктор Чжоу не находился в отделении неотложной помощи прямо сейчас, возможно, он подумал бы, что смотрит на кого-то, кто читает целые лекции о швах.

На самом деле швы Лин Жаня были даже лучше, чем на лекциях, потому что швы, которые Лин Жань выбирал для выполнения, очень точно подходили для каждой раны. Никто не смог бы придраться и найти в них недостатки.

Наложение блокирующего шва приходилось на раны, расположенные ниже колена. Поперечный матрацный шов был выполнен на ранах в зонах высокого напряжения. Простой прерывистый шов накладывался на более длинные раны. Простой непрерывный шов выполнялся на поверхностных ранах. Это экономило время и уменьшало боль пациента.

Оказалось, что Лин Жань освоил большое количество швов, и его решения о том, какой шов использовать, также были правильными. Доктор Чжоу не мог не вздохнуть, в то время как его сердце переполняли эмоции: «Этот мальчик действительно благословлён и защищён своими предками».

Пациент казался немного обеспокоенным, когда спросил: – Доктор, у меня будут какие-то проблемы с моими швами?

– Не будет. Швы довольно хорошие, – доктор Чжоу остановился на мгновение и сказал: – Дайте мне минутку. Давайте сделаем несколько фотографий, чтобы мы могли использовать их в качестве учебного материала для стажёров.

После этих слов больной сразу почувствовал облегчение. Доктор Чжоу быстро позвал сестру Ван, которая стояла неподалёку, чтобы сделать несколько фотографий.

Когда они закончили, доктор Чжоу снова повернул голову. К тому времени Лин Жань уже зашил рану на лбу пациента.

Нить, которую Лин Жань использовал для швов, была хирургическим кетгутом[1], который рассасывался сам внутри тела человека. И из-за этого он был также известен как рассасывающийся шов.

Предел прочности таких швов был слабее. Поэтому врачи отделения неотложной помощи не любили его использовать, особенно пожилые врачи. Они придерживались принципа спасения жизней и заботились только о том, порвётся ли нить. Они не беспокоились о том, что шрам мог оказаться слишком большим.

Кроме того, более тонкие нити означали, что им пришлось бы прошивать больше кругов, что привело бы к тому, что они бесполезно потратили бы время.

Однако Лин Жань не страдал от этих идеологий. Он просто использовал всё, что считал нужным.

Увидев это, доктор Чжоу горько рассмеялся: – В частной больнице с пациента возьмут больше тысячи или двух тысяч, потому что ты использовал 0,39 дюйма рассасывающейся нити.

Лин Жань слегка приподнял брови и спросил: – Итак... я только что увеличил доход для нашей больницы?

– Ты ведь не предупредил пациента заранее?

Лин Жань покачал головой.

– Просто заряди цену, исходя из цены обычных нитей. Давай не будем усложнять проблему, – как только доктор Чжоу закончил говорить, он продолжил: – Я просто сообщу всё директору Хо устно попозже.

Пациент с рассеченным лбом оказался юнцом. Он услышал их разговор и быстро поблагодарил. Затем он также выразил презрение к высоким гонорарам, взимаемым частными больницами. Однако всем оставалось неясным – испытывал ли юноша презрение к «теории получения дохода», о которой говорил Лин Жань.

Доктор Чжоу весело рассмеялся и сказал: – Вам повезло, что вы встретили доктора Лин. Если бы это были другие врачи, они, вероятно, не смогли бы наложить такие тонкие швы на ваш раскуроченный лоб. Как говорится, «тяжело в лечении, легко в бою».

– В таком случае у меня не останется шрама? – молодой человек немного смутился после того, как задал этот вопрос, поэтому добавил: – Видите ли, у меня ещё нет девушки.

– У вас не будет шрама, – заверила медсестра Ван Цзя молодого человека о результатах шва Лин Жань.

Лин Жань поднял голову и добавил несколько слов: – Но это не поможет тебе найти девушку.

– Доктор Лин, вам не обязательно говорить это вслух... – Ван Цзя прикрыла рот рукой и рассмеялась. Она немного согнулась в талии, смеясь, и легонько толкнула Лин Жаня бедром.

Юноша, лежавший на больничной койке, почувствовал, как будто его ударили чем-то по голове. Чем-то потяжелее и посильнее, чем волной взрыва.…

Лин Жань затем напомнил юноше: – Не забывай держать лицо расслабленным, постарайся подавлять эмоции, которые будут влиять на натягивание кожи. Будь осторожен, иначе нить может порваться.

– Вы очень внимательны к своим пациентам, доктор Лин, – две молодые медсестры замедлили шаг, проходя мимо Лин Жаня. Они также издали несколько тихих смешков, похожих на колокольчики.

Примечание переводчика:

[1] хирургический кетгут: тип нити, который получают из натуральных волокон, найденных в стенках кишечника животных.

ПП: Также, сейчас применяют синтетические нити, которые полностью рассасываются за 40-45 дней. В основном применяются для детской хирургии, урологии, пластической хирургии. В связи с маленьким сроком рассасывания, на них не успевают образоваться желчные, мочевые камни. И вообще, нити бывают разные.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 20**

20 глава: Хирургическое показание

– Готово, – Лин Жань умело маневрировал иглой и вытаскивал нить. Пока он перевязывал рану, он изложил стандартные меры предосторожности для пациентов. – Следующий пациент, пожалуйста, входите.

– Пациентов больше нет, – сказала Ван Цзя. – Раны всех шести пациентов уже обработаны.

– Так быстро? – Лин Жань был немного удивлён.

– Это ты слишком быстрый. Доктор Чжоу всё ещё лечит второго пациента, – Ван Цзя с восхищением посмотрела на Лин Жаня. Затем она быстро опустила голову, как будто боялась, что Лин Жань заметит её взгляд.

«Красивый и нежный, талантливый, с блестящим будущим, наделённый способностями и внешностью, элегантный... если бы такого мужчину не считали прекрасным принцем, в мире не осталось бы ни одного прекрасного принца».

Перед лицом этого прекрасного принца молодая медсестра Ван Цзя чувствовала себя потерянной и не знала, что делать и куда себя девать.

Лин Жань только тогда после напоминания заметил, что его ежедневный статус завершения миссии стал [3/10]. Именно столько швов он наложил в тот день.

Нельзя было отрицать, что у него действительно было много возможностей попрактиковать свои навыки в работе отделения неотложной помощи. Если бы он находился в таком месте, как нейрохирургическое отделение, то снятие скальпа и вскрытие черепа заняло бы целый час. Было бы вполне нормально, если бы, включая предоперационную подготовку и послеоперационный уход, на операцию ушёл бы целый день. Обычному ординатору, вероятно, пришлось бы долго ждать, чтобы даже стать вторым ассистентом для такого рода операций.

– Тогда я пойду зашью остальных! – Лин Жань вскочил со своего места.

– Погоди, – доктор Чжоу откинул занавески изолированного помещения. – Не ходи и не ищи пациентов самостоятельно. Попроси медсестру вызвать их.

– Почему? – Лин Жань счёл это излишним.

– Если ты непосредственно выберешь пациентов из толпы для выполнения хирургических швов, сможешь ли потом избежать окружения?

Лин Жань задумался и кивнул: – Это имеет смысл.

Раненых, прибывших на последних машинах скорой помощи, уже забрали все врачи отделения скорой помощи.

Больница Юн Хуа была не единственной больницей в таком состоянии; она была такой же для всех больниц высшего класса А в городе Юн Хуа. Взрыв фабрики был крупным общественным инцидентом, и неотложная медицинская помощь всегда отправляла пациентов в крупные больницы.

Однако взрыв завода не означал, что в большом городе Юн Хуа произойдёт какое-либо чудо, по которому произойдёт резкое снижение частоты несчастных случаев.

Несмотря на то, что число машин скорой помощи сократилось, в больницу все ещё продолжали направлять пациентов. Пациенты, которые добирались туда самостоятельно, тоже были перепуганы.

В обычные дни они могли получить лечение, не заставляя себя ждать очень долго, но в этот день такому произойти не было суждено.

В данный момент на улице ждали, по меньшей мере, двадцать пациентов. Число членов семьи также в несколько раз превышало число пациентов. Все нервничали и беспокоились.

Если бы врач в большом белом халате прошёл среди них, выбирая пациентов для лечения, ситуация была бы похожа на историю, когда жирный ягненок входил в волчье логово, чтобы вылечить свою анорексию.

– Тогда мне лучше остаться здесь? – Лин Жань снова спросил доктора Чжоу.

– Совершенно верно. Сиди и никуда не уходи. Ван Цзя, сходи и позови пациентов.

Когда доктор Чжоу сказал это, он гордо поднял голову, но совершенно не осознавал этого. Он был чрезвычайно взволнован тем, как он мог, наконец, показать свою ценность, как опытный врач.

Когда он увидел навыки Лин Жаня в наложении швов, хотя это было только на мгновение, он всё ещё чувствовал какое-то непонятное давление внутри себя.

– Пойду позову пациентов, – сестра Ван Цзя была очень обрадована возможности что-то сделать для прекрасного принца. Она спросила? – Есть ли у вас ещё какие-либо просьбы и поручения ко мне?

– Предпочтительно пациенты, которым нужно наложить швы. Например, те, кто пострадал в результате несчастного случая, в результате чего порвались ткани. Кроме этого... – Лин Жань немного подумал и сказал: – Постарайтесь выбрать пациентов, которых можно вылечить быстро.

– Это хорошая точка отсчёта. Ты не можешь стремиться к быстрым успехам и мгновенным выгодам, – доктор Чжоу кивнул и сказал это одобрительно, когда услышал его просьбу.

Ранее он беспокоился, что Лин Жань захочет выбрать случаи, которые он не видел раньше, или случаи, которые были уникальными. Это было бы весьма хлопотно. В конце концов, хотя Лин Жань и доказал свой талант к наложению швов на практике, он был всего лишь студентом-медиком, только что окончившим обучение. Если бы пришёл пациент с болью в животе, как бы у него хватило опыта, чтобы судить, был ли у пострадавшего аппендицит или просто очень тяжелый случай запора?

По сравнению с этим, проще было позволить Лин Жаню лечить пациентов с лёгкими травмами. Во-первых, из-за его скорости, а во-вторых, потому что это рационально для него.

По правде говоря, такова была и подготовка врачей-ординаторов. Они работали от простых случаев к сложным, пока медленно накапливали опыт.

– Скажи главному врачу моё имя, – напомнил доктор Чжоу Ван Цзя.

Ван Цзя кивнула и вышла наружу, чтобы позвать пациентов.

Большинство пациентов, которые задерживались в процедурном кабинете, страдали только лёгкими заболеваниями или травмами. Конечно, об этом судили исходя из больничных и докторских стандартов. Для них серьёзными считались только такие случаи, как инсульты и переломы ног в результате автомобильных аварий.

Но для пациентов даже царапина от кошки была серьёзным инцидентом и её нужно было разместить, как минимум, на трёх социальных сетях.

Ван Цзя была очень внимательна к просьбе своего прекрасного принца. Поэтому сначала она нашла сильного, мускулистого мужчину с раной на плече и отправила его за синюю занавеску.

Рана была около трёх четвертей дюйма в длину, и кровотечение уже практически остановилось. Поскольку рана была расположена на плече, считалось, что это была очень простая травма для лечения.

Лин Жань искусно провёл инструктаж и зашил рану.

Говорили, что смысл книги станет ясен, если прочитать её сотни раз. То же самое было и с врачами. Прежде чем применить свои навыки, независимо от того, как учебники описывают человеческие мышцы, они не смогут точно описать твёрдость человеческой мышечной ткани и прочность человеческой кожи...

Хирург мог только оценить силу, оказываемую его рукой на кожу пациента после прикосновения к различным типам кожи и мышц. Когда это было необходимо, они могли сделать точные оценки необходимой силы.

Суд – это жизнь хирурга. От незначительных операций с одним или двумя швами до крупных операций, где требовалось определить длину ампутации, каждая операция была комбинацией бесчисленного опыта и теоретических суждений.

Никто не мог решать сложные вопросы с самого начала. Каждый хирург медленно накапливал способность решать сложные вопросы, выполняя бесчисленные простые операции.

Трудные вопросы были лишь кульминацией простых вопросов. Так было и при операциях на сердце, и, вероятно, то же самое с Гольдбахом и трансформерами.

Лин Жань получил и отточил свои навыки. Хорошие навыки уменьшали трудности для него, когда он должен был выносить суждения, но они не могли занять его место, чтобы делать эти суждения за него. Ему все ещё нужно было практиковаться без остановки и накапливать опыт из реальных случаев, чтобы укрепить своё мнение, как хирурга.

Зашивание раны на плече было не сложным и не трудным. Но только после сотен подобных случаев зашивания, отмечая их сходство и различия, он не сможет в итоге сделать желудок пациента слишком маленьким или кишечник слишком большим...

Если бы вы попросили Лин Жаня наложить швы пациенту с разорванным лбом, он, безусловно, постарался бы выбрать шов с более высокой прочностью от растяжения, чтобы уменьшить вероятность разрыва раны. В конце концов, техника аппозиционного сшивания на уровне мастера только помогала ему зашивать раны, она не говорила, какое выражение лица пациент будет делать от этого ежедневно, или какая нить лучше всего будет подходить для такого типа людей...

– Кстати, положение раны на плече несколько странное. Как вы его получили? – конечно, доктор Чжоу был не из тех, кто искал себе лишнюю работу после того, как заканчивал работать с пациентами, предоставленными ему самому. Ему нужно было только наблюдать за Лин Жанем, а это уже считалось частью его рабочей нагрузки.

Однако, когда дело дошло до зашивания раны Лин Жанем, наблюдать было не за чем. Доктору Чжоу было очень скучно, и он, естественно, заинтересовался беседой с пациентом.

Плечо мускулистого мужчины дрожало под иглой доктора. У него не было другого выбора, кроме как послушно поболтать с доктором Чжоу.

– Ремонт? – доктор Чжоу видел похожие случаи.

Мускулистый мужчина на мгновение поколебался и сказал: – Я помогал своей жене проветривать бельё на крыше. Она была очень занята. Слишком сильный ветер и слишком много одежды. Так я врезался в стену. Мне сделать прививку от столбняка?

– Хм, я никогда раньше не видел такого, – мягко удивился доктор Чжоу.

– Чего? – мускулистый мужчина не расслышал его.

– Хм... – протянул доктор Чжоу, задумавшись. Он прикоснулся к его подбородку и сказал: – Рана не очень глубокая. Обычно не нужно делать прививку от столбняка.

– Мне лучше сделать укол. Кстати, доктор, не могли бы вы наложить ещё несколько швов, чтобы всё выглядело серьёзнее? – искренне спросил мускулистый мужчина. Затем он сказал: – Если рана не будет выглядеть достаточно серьёзной, когда я вернусь, мне всё равно придётся работать по дому; мне всё равно придётся развешивать бельё... Может, мне снова будет больно.

– Лин Жань, наложи на него поперечный матрацный шов, – приказал доктор Чжоу. Он редко о таком слышал, но он действительно сочувствовал накаченному мужчине.

В конце концов, они вылечили и отпустили ещё одного пациента.

Примерно через час Лин Жань занялся ещё семью пациентами. За это время он также прописал лекарств на несколько сотен юаней под руководством доктора Чжоу.

В тот момент, когда его статус завершения миссии стал [10/10], появилась белая коробочка.

Когда он открыл её, медленно появился ещё один предмет, похожий на пробирку. Она была окружена ореолом.

[Энергетическая сыворотка: восстанавливает вашу энергию]

Лин Жань сначала хотел проигнорировать её, но после некоторых раздумий почувствовал себя неловко и сказал: – Доктор Чжоу, я выйду на минутку.

Парень быстро привёл в порядок хирургические инструменты и вернулся в кабинет. Он сунул руку в карман и достал энергетическую сыворотку, которая светилась зелёным светом.

Он был так сосредоточен и прекрасен, что, если бы другие могли его увидеть, они бы его точно никогда не забыли.

Лин Жань невольно подумал: «Я получил энергетическую сыворотку два раза подряд. Если я только посмотрю на уровень сложности, то это будет не так сложно, но я не знаю, является ли это особой привилегией для новичков...»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 21**

21 глава: Шов «Производственная Линия»

Миссия продолжалась.

Лин Жань спрятал свежеприобретённую энергетическую сыворотку в третий слой коробки с завтраком и вернулся в процедурный кабинет.

К тому времени доктор Чжоу закончил опрос другого пациента. Он поднял глаза и увидел, что Лин Жань возвращался к нему. С улыбкой на лице он немедленно отступил в сторону и сказал: – Ну вот, я закончил твою работу, осталось теперь дело только за швами.

Как только доктор Чжоу закончил говорить, он быстро успокоил пациента, увидев его удивлённые глаза: – Лин Жань – молодой специалист по наложению швов в нашем отделении неотложной помощи. У него это получается лучше, чем у меня. Так что можете расслабиться. Просто откиньтесь назад и получайте удовольствие.

После введения местной анестезии пациенты не чувствовали боли. Но, с другой стороны, вид длинной иглы с изогнутым кончиком, погружающейся в вашу кожу, всё равно заставил бы любого вздрогнуть.

– Может лучше получать удовольствие от чего-нибудь другого? – нервно поглядывая на иглу, спросил слегка дрожащим голосом пациент.

Когда его взгляд скользнул по молодому лицу Лин Жаня, пациент, который, казалось, приближался до этого к полуобморочному состоянию, теперь показался немного недовольным: – Молодой человек, вы уверены, что справитесь с этой задачей?

Лин Жань не могла не беспокоиться об отношении пациента. Он честно ответил: – Я могу хорошо выполнять технику аппозиционного шва и технику вертикального прерывистого матрацного шва.

Техники, которые он освоил, были техникой аппозиционного сшивания на уровне мастера и техникой вертикального прерывистого матрацного шва на уровне специалиста. По одному лишь названию: «уровень мастера» Лин Жань предположил, что приобретённый им навык был, скорее всего, чем-то чрезвычайно высоким. Его техника вертикального прерывистого матрацного шва могла быть только на уровне специалиста и была на один уровень ниже уровня мастера, но всё равно должна была быть лучше, чем у большинства врачей в больнице Юн Хуа.

Пациент не понял, что сказал ему Лин Жань: – Какие у вас причудливые названия… ничего не понял, в чём же разница?

На самом деле Лин Жань охотно отвечал на все вопросы, которые интересовали пациентов. Итак, он задумался на несколько секунд и сформулировал ответ для него: – Если вы примчитесь к нам с тесаком в голове, то мы используем технику аппозиционного наложения швов. Если ваши яйца будут разрезаны лезвием, мы будем использовать технику вертикального прерывистого матрацного шва.

– Мои яйца? – колени пациента сразу же прижались друг к другу. Пациент был средних лет и он жалобно посмотрел на доктора Чжоу, ища утешения.

Доктор Чжоу, казалось, что-то придумал и загадочно улыбнулся.

– Приходите ещё несколько раз в отделение неотложной помощи, и вы поймёте, что здесь может произойти всё, что угодно.

– Зачем мне снова приходить в неотложку, если я в порядке... Просто продолжайте уже, – пациент, казалось, был поражен перспективой остаться без яиц и стремился уйти как можно скорее из больницы.

Лин Жань был таким же быстрым, как и всегда.

Миссии всегда должны рассматриваться как новорожденные дети.

Опытные геймеры слишком хорошо знали, как разработчики игр намеренно и без зазрения совести устанавливали лимиты и ограничения для миссий, а также награды для прохождения миссий, чтобы контролировать скорость прогрессирования игроков, тем самым позволяя им поддерживать так называемый баланс в игре.

Вот почему каждая миссия – это благословение, которое нельзя принимать как должное. Нельзя даже колебаться, когда представляется взору какое-то событие, иначе оставалось бы только пожалеть об упущенной возможности.

Лин Жань понятия не имел, имелись ли такие ограничения в его нынешнем положении, но чувствовал, что не должен был упускать шанс, который ему дали.

Лечение десяти пациентов дало ему одну плюшку. Как бы он ни смотрел на это, сделка была потрясающей. Любой хотел бы воспользоваться такой возможностью.

Действия системы невозможно было контролировать. Лин Жань также очень хотел полагаться на себя и упорно работать, чтобы выполнять свои миссии.

Кроме того, задание пришло в подходящий момент. Географические и социальные условия для завершения миссии также были благоприятными.

Отделение неотложной помощи не каждый день было настолько заполнено пациентами.

Огромный город Юн Хуа будет свидетельствовать о бесчисленных несчастных случаях каждый божий день, но заводы не взрывались так часто.

Если бы это был любой другой день, отделение неотложной помощи даже близко не подошло бы к тому, чтобы дать Лин Жаню нужную практику по зашиванию.

Можно было бы узнать это, глядя на нетерпеливые взгляды на лицах врачей-ординаторов каждый день. Они могли брать щипцы только в самые напряжённые моменты, когда отделение неотложной помощи было занято, хотя скальпели по-прежнему нельзя было трогать. Эта квалификация принадлежала исключительно высшим властям.

Всякий раз, когда поступал большой поток раненых пациентов, другие больницы высшего класса А во всём городе Юн Хуа были бы заняты, включая больницу Юн Хуа.

В конце концов, приём пяти машин скорой помощи уже был пределом для стандартов больницы Юн Хуа. Даже в небольших больницах вся работа была бы сделана за них, если бы два пациента в критическом состоянии оказались у их порога.

Все крупные больницы были уже полностью заняты. В любом случае, им пришлось бы освободить место для ещё большего количества пациентов. Даже самую чёрную работу приходилось бы выполнять любыми свободными руками. Временами эти руки принадлежали гораздо более молодым специалистам, нежели профессионалам.

Когда рабочий день подходил к концу, Лин Жань успел провести двадцать процедур и без труда приобрёл второй сундук с сокровищами и третью зелёную энергетическую сыворотку.

Проводив пациента, Лин Жань потянулся, разминая затёкшие суставы. Когда он сделал перерыв, в его голове возникла мысль: «Я должен продвигаться ещё быстрее».

Отделение неотложной помощи уже было забито. Главные врачи и помощники главных врачей были заняты пациентами в критическом состоянии, оставляя большое количество пациентов на молодых врачей.

Несмотря на это, им всё ещё приходилось иметь дело с количеством наплыва в отделении неотложной помощи.

Что касалось времени, то главные врачи, заместители главных врачей, большое число заведующих отделениями и штатные врачи-ординаторы выходили один за другим из реанимационного отделения менее чем через несколько часов, при условии, что не поступали новые критические случаи. Если такие случаи не могли устаканиться и переводились в другие отделения, то их пациенты могли умереть.

– Доктор Чжоу, могу я попросить кого-нибудь помочь мне? – Лин Жаню в голову пришла идея, и он решил спросить.

– Ассистенты? Зачем это? – доктор Чжоу отпил немного простой воды. Врачи среднего возраста старой закалки, вероятно, выросли, смотря японские медицинские драмы. Пить кипячёную воду было для них нормой, но его слегка сморщенное и некрасивое лицо делало весь процесс довольно неловким.

Лин Жань взял кружку медсестры Ван Цзя с тёплой пресной водой, украшенную ломтиком лимона, вырезанным в форме звезды. Он сделал глоток, а затем сделал ещё большой глоток, прежде чем опустошить половину кружки. – Мне нужны два человека, чтобы они работали и сотрудничали со мной. Один человек будет выполнять операции, в то время как другой будет перевязывать раны. А я пока буду накладывать швы. Так мы сможем работать гораздо эффективнее и быстрее.

Он сразу же подошёл к пациенту, которого только что осмотрел доктор Чжоу. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы наложить антисептик, закончить шов, перевязать бинтом и сделать другие разные вещи. Если бы кто-то другой занял его место и начал перевязывать рану... ну, проще говоря, в то время, независимо от того, сколько пациентов было госпитализировано в отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа, их всё равно было бы недостаточно, чтобы Лин Жань работал до конца своей смены.

«Хм, а что мне делать, если у меня закончатся пациенты?» – Лин Жань снова погрузился в свои мысли.

С другой стороны, лицо доктора Чжоу нахмурилось.

– Намекаешь на то, чтобы я тебе помогал с промыванием и обработкой ран, не так ли?

Уродливому врачу-ординатору удалось зашить только четырёх пациентов в течение целого дня. Он удивлённо поднял голову: «Этот молодой интерн хочет, чтобы лечащий врач был его ассистентом».

– Подожди, ты действительно хочешь мне помочь? Это было бы потрясающе, – Лин Жань удивлённо погладил подбородок.

Доктор Чжоу тоже удивился.

– Ты же это не всерьёз?

– Я думал попросить нескольких интернов прийти и помочь мне, – Лин Жань не очень-то хотел использовать ленивого доктора Чжоу, который без колебаний работал бы меньше, если бы представилась такая возможность.

Обработка ран и перевязка – всё это была кропотливая физическая работа. Это требовало хорошей выносливости и прикладывания усилий. Что касалось доктора Чжоу, то он был мелкой буржуазией среди врачей, и он не стал бы заниматься такой работой, если бы мог.

Доктор Чжоу был ошеломлён. Затем он сказал: – Ты думаешь дать другим студентам шанс, верно? Итак, кого тебе: студента или студентку?

При этих словах сестра Ван Цзя с тревогой посмотрела на Лин Жаня.

– Это не имеет значения.

Лин Жань на мгновение задержался и затем сказал: – Тогда только мои соседи по общежитию.

В тот момент, когда она услышала, что Лин Жань захотел позвать студентов мужского пола, медсестра Ван Цзя вздохнула с облегчением: «Количество пациентов, которые пришли сегодня, намного больше, чем мы обычно получаем. Врачи, ожидающие возможности поработать, тоже являются интернами».

Добросердечная сторона доктора Чжоу вмешалась, когда он пробормотал: – Это нормально, вызвать их, но ты должен объяснить это врачу, отвечающему за их соответствующие отделы…

Всякий раз, когда отделение неотложной помощи было переполнено, врачи и интерны из других отделений часто спешили помочь им. Каждый из них имел равные возможности для работы.

Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн были в восторге, когда услышали эту новость.

Для стажёров было действительно трудно получить шанс попрактиковаться в своих навыках. Последние несколько дней им всем говорили, что они должны были знать об этом факте.

Они сидели взаперти в своих отделениях, ничего не делая, только заваривая чай и ежедневно составляя медицинские заключения. Они могли только мечтать о том, чтобы прикоснуться к пациенту на короткое время к концу их ротации в этом конкретном отделении. Теперь, когда у них появилась возможность попрактиковаться, их восторг можно было сравнить только с восторгом обитателя гостиничного номера без окон, который переоборудовал свой номер в президентский люкс роскошного отеля.

– Выкладывай уже, ты ведь не завалил доктора подарками, правда? Я оплачу всё, на что ты потратился.

Как только Чэнь Ваньхао увидел Лин Жаня, он потянул его за угол и прошептал эти слова.

На груди Чэня Ваньхао по-прежнему висел красный стетоскоп.

Естественно, этот стетоскоп был бесполезен. Впрочем, прозвище «Красный стетоскоп» он приобрел уже на кафедре. Чэнь Ваньхао не возражал. Он предпочел бы быть посмешищем, лишь бы выделяться среди других интернов.

Лин Жань улыбнулся и ответил: – Ни одной копейки не потрачено. И никаких подарков.

– Ни одной?

– Сработало бы, если бы я дал ему взятку? – возразил Лин Жань.

Вопрос застал Чэня Ваньхао врасплох.

– Я думал подарить им что-нибудь, но боялся, что это может обернуться против меня.

Он нащупал в кармане красный пакетик и заколебался.

Когда Лин Жань увидел, что у него больше нет вопросов, он снова сказал: – Мне нужен кто-то, чтобы выполнять обработку ран, и второй, чтобы перевязывать раны, выбирай.

Ван Чжуан Юн торопливо заговорил: – Перевязывать. Обработка – это слишком.

– Ты так долго копался в фекалиях в лаборатории и всё ещё считаешь, что это отвратительно? – у Чэня Ваньхао не было предпочтений. Он просто по привычке ткнул под рёбра Ван Чжуан Юна.

Ван Чжуан Юн погрузился в мысли, затем принял типичный, наводящий на размышления тон, который вы часто могли услышать в документальных фильмах, прежде чем сказал: – Когда вы увидите достаточно грязи в своей жизни, и когда вы встретите эту грязь снова, вы не сможете не ассоциировать эту грязь со многими другими вещами. Чем больше вы будете понимать её, тем большее отвращение вы будете испытывать к неё, понимаете?

– Ты... – Чэнь Ваньхао был поражён торжественным тоном Ван Чжуан Юна.

– Когда настанет ваша очередь переводиться в лабораторию, вы поймёте, что я имел в виду.

Голос Ван Чжуан Юна звучал как голос седовласого мудреца, размышляющего вслух, к которому на гору поднялись безмозглые ученики: – Только представь, что ты интерн в лаборатории. У нас там самый низкий рейтинг. Если ни один из врачей не захочет прикасаться к анализам, кто будет вынужден?

– Вы не совсем представляете это, не так ли?

Схватившись за большой красный стетоскоп, Чэнь Ваньхао почувствовал, как по спине пробежал холодок.

– Поступил пациент, – сестра Ван Цзя вмешалась и прервала их.

За ней следовал молодой человек, который упал, когда собирал птичьи гнёзда. Его раны были покрыты сосновыми иглами и грязью. Однако кровотечение было не слишком сильным. Во всяком случае, он только застенчиво улыбался, смущенный своим же присутствием.

Доктор Чжоу немедленно выпрямился с серьёзным выражением лица. Во-первых, он подтвердил, что молодой человек не повредил голову. С облегчением убедившись, что это не так, он вышел прогуляться.

Если заставить идиота-интерна попытаться наложить швы тридцать раз, у вас на руках будет опытный идиот-интерн. Однако дать этому идиоту-интерну первый или второй шанс всегда достаточно трудно.

С помощью Лин Жаня Чэнь Ваньхао нервно приступил к обработке. Его глаза даже наполнились слезами счастья.

Пациент, у которого была разбита голова об камень, пациент, чья рука была разорвана веткой дерева, и пациент, чьё бедро было проколото пером…

Тем, кто никогда не был врачом и не работал в отделении неотложной помощи, было чрезвычайно трудно представить себе, какие травмы способен был получить человек. Некоторые были даже странными.…

Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн стали более искусными в выполнении своих задач. С другой стороны, Лин Жань тоже не сбавлял темпа.

Между ними тремя быстро установилась «Производственная линия» для наложения швов.

На то, чтобы перейти от [20/20] к [30/30], у Лин Жаня ушло всего два часа.

– Продолжайте в том же духе! – Лин Жань достал ещё одну энергетическую сыворотку и ускорил темп.

Он намеревался зашить половину пациентов, пока все остальные будут заняты тяжелоранеными.

Примечание переводчика:

1. Petite bourgeoisie: также мелкая буржуазия, это французский термин, относящийся к низшему среднему классу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 22**

22 глава: У меня есть люди

– Доктор Лин, на данный момент больше нет пациентов, которым требуется наложение швов, – когда Ван Цзя вернулась в процедурный кабинет, позади неё никого уже не было.

– Вообще больше никого? – прежде чем Лин Жань успел заговорить, Чэнь Ваньхао встал, чувствуя себя довольно подавленным.

Ван Цзя сказала: – Все оставшиеся – это либо случаи внутренней медицины, либо те, у кого более сложные условия.

– Насколько сложные? – спросил Чэнь Ваньхао, всё ещё не желая отказываться от шанса продолжить практику.

– Ребёнок проглотил свою игрушку. Доктор Хуан занимается этим уже полчаса. Хотите пойти и помочь? – Ван Цзя проявила в голосе нотки властной молодой медсестры и так свирепо посмотрела на Чэня Ваньхао, что тот театрально откинул шею назад, будто в него, как в вестерне только что выстрелили.

– Считается ли проглатывание игрушки серьёзным случаем? – Ван Чжуан Юн чувствовал, что смог бы взять на себя ещё несколько дел.

Ван Цзя презрительно фыркнула и сказала: – Подождите, пока вы встретитесь с родителями ребенка, бабушкой и дедушкой по материнской линии, бабушкой и дедушкой по отцовской линии, тётей и дядей, и только тогда вы узнаете, насколько сложна ситуация.

У отделения неотложной помощи больницы Юн Хуа было собственное здание неотложной медицинской помощи. Таким образом, они могли бы выделить отдельную комнату ожидания. Однако, помимо реанимационного отделения, (где члены семьи пациентов могли быть изолированы от своих близких, хотя и с большим трудом со стороны врачей), было очень легко стать большой толпой в таких местах, как процедурный кабинет.

Пробыв в отделении неотложной помощи полдня, Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн уже испытали на себе гнев членов семей пациентов. Они оба опустили головы, не смея ничего сказать.

– Тогда я немного отдохну, – Лин Жань с сожалением вздохнул, встал и принялся разминать ноги.

– Ты не собираешься уходить с работы домой? – Ван Цзя немного удивилась, глядя на темнеющее небо.

– Я зашью ещё двух пациентов, прежде чем вернусь, – в этот день Лин Жань вылечил в общей сложности тридцать восемь пациентов, и осталось только два пациента, чтобы достичь сорока. Он смог бы в таком случае открыть другую коробку.

Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн быстро кивнули и выразили своё согласие: – Если мы вернёмся, нам всё равно нечего будет делать, так почему бы нам просто не остаться в больнице?

В этот день они участвовали в лечении десяти или более пациентов. Из больницы практически ни одного пациента не отпустили даже с незначительными травмами.

Лин Жань был не единственным, кому трудно было найти такую возможность. Даже Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн были вне себя от радости. Особенно в последних случаях, когда Лин Жаню позволяли наложить один или два шва. Это то самое волнующее ощущение пронзания человеческой кожи, которое для любого начинающего хирурга было совершенно захватывающим.

Доктор Чжоу вышел напомнить им: – Ребят, пойдите, хоть покушайте что-нибудь, а то, небось, голодные весь день.

– Доктор Чжоу, а пойдёмте вместе. Вы сегодня работаете сверхурочно? – Чэнь Ваньхао воспользовался случаем, чтобы пригласить доктора Чжоу. Он был не из богатой семьи и всегда старался, чтобы другие оплачивали его счета.

Доктор Чжоу махнул рукой пренебрежительным жестом и сказал: – Если главные врачи всё ещё работают, то какое право я имею уходить с работы? Вы, парни, идите сами.

На самом деле, он ожидал этого. Отделения неотложной помощи различных крупных больниц в Юн Хуа уже работали на последнем издыхании. Крупный взрыв на заводе в мгновение ока ранил почти сотню человек в разных степенях тяжести, и всех раненых пришлось отправить в полностью оборудованные больницы высшего класса А. Иначе как можно было показать, что их лидер относился к этому серьёзно?

Специалисты по чрезвычайным ситуациям различных крупных больниц также видели в этом возможность, которая обычно была труднодоступной. Они не переводили пациентов в другие отделения без причины и приглашали врачей других отделений для проведения лечения в операционной отделения скорой помощи.

Во время крупных публичных инцидентов всегда появлялись всевозможные талантливые люди, и это было собрание элит. Никто не хотел упускать такую возможность. Пациенты этих инцидентов были эквивалентны редким предметам, сброшенным только элитными монстрами, которые уступали боссу и находились на уровне сложности, который был немного выше, чем обычные монстры.

Конечно, наиболее тяжёлое бремя всегда несли врачи-ординаторы на передовой и лечащие врачи, которые переходили от первой линии медицинского фронта ко второй. К счастью, Лин Жань сегодня был на месте, иначе доктор Чжоу вымотался бы окончательно.

Это было очевидно, стоило просто взглянуть на некрасивого и местами уродливого местного доктора. За весь день он не зашил и десяти пациентов. Он был типичным неудачником с силой примерно около 5, и привлекательностью не отличался. Когда он вернулся в маленький кабинет, который использовался для перерывов, там уже никого не было.

В это время те, кто искал возможности сделать операцию, были заняты, а те, у кого не было шансов, уже разошлись по домам.

Ван Чжуан Юн и Чэнь Ваньхао подошли к автомату и купили хлеба и молока. Вернувшись, они увидели, что Лин Жань открыл изящную лакированную коробку для завтрака.

Лакированные изделия, инкрустированные жемчугом, были премиальными продуктами среди всех лакированных изделий. Они были не только блестящими и гладкими, как обычная лакированная посуда, их внешние слои были закреплены ракушками, и вся лакированная посуда тщательно обрабатывалась, что делало их ещё более красивыми, а также очень художественными.

Мадам Тао приготовила еду с любовью, чтобы вознаградить Лин Жаня за то, что он принёс своей семье почёт и заставил её гордиться им.

Госпожа Тао Пин ничего не делала без причины и всегда делала всё с удовольствием. На этот раз она готовила со всей серьёзностью.

Горячая и острая говядина, хрустящий бекон и котлеты из курицы на пару. Она даже приготовила ароматную тушёную свинину и тофу. Были также красные ломтики лосося, четыре вида сезонных овощей, четыре вида сезонных фруктов, порция клейкого риса и четыре вида соусов.

Ван Чжуан Юн и Чэнь Ваньхао смотрели на всё это широко раскрытыми глазами и разинутыми до пола ртами.

Лин Жань медленно вынул посуду из коробки для завтрака. Все чашки заняли половину стола.

Соевый соус, уксус, соль со специями, масло чили и горчица в блюдцах в форме морских раковин. Расставленные среди блюд, они украшали собой всю картину.

– Большой братец Лин... – Ван Чжуан Юн взял свой кусочек хлеба и сел слева от Лин Жаня.

– Так бесстыдно, – сказал Чэнь Ваньхао, садясь справа от Лин Жаня. Он положил хлеб и молоко из рук на стол и сказал: – Мистер Лин, давайте скинемся едой на стол, чтобы поделиться всем вместе.

.....

Все трое наслаждались роскошной едой из коробки, которую приготовила Тао Пин. Преподнеся на стол молоко и хлеб, парни не испытывали никакого чувства вины, что едят за чужой счет и просто со зверским аппетитом поедали великолепно приготовленные блюда.

Лин Жань вернулся в процедурную вместе с ними. Он в глубине души почувствовал, что разочарован, когда увидел, что новых пациентов не поступило.

«Король попросил меня патрулировать горы…»

Зазвонил сотовый Лин Жаня, отвлекая его от поисков пациентов.

– Алло?

– Лин Жань, это я, Лу Цзиньлин, – в трубке раздавался громкий и задиристый смех Лу Цзиньлин, а на фоне был какой-то непонятный шум.

Услышав голос мотоциклистки, первое, что пришло в голову Лин Жаню, это член банды с татуировкой единорога и ранами на коже. Сразу же после этого Лин Жань прикинул, что ему оставалось вылечить ещё двух пациентов, чтобы завершить свою миссию.

– Ваш старший брат снова ранен? – спросил он довольно восторженным тоном. – Он что, снова ранен?

– Мой старший брат не пострадал.

– Ваш старший брат кого-то обидел?

– Нет, – голос Лу Цзиньлин звучал довольно смиренно.

– Значит, вы ранены? – Лин Жань, не унимаясь, снова повысил голос.

Лу Цзиньлин была сильной и жёсткой девушкой, которая не умела лгать. Тем не менее, она действительно не знала, что сказать после импульсивного звонка Лин Жаню. Услышав приятный голос на другом конце провода, Лу Цзиньлин почувствовала прилив сожаления.

В одно мгновение в сознании Лу Цзиньлин возникли всевозможные виды вдохновения вместе со спиной красивой фигуры Лин Жаня. Она не могла не сказать громко: – Подождите, среди нас есть раненые.

.....

Положив трубку, Лу Цзиньлин взяла бутылку пива в левую руку, убрала мобильник, почистила ботинки и сказала ровным голосом: – Вонючка номер два, я помню, ты говорил, что кто-то вломился в ночной клуб Naughty Bitch сегодня вечером?

.....

Примечание переводчика:

[2] заключительная тема фильма «сюрприз», где самопровозглашённый повелитель демонов небольшого города встречает новую группу людей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 23**

23 глава: Золотой Олень

Желтовато-коричневый фургон медленно въехал на стоянку на улице Чистой Воды.

Чёрный мотоцикл «Хонда», сопровождавший его, мягко повернул. Теперь он встал слева от фургона.

Лу Цзиньлин подняла руки и сняла шлем. Её глаза уставились на караоке-бар под названием «Чистое Золото». Пляшущие неоновые цвета красного, жёлтого и зелёного на вывеске ярко отражались в её глазах.

Вонючка номер два дёрнул ручной тормоз и опустил стекло.

– Олень, мы никогда не пересекались с «Непослушной Сучкой». Можешь быть зрителем этого шоу, но, пожалуйста, не ввязывайся в это.

– Всё в порядке, не пыхти, – сказала Лу Цзиньлин, даже не повернув головы, чтобы посмотреть на водителя.

– Эй, ты дала нам слово. Не суйся туда потом. Я позвоню твоему брату, если ты перейдёшь дорогу.

Вонючка-два был головорезом с большим стажем в конкретной области в Юн Хуа. В этом году ему уже исполнилось двадцать восемь. Несмотря на то, что он следовал за Лу Цзиньлин изо дня в день, он всё ещё продолжал обращаться к ней, как к оленю. Его главная обязанность заключалась в том, чтобы сообщать брату о её передвижениях и быть её опекуном.

Вонючку нашли бродящим по рыбному рынку, когда ему было тринадцать. Тогда это место называлось оптовым рынком морепродуктов. Главным на рынке был Король-Вонючка. Его подчинённые были Вонючим Ртом, Вонючей Ногой, Вонючим Бедром, Вонючей Рукой, Вонючей Рыбой, Вонючей Креветкой, Вонючей Змеёй и целой кучей других жесткоих мальчишек. Вонючка-два не сумел обеспечить себе титул Вонючки, как те, что упоминались ранее, но вместо этого назвал себя Вонючка-два и со временем стал известен как таковой.

После этого... их банда была схвачена полицией. Вонючке второму удалось спастись благодаря своему молодому возрасту, но его работа постепенно потеряла смысл.

Когда он стал старше, он начал искать стабильную работу в киоске семьи Лу. Он доставлял товары и торговал рыбой. Время от времени он угрожал владельцам ларьков за пределами рынка морепродуктов только ради забавы.

Однако он не был родственником Лу Хайшаня. Он больше не хотел выгрызать себе путь как раньше, чтобы выжить и постоянно драться, чтобы заработать на корку хлеба, поэтому его отправили к родной сестре Лу Хайшаня.

Лу Цзиньлин сидела на мотоцикле так спокойно и удобно, будто на скамейке. Она свесила обе ноги по одну сторону мотоцикла, а ветер трепал её волосы. Она расстегнула молнию на куртке и улыбнулась.

– Как ты думаешь, ты успеешь ему дозвониться, пока я действительно перейду дорогу?

– Пока мы не доставляем неприятностей, Король Оленей может уладить всё одним телефонным звонком, – кротко сказал Вонючка-два, и в его голосе не было ничего похожего на прежнюю храбрость и воинственность.

Лу Цзиньлин не ожидала многого от Вонючки-два. Её глаза были прикованы к ярким огням «Чистого Золота».

– Тебе лучше называть его «Гнилым Рыбьим Хвостом». Почему его ещё нет?

– Гнилому нужно ехать на автобусе, так что это займёт некоторое время. Мы не могли его подвезти, так как были заняты доставкой товара, – сказал вонючка-два.

Заскучав, Лу Цзиньлин достала телефон, чтобы поиграть, и подождала ещё полчаса. Наконец, она увидела того, кого они назвали Гнилым Рыбьим Хвостом, у которого были крашеные рыжие волосы.

В этот момент послышался какой-то шум, который исходил со стороны «Чистого Золота».

– Может, нам всё-таки войти?

Гнилой Рыбий Хвост был ненормально возбуждён.

– Даже не думай об этом, – Вонючка-два пробормотал: – Мы здесь просто чтобы взглянуть.

– Если мы здесь только для того, чтобы «взглянуть», то должны это сделать.

Гнилой Рыбий Хвост требовательно затопал ногами. Ему не терпелось сделать себе имя – слишком уж он стремился.

Ему не было ещё и двадцати, и это было лучшее время, чтобы сделать себе имя.

Руки Вонючки-два похлопали его по пузу, прежде чем сказать удовлетворённо, слегка задев по заднице: – Дорогой мой хордовый, если вы осмелитесь ступить в этот караоке-бокс, я вас так отделаю, что вечерней шоу-программой станете вы.

Лу Цзиньлин молча играла со своим телефоном, иногда поднимая голову, чтобы посмотреть на двери входа «Чистого Золота».

Через некоторое время раздались долгожданные боевые кличи.

Лу Цзиньлин встала, чтобы посмотреть, что там творилось, и заметила группу мужчин, выходящих из караоке-бокса.

Помимо большой группы, несколько раненых, спотыкаясь, вышли. Некоторые плелись, хватаясь за части своего тела, как маленькие птенчики, которые заблудились рядом с группой лебедей, возвращающихся в своё гнездо.

– Погнали... – Лу Цзиньлин отогнала фургон и указала на тележку, на которой перевозили корзины с морепродуктами. Это был молчаливый приказ: пусть Гнилой Рыбий Хвост и Вонючка-два принесут его.

Хотя они и не понимали, для чего он предназначен, но всё же, подчинились. Во всяком случае, на рынке они каждый день таскали поддоны.

Лу Цзиньлин пошла через парковку. Её длинные ноги быстро преодолевали расстояние. Вскоре она наткнулась на бандита, прислонившегося к фонарному столбу. Половина его тела была покрыта кровью, а взгляд был таким, будто ему было тысячу лет.

– Заберите его, – Лу Цзиньлин указала вдаль.

– Что? – Вонючка-два и рыжий были сбиты с толку.

– Поднимите его, сбросьте на тележку и отнесите обратно, – сказала Лу Цзиньлин.

– Нет... Что? – Вонючка-два не врубался, в чём дело. Если она хотела посмотреть на драку, пусть так. Головорезы, наблюдавшие за тем, как их соплеменники сражаются друг с другом, были похожи на то, как высший класс общества наблюдает за театральными представлениями. Достаточно было просто посмотреть, но для них было бы слишком грубо ввязываться в это.

Лу Цзиньлин на мгновение задумалась, прежде чем пришла к выводу, что тащить раненого к тележке было бы слишком глупо. Она подошла к ослабевшему мужчине и сказала: – У меня есть фургон, я могу отправить тебя в больницу. У тебя есть деньги, чтобы сходить к врачу?

– Ты ... Олень?

Раненый узнал Лу Цзиньлин и огляделся, прежде чем спросить: – Король оленей объявился?

– Просто ответь на мой вопрос. Хочешь в больницу? – проигнорировала его вопрос Лу Цзиньлин и начала раздражаться.

– Позвони... Позвони моим братьям, они заплатят за меня.

Футболка бандита была заляпана грязью и кровью. Ему потребовалось много усилий, чтобы вытащить телефон.

– О, новое яблоко. Конечно, это будет стоить 1000». Лу Цзиньлин кивнула головой.

– Гнилой рыбохвост, поройся в его бумажнике.

– Тут 600, – Гнилой Рыбий Хвост почувствовал, что у него появилось смутное понимание того, что Лу Цзиньлин замышляла, поэтому он действовал быстро.

– Вонючка-два, дай ему счёт. Можешь просто использовать счёт, который мы используем для доставки рыбы, и доставить его в больницу. Обычно мы берем 2000, но я дам тебе скидку 20%, так что это 1600. Я возьму телефон в качестве залога. Если хочешь, подпиши здесь. Если нет, я просто переведу других людей, – Лу Цзиньлин работала в мастерской своего брата около трёх лет. Она была превосходным бухгалтером, способным считать, даже в ходе разговора.

Вонючка-два тоже неплохо разбирался в такого рода счетах. Несколькими быстрыми движениями ручки он выписал счет, который протянул раненому.

– Как мне обращаться к тебе, брат?

– Индюк.

– Индюк? Как твоё настоящее имя? Не мог бы сказать свой идентификационный номер?»

Индюк уставился на них так, словно сомневался в чём-то.

Драка уже затихала. Те, кто ещё мог двигаться, либо убегали, либо преследовали тех, кто убегал с места. Неизвестно, какая из сторон победила.

Потерпевшие и лежащие на земле могли только молиться... Никогда раньше их братья не возвращались за ними. Обычно они либо вызывали «скорую», либо такси, либо просто ждали прибытия полицейских.

Вызов скорой помощи был недешёвым, начальная цена была 50 юаней, и каждый километр насчитывал 7 или 10 юаней. Нужно было даже заплатить за заряд тупика и обратную поездку. Если бы эти машины скорой помощи привозили с собой врачей и медсестёр, они взимали бы плату даже за простые консультации.

Такси и патрульные машины были не такими дорогими заранее, но если бы вы случайно залили кровью все сиденья автомобиля вместе со стеклами, дверьми и санитарами, возникла бы необходимость заплатить за уборку…

Индюк скривился от боли. Из его ран стало вытекать ещё больше крови. Он начинал жалеть, что ввязался в эту драку, но больше не мог позволить себе истекать кровью.

– Меня зовут Ван Цзи. Моё удостоверение лежит в бумажнике, – слабым голосом сказал Индюк.

Вонючка-два понимающе улыбнулся. Он заполнил счёт и заставил его подписать его вместе с отпечатком ладони.

– Гнилой, за работу! – крикнул Вонючка-два и почувствовал, как всё его тело наполнилось энергией.

– Оу да! – Гнилой Рыбий Хвост, – ответил рыжий, чувствуя, прилив сил и мотивации.

– Возить пассажиров – такой прибыльный бизнес... – тележку для поддонов быстро вытолкнули на стоянку, как часто это делали на рыбном рынке. Они опустили задние сиденья фургона и бросили на них Индюка, прежде чем захлопнуть дверцу.

В этот момент Вонючка-два уже закончил со вторым счётом. Он протянул его раненому и попросил подписать.

Гнилой рыбохвост загнал в фургон остальных. От возбуждения у Вонючки-два закружилась голова. Он последовал за Лу Цзиньлин и одобрительно сказал: – Сестра Золотой Олень, это была отличная идея. Мы получили от трёх до четырёх человек, и теперь в этом фургоне более десяти тысяч юаней. Кроме того, мы можем заработать гораздо больше со всеми телефонами и часами, используемыми в качестве залога.

Губы Лу Цзиньлин скривились в подобии рычания: – Раньше ты называл меня просто Оленем, а теперь называешь Сестрой Золотым Оленем, когда увидел деньги?

– Я всегда относился к тебе, как к своей хозяйке, Сестра Золотой Олень. У тебя своя голова на плечах. Почему бы нам просто не брать с собой побольше раненых парней в будущем вместо доставки рыбы?

Вонючка-два ничуть не смутился. Ну, чего тут стесняться? Пока есть деньги, которые можно заработать, о какой гордости будет идти речь? Что ещё более важно, Лу Цзиньлин была той, кто придумал, как заработать эти деньги.

Иметь фургон и людей – это одно. Даже знание деталей удостоверения личности их «клиентов» считалось второстепенным. Счета, которые они писали, были подписаны людьми, и их действие, заставляющее этих людей предлагать эти предметы в качестве залога, могло работать только тогда, когда их делишки мог прикрыть кто-то на фоне, такой как Король Оленей.

Бандит не может брать с собой наличные, когда уходит по делам. Законопроект, подписанный сейчас, могут не принять потом.

Но с поддержкой Короля Оленей, гонорар в несколько тысяч был тем, что никто не посмел бы отрицать. Им нужно было проявить к нему уважение.

Король Оленей, вероятно, поддержал бы это, видя, что его сестра Лу Цзиньлин может сама зарабатывать себе на жизнь.

– Выбери тех, у кого незначительные повреждения, – Лу Цзиньлин указала вдаль на человека, у которого была рана на бедре.

Рана выглядела серьёзной, но работать с ней было легче всего. Лу Цзиньлин считала, что, поскольку Лин Жань всего лишь стажёр, грязные раны для него окажутся слишком тяжёлыми.

Вонючка-два слушал и кивал: – Незначительные травмы – это хорошо. Мы не должны рисковать тем, что люди могут умереть на наших руках. Я могу взять ещё двоих.

Очень скоро в фургоне, обычно используемом для доставки рыбы, теперь находилось пять раненых головорезов, и они ехали по шоссе в город.

– В больницу Юн Хуа.

Лу Цзиньлин заперла свой мотоцикл и прогнала Гнилого к задней части фургона. Парень был вынужден прижаться к окровавленным мужчинам на заднем сиденье, пока девушка заняла его излюбленное место рядом с водителем.

Вонючка-два нажал на газ. Он посмотрел в зеркало заднего вида и сказал людям на заднем сиденье: – Она могла бы отвезти вас в ужасную больницу по той же цене, что и две тысячи, вы согласны со мной?

Те немногие, что сидели на заднем сиденье, были из другой банды. В этот момент они смотрели друг на друга и проклинали друг друга.

– Кстати, вам нужно оплатить залог, если хотите получить экстренное лечение. Пожалуйста, заполните эти счета от меня. С каждого по пять тысяч. Считайте это ссудой от меня.

Лу Цзиньлин внезапно осенило: – К счастью, я подумала об этом раньше, иначе Лин Жань получил бы нагоняй от начальства в больнице.

Когда Вонючка-два услышал это, его глаза заблестели, и он снова похвалил её: – Сестра Золотой Олень такая добрая женщина. Она спасла вас, когда вы были в беде, одолжив вам деньги, чтобы вылечить ваши травмы. Процентная ставка составляет 40%, и у вас есть три месяца, чтобы расплатиться. Разумно, правда? Те, кто хочет, подписывают. Те, кто нет, выходят из машины.

Раненые в фургоне доставки рыбы что-то быстро буркнули. Они и так уже были на мели, но им всё равно нужно было заплатить деньги, чтобы залечить раны, а получить деньги здесь было то же самое, что получить их в другом месте. У них не было выбора, кроме как получить их от неё.

– Езжай быстрее, тогда успеем.

Гнилой вдруг забеспокоился и заёрзал. Вонючка-два расхохотался с сияющим лицом. У Короля Оленя была небольшая кредитная компания под его именем, и комиссионные выдавались за каждый успешный заём.

Лу Цзиньлин усмехнулась. Чем больше кругов она делала, тем больше она могла видеть Лин Жаня. В её личном списке... это была довольно хорошая сделка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 24**

24 глава: Новые достижения

Мерцающие уличные фонари освещали очертания больницы Юн Хуа в ночи. Здание выделялось, как огромный религиозный памятник.

Вокруг этого памятника потихоньку начали собираться люди. Внутри памятника горел свет. Люди смеялись, плакали и кричали, окружая памятник, говоря о своём страхе, беспомощности, гневе, горе и счастье.

Самым оживлённым отделением в больнице в ночное время было гинекологическое отделение. Не так далеко позади должны были быть операционные. Что же касается отделения неотложной помощи, то тут следовало полагаться только на удачу.

Всякий раз, когда взрывался какой-нибудь завод, в отделении неотложной помощи наступал один из самых напряжённых и загруженных дней в году.

У первоклассных врачей-ординаторов и лечащих врачей всегда будет полно работы. Лечащие врачи на замене и помощники главных врачей постоянно страдали от бессонницы. Кроме того, в реанимационном отделении чаще всего оказывались главные врачи третьего звена.

Только после рассвета в отделение неотложной помощи начинали приходить уставшие и голодные врачи, чтобы взять себе немного еды.

Хо Цунцзюнь рано вышел из реанимации. И первым делом он решил направиться не в душное отделение неотложной помощи, а в более спокойное место – процедурную комнату.

Когда он вошёл, он увидел нескольких врачей, которые собрались в тесный круг и перешептывались между собой.

– Сколько, говорите, он уже сделал?

– Он зашил, по меньшей мере, пятьдесят пациентов. Электронная медицинская карта продолжает обновлять данные.

– Без сна? Молодые люди такие самоуверенные, что наполнены энергией. Подождите... откуда у него тогда взялось время, чтобы успеть написать отчёты?

– Разве вы не видели стажёра рядом с этой комнатой? Это тот парень, который исполняет обязанности секретаря.

– Он стажёр, но у него уже есть свои собственные ассистенты…

Врачи-ординаторы разговаривали. Пока их губы двигались и ещё не успели остановиться, чтобы замолчать, глаза уже были прикованы к Лин Жаню. На их лицах отразились и удивление, и презрение, и шок, но зато в их сердцах вскипела настоящая лютая зависть.

Его превосходные навыки в наложении швов – это одно, но уровень его энергии был просто нечеловеческим.

Лин Жань бегал от одной операции к другой. Прошло кучу времени, а он всё ещё выглядел как огурчик, впрочем, как всегда. Это было просто невероятно. Это было похоже на то, что могло произойти только в сериале, на экране телевизора, где медсёстры после ночных дежурств ходили накрашенные и с безупречной укладкой на волосах, а о вечных синяках от недосыпа под глазами, казалось бы, вообще никто и никогда не слышал.

Хо Цунцзюнь оглядел несколько застывших и охреневших лиц: – Почему бы вам всем тогда не пойти и не помочь ему?

– А... Директор департамента Хо.

– Директор отделения неотложной помощи.

– Товарищ начальник.

Все дежурные врачи были врачами-стажёрами. Увидев Хо Цунцзюня, они разом повскакивали со своих мест, и один из них тут же сказал: – Дело не в том, что мы не хотим ему помочь. Пациенты требовали, чтобы Лин Жань самолично занялся их ранами.

– Это больница, а не тазик для пары ног, – сказал, как отрезал Хо Цунцзюнь. Он прошёл мимо нескольких процедурных кабинетов в палату Лин Жаня. С любопытством заглянул через плечо молодого человека и начал внимательно наблюдать за происходящим.

Доктор Чжоу был совсем измотан. Он едва проснулся. Медсёстры легонько, но ощутимо толкнули его, и он резко встал со своего места. Он попытался поздороваться с Хо Цунцзюном, но тот лишь отмахнулся.

Лин Жань выпил первую энергетическую сыворотку два часа назад. Уровень его энергии был на пике.

В этот самый момент он зашивал раны пятьдесят второго пациента. Он получил пять основных сундуков с сокровищами, и всё, что он получил от них, это были энергетические сыворотки. В дополнение к предыдущей награде у него было в общей сложности шесть энергетических сывороток.

Количество пузырьков и частота их приёма придали Лин Жаню смелости попробовать одну из них.

На вкус жидкость оказалась кислой и в то же время сладкой, почти как рисовое вино.

Последствия были очевидны.

Как только Лин Жань выпил сыворотку, в тот момент он почувствовал себя так, словно только что встал после хорошего сна.

Его действия были чёткими и отточенными, словно лезвие хорошо заточенного острия. Каждое его движение было устойчивым, уверенным и твёрдым.

Взгляд Хо Цунцзюня был пристальным и оценивающим.

Он был бывшим военным врачом, который видел поле битвы своими собственными глазами. Он знал последствия жадности. Даже если швы Лин Жаня были определённого качества, и пациенты признали его, он всё равно намеревался найти недостатки в его технике, чтобы преподать этому молодому человеку хороший урок.

В конце концов, если меч не заточен, он не годится для резки.

С той же логикой, врачи также должны быть заточены.

С этими мыслями Хо Цунцзюнь наблюдал за обработкой ран, как коршун, парящий над жертвой и готовый в любой момент сорваться с места и рвануть камнем вниз, чтобы сцапать бедного зверька.

Расположение местной анестезии было правильным и выполнялось умело.

Очистка раны была сделана хорошо, но это и было необходимо.

Края раны были выровнены параллельно друг другу, и это была хорошо проделанная работа.

Его простые прерывистые швы соответствовали стандарту... Мало что можно было сказать об этом.

Как только Хо Цунцзюнь закончил наблюдать за деталями, он приступил к основной процедуре. Хо показалось, что он смотрит на схемы в учебниках.

Всё было так слаженно и точно, что он просто не мог поверить своим глазам.

На этих схемах были изображены прекрасные примеры хирургических операций. Это была фантазия о том, на что были бы похожи операции, если бы они проводились без сучка, без задоринки. Но как директор департамента неотложной помощи, Хо Цунцзюнь слишком хорошо знал, как трудно будет доктору зашить рану точно так же, как на схемах в книгах.

Во-первых, пациент, страдающий от раны, не будет действовать так спокойно и неподвижно, как показано в учебнике.

Незначительные раны, которые требовали наложения трёх-четырех швов, имели различное положение, тяжесть и глубину раны. Как вообще можно ожидать тогда, что врач повторит все подвиги, показанные в учебнике, вплоть до мельчайших деталей?

Во-вторых, лечение, проведённое в отделении неотложной помощи, было экстренным. Когда пациенты приходили, их раны были свежими и кровоточили, и многие кричали от боли. У врачей не было времени, чтобы подробно осмотреть их раны, как и кучи свободного места.

Большую часть времени врачи в отделении неотложной помощи отдавали приоритет скорости и эффективности, а не точности. Они зашьют рану, но не обратят особого внимания на эстетику выполнения шва. Многие брали грубые, прочные нити и просто зашивали раны своих пациентов, делая их похожими на многоножек.

Лин Жань непрерывно накладывал швы уже больше десяти часов. Он зашил раны пятидесяти пациентов и продолжал работать так же безупречно, как и в первый раз...

Намерение Хо Цунцзюня придраться к мелочам, казалось, было пресечено на месте.

Его любовь к одарённым вскипела, как извергающийся вулкан.

Когда доктор Чжоу впервые представил его Лин Жаню, он был шокирован только возрастом Лин Жаня и его навыками. Сегодня Лин Жань заслужил его полное и неподдельное искреннее одобрение.

Шов был сделан настолько безупречно, что можно было бы задаться вопросом о времени, затраченном на оттачивание таких навыков. Если он смог выполнить стандартную операцию после зашивания пятидесяти с чем-то пациентов, это могло означать только то, что Лин Жань обладал исключительным чувством ответственности и отличным отношением к лечению пациентов.

– Подождите... на самом деле было пятьдесят с чем-то пациентов, которым сегодня требовались швы? – Хо Цунцзюнь нахмурился и повернулся к доктору Чжоу: – Где произошёл несчастный случай?

Доктор Чжоу затаил дыхание и уставился на него. Когда он понял, что директор департамента Хо не собирается никого ругать, он вздохнул и выпалил: – Дело не в том, где и был ли несчастный случай. Кто-то только что прислал сюда пациентов.

Хо Цунцзюнь посмотрел на него молча, без тени улыбки: – В самом деле, если пациентов сюда не доставили, то разве небо их выплюнуло?

– Это... – доктор Чжоу огляделся, прежде чем заметил Лу Цзиньлин.

После целого дня напряжённой работы Лу Цзиньлин немного устала. Она многозначительно взглянула на директора департамента Хо и его редеющие волосы и лениво протянула, растягивая слова: – У нас своя фирма оп оказанию медицинских услуг Золотой Олень Прайвет Лимитед. (ПП: американская частная компания с ограниченной ответственностью (компания с числом акционеров от двух до пятидесяти, ограниченным правом передачи акций, невозможностью выпуска акций и облигаций на свободный рынок)

– Золотой Олень? – Хо Цунцзюнь мысленно попытался отыскать это имя в памяти.

– Мы занимаемся транспортировкой пациентов.

Это был основной проект их компании, который Лу Цзиньлин и Вонючка-два придумали после небольшого обсуждения.

Лу Цзиньлин твёрдо решила заняться этим делом на полную ставку. Денег, заработанных в этот день, оказалось намного больше, чем на простой работе помощницей её брата Лу Хайшаня.

Поэтому, когда Лу Цзиньлин перевела свой взгляд на Лин Жаня, как только упомянула свою компанию, её взгляд стал исключительно мягким... Кто бы мог подумать, что этот серьёзный человек принесёт ей такой хороший источник дохода?

Когда Хо Цунцзюнь услышал фразу: «транспортировка пациентов», он даже не потрудился продолжить расспросы. Чёрные такси оставались невысказанной темой в больнице, особенно когда дело касалось отделения неотложной помощи.

– Доктор Чжоу.

Тон Хо Цунцзюня был серьёзным.

– Проверьте хирургические записи Лин Жаня и запишите состояние пациента, когда они вернутся, чтобы снять швы. Если все будет хорошо…

– Лин Жань, возьми выходной, – Хо Цунцзюнь повысил голос, чтобы все услышали: – Проснись завтра пораньше. Я позволю тебе пойти со мной, чтобы понаблюдать целый день за операциями.

Несколько местных врачей обменялись взглядами. Они были ошеломлены и замолчали.

Интерн за операционным столом?

Какая разница между этим предложением и выигрышем джекпота?

Лин Жань завязал узел и поднял голову, чтобы взглянуть на доктора Чжоу, а затем на Хо Цунцзюня, говоря: – То, что я сделал сегодня, это просто санация и наложение швов. С ними всё будет в порядке.

– Если они здоровы, значит, всё хорошо, – Хо Цунцзюнь почувствовал гордость Лин Жаня и невольно позволил его гордости воспарить. Мужчина перестал смотреть на операцию парня и направился домой.

В то же время, система медленно явила своё уведомление.

[Новое достижение: Непрерывное наложение 50 швов]

[Награда: Средний сундук с сокровищами]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 25**

25 глава: Средний сундук с сокровищами

Лин Жань не сразу открыл свой сундук с сокровищами. Вместо этого он решил отправиться домой и открыл её, будучи уже в своей комнате.

Из серебристо-белого сундука с сокровищами появилась книга умений, которая сияла серебряным светом.

[Книга навыков первого уровня: Повышение базового навыка до идеального уровня]

Лин Жань не смог удержаться, чтобы не почесать подбородок и не начать созерцать, что к чему.

Согласно рангу, данному системой, уровень «идеал» был наивысшей точкой мастерства в навыке. Он даже превзошёл уровень мастера.

Простые прерывистые швы, выполненные на уровне мастера, и так уже были экстраординарными. А если бы они были подняты до идеального уровня, который был на один уровень выше, как бы это было?

Основываясь на недавних наблюдениях Лин Жаня несмотря на то, что больница Юн Хуа была одной из лучших крупномасштабных больниц высшего класса в городе Юн Хуа, только несколько врачей могли бы сказать, что обладают навыками шва уровня мастера.

Если посмотреть на это с более широкой точки зрения, то, вероятно, не так много было врачей, которые могли бы сказать, что обладают навыками хирургического шва на уровне мастера во всём городе Юн Хуа.

«Тогда у скольких из них были бы отличные шовные навыки?»

Когда Лин Жань подумал об этом, он решил не делать этого. В книге навыков очень чётко было сказано, что она может поднять базовый навык до идеального уровня. Было очевидно, что вместо того, чтобы поднять его навыки шва, которые уже были на уровне мастера до идеального уровня, было более целесообразно поднять ещё один навык до совершенства.

Лин Жань задумался, пытаясь открыть книгу умений. В одно мгновение в его сознании появилось дерево навыков.

В верхней части дерева навыков были перечислены два варианта: основы внутренней медицины и основы хирургии.

Основы внутренней медицины были в сером цвете, в то время как основы хирургии мерцали.

Когда он постучал по мерцающим основам хирургии, показалось ещё шесть вариантов, которые тоже начали мигать.

[Экспозиция + ]

[Разрез + ]

[Разделение + ]

[Контроль кровотечения + ]

[Наложение швов + ]

[Дренаж + ]

– Все основные хирургические методы, да? – пробормотал Лин Жань себе под нос.

Вскоре после поступления в медицинскую школу Лин Жань услышал об этих основных хирургических методах от своего лектора.

Несмотря на то, что основные хирургические методы были разделены по-разному в соответствии с различными книгами, классификации были примерно одинаковыми. Теоретически, если бы хирург овладел этими шестью основными хирургическими приёмами, он считался бы знаменитым хирургом. Для обычных врачей было нормально было быть неквалифицированными и не понимать одну или две из этих техник.

Что касалось студентов-медиков, то если бы они могли выполнять швы по мере приближения к выпуску, они уже считались бы очень хорошими врачами.

Поскольку это был первый раз, когда Лин Жань использовал книгу навыков, и не знал полного её значения, он также не нажимал сгоряча на варианты по одному. Вместо этого он сначала выбрал тот вариант, в котором нуждался больше всего на данный момент – контроль кровотечения.

После выбора опции контроля кровотечения он действительно не знал, как вернуться на прежнюю страницу.

[Операционный Контроль Кровотечения +]

[Интервенционная Кровоостанавливающая Повязка +]

[Химический Гемостатический Агент +]

[Местный Гемостатический Агент +]

Всего было четыре варианта. Лин Жань немного подумал и выбрал «операционный контроль кровотечения». Однако на этом разделение не закончилось.

На самом деле было ещё четыре варианта под опцией операционного контроля кровотечения.

[Перстрикция +] (ПП: перевязка кровоточащего сосуда)

[Механический гемостаз +] (ПП: наложение швов, лигатур)

[Термический гемостаз +] (ПП: свертывание крови благодаря воздействию температуры либо низкой, либо высокой)

[Остановка Кровотечения Голыми Руками +] (ПП: прижать пальцами, или в местах сгиба)

Лин Жань понял, что именно поэтому книга умений была только на первом уровне.

Если бы он был того же уровня, что и подарочный пакет новичка, Лин Жань мог бы сразу же получить уровень «идеал» предыдущего варианта – операционный контроль кровотечения. Это бы очень пригодилось в отделении неотложной помощи, и таким образом он чувствовал бы себя ещё более комфортно при выполнении операций в будущем.

– Тем не менее, даже все четыре варианта ниже этого также были значительно приличны. В конце концов, чтобы получить средний сундук с сокровищами, не требовалось слишком много труда и усилий...

Пока Лин Жань размышлял, он сделал другой выбор. Он выбрал в уме контроль над кровотечением голыми руками.

На этот раз вариантов больше не было.

Появился сверкающий золотой свет, и слова «уровень «идеал»» были прикреплены к навыку остановки кровотечения голыми руками.

Лин Жань опустил голову и медленно наслаждался.

Он выбирал перстрикцию не потому, что хотел избежать потерь. Было очевидно, что шовные навыки использовались и при перстрикции. Скорее всего, потребовались бы некоторые дополнительные хирургические шаги или чтобы хирург использовал бы какое-то высококачественное медицинское оборудование. Не стоило делать это своим окончательным решением.

Оставались варианты – гемостаз от давления и гемостаз от тепла – тоже были неплохи, но в основном они требовали помощи разных медицинских приборов и принадлежностей.

Лин Жаню придётся много работать и доказывать свою ценность гораздо дольше, прежде чем он сможет пользоваться медицинскими приборами в отделении неотложной помощи. Единственным средством, которое Лин Жань мог использовать немедленно, был контроль кровотечения голыми руками.

Медицинские подходы не различались по тому, хороши они были или нет, они различались только по тому, могли ли они быть использованы или нет.

И даже для операций более высокого уровня, метод контроля кровотечения голыми руками также часто использовался в таких отделениях, как кардиологическое отделение и нефрологическое отделение. (ПП: почками занимается)

Лин Жань протянул руку и представил, как держал под контролем всю почку пациента. Он представил, как давит на неё большим и указательным пальцами, уравновешивая силу нажима между пальцами, чтобы добиться цели – остановить кровотечение...

Если то, чем он обладал, было техникой остановки кровотечения голыми руками, он полагал, что не сможет сделать это так умело и легко. И даже если бы он был уровня специалиста, у пациента всё равно могли бы возникнуть некоторые послеоперационные осложнения.

Пока Лин Жань размышлял, он задремал. Когда он проснулся во время завтрака, хотя проспал всего четыре или пять часов, то почувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим. Ему показалось, что он много проспал.

После того как он зашивал пациентов в течение одного дня и одной ночи, оказалось, что ему понадобилось всего несколько часов сна, чтобы зарядиться энергией и прийти в себя. Это означало, что энергетическая сыворотка была чрезвычайно эффективной.

Лин Жань подумал: «Если это так, если у меня будет достаточно энергетических сывороток в будущем, я даже смогу сэкономить время, не засыпая. Возможно, я даже смогу использовать энергетическую сыворотку для других целей, но дело в том, что... Я не знаю, для чего ещё её использовать».

Умывшись и почистив зубы, Лин Жань спустился вниз. Не успел он дойти до конца лестницы, как услышал гулкий голос отца:

– Мой сын здесь. Все, посмотрите на моего сына. Мой сын был тем, кто вылечил босса Яна.

Лин Цзечжоу положил руку ему на талию, а другой рукой махнул в сторону соседей, которым делали переливание.

Лучшими слушателями были пациенты с переливанием крови. Они одновременно посмотрели на Лин Жаня. Парень, в свою очередь, сохранял спокойствие.

Если его мать, Тао Пин, была тихой и артистичной женщиной среднего класса, стремящейся к удовольствиям, то его отец, Лин Цзечжоу, всегда был слишком возбуждён, когда у них бывали гости. Лин Жань знал об этом с тех пор, как получил свою первую медаль в детском саду.

– Рука старого Яна из ресторана лапши очень хорошо восстанавливается. Вчера он пошёл на повторный осмотр, и они сказали, что девяносто процентов функциональности его руки могут быть восстановлены. Вся их семья была так счастлива. Соседи тоже знают об этом. В последние несколько дней они все ждут тебя, чтобы ты мог взглянуть на их болезни, – хотя Лин Цзечжоу выглядел так, будто разговаривал с Лин Жанем, на самом деле он хвастался перед толпой изо всех сил.

Лин Жань взглянул на ту область, где пациенты обычно ожидали врачей. Там вообще никого не было видно.

– Иди, иди, иди, давай, попробуй. У тебя сегодня выходной, – Лин Цзечжоу потащил Лин Жаня и хотел заставить его сесть.

– Даже если бы я практиковался в клинике, – спокойно сказал Лин Жань, – ты не смог бы урезать зарплату доктора Сюн. Возможно, тебе придётся заплатить мне и за сверхурочную работу.

Лин Цзечжоу поколебался несколько секунд и сказал: – Это наш семейный бизнес, ты должен позаботиться об этом. Слушай, у нас сегодня больше клиентов, чем обычно.

– Есть разница между пациентами и клиентами, – став врачом, Лин Жань стал более чувствителен к этой теме.

Лин Цзечжоу на мгновение замер, но после этого начал смеяться. Он указал на Лин Жаня и сказал: – Твой отец не разбирается в медицине. Но ты не разбираешься в бизнесе. Подумай об этом, люди, которые приходят в нашу клинику, предпочитают, чтобы их называли пациентами или клиентами?

На этот раз, Лин Жань был единственным, кто не нашёл сразу, что ответить.

Серьёзным тоном Лин Цзечжоу рассказал Лин Жаню правду, которую он узнал за все эти годы: – Наша клиника обслуживает людей по соседству. Мы должны не только лечить их головные боли и лихорадки, мы также должны сделать их счастливыми, верно? Что может сделать их счастливее, чем называть их клиентами, а не больными?

В этот момент Тао Пин услышала шум и спустилась вниз. Она сказала: – старый, не морочь моему сыну голову такими гнилыми мыслями.

– Не загрязняю, не загрязняю, – небрежно отмахнулся Лин Цзечжоу: – Я сказал это слишком грубо. Я должен был сказать: Как врач, вы должны лечить не только людей, но и их души. Разве не так?

Тао Пин улыбнулась и повернулась, чтобы задать Лин Жаню вопрос: – Ты что, сынок, работал сверхурочно вчера? Что не так с твоей больницей, в которой так надрывается студент, который только начал стажировку?

– Тебе ведь не платят за сверхурочную работу? Они предоставляют бесплатное питание? Посмотри, как работает больница, используя всех вас как лохов. И все вы охотно бросаетесь на работу и бежите в свою больницу, как в туалет. – Однако ход мыслей Лин Цзечжоу был совершенно другим.

Тао Пин с несчастным видом сказала: – Он может оперировать, если работает сверхурочно. Не все интерны могут выполнять операции, не всем это позволено. Это потому, что малыш Жань обладает хорошими медицинскими навыками, не так ли?

Лин Жань честно кивнул.

Если бы он принимал во внимание только свой уровень мастера в плане зашивания, тогда у него были действительно хорошие медицинские навыки. Теперь, когда он полностью контролировал остановку и регулирование кровотечения голыми руками, ему казалось, что он стал весьма впечатляющим врачом.

– Я так и знала. Подожди немного, я попросила у богов кое-что хорошее для тебя, – Тао Пин поспешно поднялась наверх и вернулась с нефритовым кулоном.

Этот кулон оказался чистым и светлым, как камень, на ощупь гладким, как камень, и пахнул нежно, как... камень. Понятно, что Лин Жань сомневался в его подлинности.

– Я попросила его в Храме Вечного Праздника. Это Манджушри [1]. Я получила его за то, что в будущем ты сдашь экзамен на профессиональное звание в будущем. Но поскольку завтра тебе предстоит операция, я позволю тебе надеть его чуток пораньше, – Тао Пин со всей серьёзностью показала его Лин Жаню и сказала: – Взгляни, это настоящий Хэтянь, хорошая работа. (ПП: или Хотан, ценный сорт нефрита, который добывается в округе Хотан)

Лин Жань уставился на нефритовый кулон, который выглядел не совсем симметрично, и спросила: – За сколько ты его купила?

– Ты имеешь в виду, просила. Я попросила об этом, – Тао пин добросовестно поправила его.

– За сколько ты попросила?

– 30 юаней.

– За 30 юаней настоящий Хэтянь? Не думаю, что этого хватит даже на белый мрамор.

– Почему этого недостаточно? – Тао Пин медленно с поучающим тоном ответила сыну: – С искренним сердцем можно творить чудеса. Ты не можешь судить о нём по его денежной стоимости. Я просила об этом в храме. Человек, сидевший там, лично сказал мне, что это является подлинным Хотаном. Он попросил у меня только 30 юаней, потому что увидел, что я была искренна, – со всей серьёзностью сказала ему мама.

Лин Жань прервал её и спросил: – Как тогда вообще тот человек смог увидеть, что ты была честна с ним? С помощью вопросника?

– Это вопрос сердца.

– В буддизме тоже об этом говорят?

Лин Цзечжоу почуял опасность и быстро напомнил сыну: – Несмотря ни на что, ты должен хорошо позаботиться об этом нефритовом кулоне.

Лин Жань остудил пыл и положил его в карман.

Лин Цзечжоу покачал головой и рассказал историю: – Однажды я потерял бриллиантовое ожерелье твоей матери.

– Как ты умудрился потерять бриллиантовое ожерелье?

Лин Цзечжоу с сожалением кивнул, виновато вспоминая отрывок из прошлого: – Тот, что на шее у твоей матери. Она купила его за 3 юаня много лет назад. В конце концов, я нашёл только одно такое, которое было немного похоже на то, которое у неё было, потратив более 10 000 юаней.

– А бриллианты оказались гораздо меньше, – внесла свою лепту Тао Пин. Говоря об этом, она дотронулась до ожерелья на своей шее. Передние маленькие бриллианты сверкнули.

– Я был единственным, кто не смотрел на это серьезно, – в голосе Лин Цзечжоу появилось ещё больше сожаления, и он снова предупредил Лин Жаня: – Ты должен хорошо позаботиться о нефритовом кулоне. Не потеряй его только потому, что он стоит всего 30 юаней, иначе ты в жизни не сможешь купить кусок подлинного Хэтяня, даже копя целый год с зарплаты интернатуры.

– В общем, если я потеряю этот нефритовый кулон, – спросил Лин Жань. – Может, я смогу купить другой, похожий на него?

– В то время я тоже так думал, – Лин Цзечжоу усмехнулся и ответил сыну: – Но ожерелья, которые я накупил ей тогда, которые выглядели похожими на пропавшее, все были выставлены как поддельные бриллиантовые ожерелья. Если потеряешь кулон из Хэтяньского нефрита, ты же не сможешь просто заменить его на кулон из алебастрового нефрита, верно?

Лин Цзечжоу подчеркнул слово «Хэтянь».

Лин Жань, наконец, понял, что имели в виду его родители. Неважно, была ли статуэтка Будды в его кармане из камня или нефрита, но теперь она хранила в себе ценность нефрита.

– Цена так быстро выросла.

– Да... – у Лин Цзечжоу было опустошённое выражение лица. – Она взлетела до небес.

Примечание переводчика:

Бодхисаттва, связанный с праджней (прозрением) в буддизме Махаяны. В тибетском буддизме является йидамом. Его имя означает «Нежная Слава» (Источник: Википедия)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 26**

26 глава: Искренняя благодарность

Утром директор департамента Хо Цунцзюнь вошёл в отделение неотложной помощи, налил себе чашку крепкого чая – первое, что он наливал, чтобы взбодриться с утра пораньше, затем сел, неторопливо налил, подумал, что этого будет маловато и налили себе вторую чашку.

После этого он вышел из кабинета директора департамента, сложив руки за спиной, и начал обходить своё отделение, начиная со смотровой.

За Хо Цунцзюнем стояло три заместителя главного врача и шесть лечащих врачей.

Врачей можно было сравнить по форме с острыми меткими стрелами. Они напоминали свирепых львов, королей саванны, которые провожали своих львиц на охоту.

Дежурные врачи-ординаторы сидели перед койками своих пациентов, как красные волки в прериях, дожидаясь объедков между зубами льва.

Интерны казались стервятниками, свободно парящими в небе. У них не было фиксированных позиций, и пациенты не обращали на них внимания. Им оставалось только тихо ждать, чтобы доесть останки, оставленные львами и красными волками.

Территория, принадлежавшая департаменту, была невелика. В смотровых, таких, как в отделении неотложной помощи, было всего по несколько десятков коек.

Однако львам и волкам всё ещё требовалось поддерживать порядок в отделении неотложки, словно санитарам леса.

В дополнение к Хо Цунцзюню, было двое других главных врачей, которые выступали в качестве директоров в приёмном отделении больницы Юн Хуа. От них не требовалось следовать за ним во время обхода.

Хотя все они назывались директорами отделения, Хо Цунцзюнь по-прежнему был владельцем территории с фактическими административными полномочиями. Два других главных врача имели эти титулы, но они были похожи на бродячих львов. Им пришлось бы приложить больше усилий, чтобы сохранить свою свободу.

Больница начинала следить за порядком ежедневно с семи часов утра в каждом отделении.

Лин Жань надел белый халат, положил в сумку кулон из Хэтяньского нефрита стоимостью в 30 юаней и направился в отделение неотложной помощи, чтобы молча наблюдать за всем вокруг.

Он уже приобрёл некоторые охотничьи навыки, которые позволили бы ему убивать определённые болезни, но на этой территории этих навыков было далеко не достаточно, чтобы выжить.

– А, вот и он, наш молодой Лин Жань... – внезапно Хо Цунцзюнь окликнул его и помахал ему рукой.

– Это ваш пациент, пожалуйста, дайте нам краткое описание состояния пациента, – Хо Цунцзюнь встал перед пациенткой на двенадцатой койке, взглянул на её медицинскую карту и передал документ Лин Жаню, который шагнул вперёд.

Согласно системе, пациент фактически принадлежал лечащему врачу доктору Чжоу. Даже если бы все в отделении знали о великолепном подвиге Лин Жаня, сделавшего более пятидесяти швов позавчера, директор отделения Хо всё равно должен был сначала спросить у лечащего врача о состоянии пациента.

Однако, директор департамента был королём на своей территории. Он мог делать всё, что хотел. Даже если директор отделения захотел бы удалить почку у, казалось бы, здорового пациента, другие врачи могли только на словах не согласиться с его решением, но, в итоге, не имели бы никакого права остановить его.

Конечно, пациент и его семья могли вмешаться, но в больничной среде авторитет директора отделения по-прежнему уступал лишь немногим.

Принимая во внимание состояние пациента, Лин Жань сказал: – пациентка, женщина, девятнадцать лет, всегда была в хорошей физической форме. На её локте наблюдаются рваные раны из-за падения с лестницы, и над ними уже была проведена обработка...

Зачитывая медицинское заключение, он закончил свою первую презентацию у постели больного.

Не дожидаясь, пока Лин Жань наберёт в лёгкие новую порцию воздуха, чтобы договорить то, что хотел, Хо Цунцзюнь вдруг спросил: – Почему вы выбрали нить №0?

Нить №0 была намного тоньше, чем обычно используемая нить №4, как привыкли делать в отделении неотложной помощи. Согласно стандартам Фармакопеи Соединенных Штатов (USP), нити №4 обозначались как 2-0, с диаметром в 0,3 миллиметра. По тем же стандартам, нити №0 писались как 4-0 и имели диаметр всего 0,15 миллиметра, что составляло ровно половину нити №4.

Диаметр был в два раза толще, а площадь поперечного сечения одной из нитей была в четыре раза больше другой. Это было бы похоже на контраст между мизинцем и большим пальцем.

Соответственно, предел прочности при растяжении, который был силой, позволяющей растягивать нить без разрыва между другими нитями, также отличался, причем нить №0 была намного слабее.

Другими словами, раны, зашитые нитью №0, с большей вероятностью будут разорваны по сравнению с более крупными нитями №2, №4 или даже №7.

Вопрос застал Лин Жаня врасплох. Девушка на больничной койке и члены её семьи были так же озадачены и посмотрели на молодого доктора.

– Я думаю, что нить №0 может больше соответствовать требованиям для зашивания этой раны, – быстро ответил Лин Жань, но это была скорее попытка увернуться, чем ответить, и его ответ был слишком прост.

Для интернов, санитаров, врачей-ординаторов и других врачей категорией пониже, задавать трудные вопросы во время обходов палат было обычным делом в больнице. Но даже в этом случае они попытались бы выпалить хотя бы два предложения, чтобы показаться более компетентными.

В конце концов, трудные вопросы по-прежнему оставались редкой возможностью для врачей продемонстрировать свой опыт.

Хо Цунцзюнь покачал головой и продолжил спрашивать: – Почему вы не выбрали обычную нить? Что вы будете делать, если рана, которую вы зашили с помощью нити №0, раскроется?

– Если она раскроется... Я ведь смогу её просто зашить снова? – Лин Жань подумал, что это глупый вопрос. Однако он не собирался ставить своего начальника в неловкое положение... Он мог бы сделать что-то подобное раньше, но ему не стоило было делать это каждый раз.

Лин Жань подарил ему добрую и заботливую улыбкой. Он сам был похож на сияющее, ослепительно красивое солнце.

Хо Цунцзюнь не мог определить ход мыслей Лин Жаня. Он каждый день совершал обход палат и десятилетиями слушал лекции, но никогда не видел такого лаконичного и способного молодого врача.

Главврачи, помощники главврачей, лечащие врачи и врачи-ординаторы, присоединившиеся к разговору в палате, тоже погрузились в долгое молчание.

Старый добрый доктор Чжоу вздохнул и кашлянул, чтобы прочистить горло: – Я увидел, что рана не очень серьёзная, и решил, что нить №0 может дать желаемый эффект, поэтому позволил Лин Жаню использовать её.

– Не защищай его, ты тоже не прав, – не сдержался Хо Цунцзюнь, даже перед семьёй пациентки. – Лин Жань был опрометчив в своём решении выбрать нить №0. Ты должен был указать на эту ошибку.

Члены семьи больной, которые не могли понять, о чём идет речь, мгновенно забеспокоились и засуетились. Её мать, стоявшая у кровати, поспешно спросила: – Доктор, у моей дочери будут проблемы с рукой?

– Сейчас нет никаких проблем, но рука требует более тщательного ухода, и вы должны избегать напряжённой деятельности. Мы просто определяем прочность растяжения нити. Всего лишь беспокоимся, что она не будет достаточно сильной, как надо, и если она порвётся, то рана заживёт не очень хорошо, – у Хо Цунцзюня всегда было приятное выражение лица, когда он разговаривал с пациентами, и он не был таким строгим и серьёзным, как он обычно делал во время встреч. Его поведение не изменилось только потому, что у пациентки была лёгкая травма.

Члены семьи пациентки переглянулись, и взволнованно посмотрели друг на друга. Было видно, что они встревожились и забеспокоились за девушку.

Только в этот момент Лин Жань понял ключевые моменты вопроса Хо Цунцзюня. Он немедленно заговорил: – Прочность на растяжение нити №0 достаточна. Избегать лишних движений и быть осторожным – это то, что должен делать каждый пациент, и я не думаю, что ей нужно слишком волноваться об этом.

Хо Цунцзюнь говорил тем же тоном, каким читал лекции помощникам и другим пациентам.

– Но эти опасения были бы ещё больше развеяны, если бы вы использовали нить №4, не так ли?

– Пациентке всего девятнадцать. Рана была большой, но неглубокой. Если использовать толстую нить, шрам будет слишком большим, что может повлиять на её дальнейшую жизнь.

Пациентка не очень хорошо понимала, о чём говорили врачи, когда речь шла о нитях № 0 и № 4, но, когда Лин Жань сказал о нитях в терминах толщины и тонкости, она вместе с несколькими другими людьми мгновенно поняла, что именно имели в виду мужчины.

Взгляд, брошенный слегка пухленькой девушкой на кровати, больше не выражал скептицизма, он выражал искреннюю благодарность.

Но бывший военный врач Хо Цунцзюнь не поддался на его объяснения. Он сказал: – Это нормально – принимать во внимание возможные шрамы. Но вы должны понять, что для рубцов может быть много причин. Это связано с физическим состоянием пациента и состоянием раны. С этой точки зрения не рекомендуется выбирать нить №0.

Только в этот момент девушка на кровати начала по-настоящему нервничать. Она в панике посмотрела на Лин Жаня.

– Нить в стороне, ткани с обеих сторон раны должны быть плотно выровнены, а кожа должна быть плоской, – Лин Жань поднял голову и добавил: – Это было сделано.

– Распределение натяжения шва должно быть сосредоточено в подкожной клетчатке и глубоком слое дермы, – продолжил он после двухсекундной паузы. – Не должно быть никакого напряжения в поверхностном слое дермы и эпидермиса... это тоже было достигнуто. Я думаю, что рубцовая ткань не будет расти слишком сильно. Именно поэтому необходимо учитывать толщину или тонкость шовного материала.

Когда Лин Жань впервые заговорил, Хо Цунцзюнь и врачи, стоявшие позади него, посмотрели на него, будто сверху вниз.

С их точки зрения, Лин Жань обошёл этот вопрос стороной, сделав его по-детски близоруким. За свою профессиональную карьеру они повидали слишком много таких людей, которые не понимали всей серьёзности ситуации и действовали опрометчиво.

Однако эти две проблемы Лин Жань поднял позже, и его действия по их решению стали настоящим сюрпризом для всех присутствующих.

Это были не такие сложные проблемы, но тот факт, что он рассмотрел их и принял меры для их решения, поразил их.

– Не пора ли сменить повязку? Давайте сделаем это сейчас, – Хо Цунцзюнь нашёл причину, по которой медсестра сняла марлю с руки пациентки.

Все присутствовавшие врачи наклонились и осмотрели рану на руке девушки.

Среди всех Хо Цунцзюнь был тем, кто особенно серьёзно наблюдал за раной.

Спустя долгое время Хо Цунцзюнь поднял глаза, но помахал рукой и подозвал других врачей и интернов: – Лин Жань, подойди и расскажи о своих мыслях, пока будешь накладывать шов.

Лин Жань никогда не страдал боязнью сцены, и у него также была простая техника прерывистого шва на уровне мастера, поэтому он мог говорить с лёгкостью: – Обычно швы, используемые после снятия, являются простыми прерывистыми швами. И этот не был исключением. Во время накладывания шва основное внимание уделялось углу и глубине, когда я вводил иглу в кожу. Я должен был убедиться, что та часть, где завязанный узел выпирает после окончания шва, затем будет действовать как буфер до образования рубца.

Около десяти врачей-ординаторов и более десятка интернов окружали больничную койку, поэтому места явно не хватало. Некоторые даже стояли на стульях, чтобы видеть пациента внутри образовавшегося круга.

Теперь члены семьи больной поняли, что доктор превосходно выполнил операцию и справился со своей задачей великолепно, и с радостью предложили свои места другим врачам.

Голос Лин Жаня был негромким, но отчётливым.

– Основной принцип заключается в том, что в толстый край раны игла вводится осторожно, а в тонкий край раны вводится глубоко. Кроме того, поскольку у пациентки есть дефект кожи, узел не должен быть слишком тугим, чтобы избежать плохого кровообращения вокруг раны, тем самым вызывая задержку в заживлении... После этого я обращу внимание на удаление швов, которые могли бы максимально уменьшить появление рубцовой ткани...

– Хорошо сказано, – Хо Цунцзюнь велел остальным поаплодировать Лин Жаню, и внезапно в смотровой послышались звуки хлопающих рук.

– Так, а вы такое учили? – Хо Цунцзюнь посмотрел на молодых врачей.

– Мы проходили такое.

– Выучить на зубок.

– Понятно.

Врачи-ординаторы и интерны быстро закивали.

– Хорошо, что ты этому научился, – Хо Цунцзюнь медленно кивнул, а затем его голос стал резким: – Но никому из вас не позволено этого делать!

Все были удивлены и сконфужены.

Хо Цунцзюнь сказал: – Есть много путей, чтобы прикрыть шрамы. Например, вы можете носить одежду с длинными рукавами в будущем или набить татуировку, чтобы скрыть. Как врач, первое, что вам нужно принимать во внимание, это – лечение.

– Я не хочу носить длинные рукава или татуировки, – девушка тут же стала шебуршить руками по одеялу, мотая головой.

Хо Цунцзюнь проигнорировал её и продолжил: – То, что Лин Жань принял во внимание, когда он выполнял швы, разумно, но только потому, что он опытный, вот почему он мог быть достаточно уверенным, чтобы быть таким дерзким. Если ваши навыки не на высоте, даже не мечтайте об этом. Сначала научитесь хорошо накладывать швы на раны, прежде чем даже думать о том, чтобы попросить у меня разрешения делать такие швы, понятно?

– Понятно, – в этот раз боевой дух молодых врачей резко упал.

Никто не хотел признавать, что он был слабее кого-то другого, особенно когда этот кто-то был незначительным стажёром.

Когда Хо Цунцзюнь служил в армии, он выходил из себя и орал на своих подчинённых не хуже Майора Пэйна: – Я вас не слышу, вы что, кашу с утра не ели?!

– Понятно! – молодые врачи громко сказали, но их ответы не прозвучали как единое целое.

В конце концов, члены персонала больницы были отнюдь не солдатами, поэтому Хо Цунцзюнь не пытался заставлять их отвечать, как один. Он повернулся к Лин Жаню: – На этот раз, я позволю тебе пройти. Помогите пациентке сменить повязку.

– Да, – Лин Жань был поражён неожиданным назначением, но всё же кивнул.

– Эй, а у меня будет шрам? – быстро спросила девушка, увидев, что команда отделения собирается уходить.

Хо Цунцзюнь был уже в нескольких метрах от её кровати, но он всё равно повернул голову и ответил: – Шрам будет маленьким, но невозможно уйти абсолютно невредимым.

– Спасибо, доктор Лин, – девушка пробормотала что-то ещё вроде благодарности и мило улыбнулась Лин Жаню.

– Не за что, – Лин Жань мягко кивнул. Он уже собирался сменить повязку, когда перед ним появился белый сундук с сокровищами.

[Новое достижение разблокировано: искренняя благодарность пациента]

[Описание достижения: искренняя благодарность пациента – самая большая награда врачу]

[Награда: Основной Сундук С Сокровищами]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 27**

27 глава: Препараты для введения

Ещё одна энергетическая сыворотка выпала из сундука с сокровищами, в результате чего общее количество бутылочек Лин Жаня достигло шести штук.

Как игрок, который уже успел получить основной сундук с сокровищами шесть раз и энергетическую сыворотку семь раз, Лин Жань не очень-то заботился о том, чтобы получить ещё один основной сундук с сокровищами.

Однако, будучи студентом-медиком, который только начал свою практику, Лин Жань всё ещё заботился о том, чтобы получить эту «искреннюю благодарность».

Медсестра обленилась и оставила всю работу по смене повязок интернам. Лин Жань взял на себя смелость сделать всё очень осторожно. Всё лицо девятнадцатилетней девушки покраснело от смущения, вызванного тем, что в течение нескольких минут над ней колдовал красивый парень, хоть и врач.

– Повязку поменяли. В течение следующих нескольких дней, убедитесь, что не намочите её. Удалите швы вовремя, и шрам будет менее заметным, – Лин Жань, как обычно, объяснил все стандартные меры предосторожности. В отличие от опытных врачей, которые относятся к своим словам, как к золоту, если бы Лин Жань не дал пациентке разъяснений по поводу стандартных мер предосторожности, он чувствовал себя неудобно.

Члены её семьи продолжали слушать, кивая головами.

– Доктор... когда придёт время снимать швы, могу я попросить вас сделать это?

– Швы можно снять, где угодно. Вы можете сделать это и в любых других больницах или клиниках, – ответил Лин Жань в соответствии с политикой больницы.

– Но я хочу, чтобы именно вы сняли мне швы, – девушка обиженно надула губки.

– В таком случае, Вы знаете, где меня искать. Но, возможно, в это время я буду не на дежурстве.

– Всё в порядке, я подожду, пока Вы придёте на работу, – девушка оживлённо закивала головой изо всех сил.

– Вы не сможете так долго ждать, когда дело дойдёт до снятия швов, – тон Лин Жаня внезапно стал суровым. Он сказал: – Удаление швов вовремя уменьшит рост рубцовой ткани. Вы сможете сделать это немного раньше, вам нельзя будет откладывать такое на потом. Вы понимаете весь риск?

Услышав вопрос Лин Жаня, девушка замерла. Стоявшие рядом члены её семьи быстро сказали: – Мы гарантируем, что ей снимут швы вовремя.

Лин Жань удовлетворённо кивнул. Он выглядел очень властным. Глаза девушки сверкнули, когда она взяла себя за руку.

Осмотр нескольких дюжин кроватей не занимал много времени. Когда группа пациентов пришла в отделение неотложной помощи в середине осмотра, темп директора отделения нисколько не нарушился; он решил проблему, просто отправив опытного лечащего врача, который бы присматривал за ними.

Закончив обход палаты, все вернулись на свои рабочие места. Хо Цунцзюнь вышел из смотровой и вернулся в реанимацию. Также он осмотрел реанимационную палату, посмотрев направо и налево. Лин Жань следовал за Хо Цунцзюнем и тоже посмотрел направо и налево.

Отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа принимало почти по тысяче пациентов каждый день, но большинство из них можно было лечить только в процедурном кабинете. Поступали также некоторые пациенты, которых нужно было перевести в другие отделения после получения основного лечения.

Каждый день было не так много пациентов, которые действительно нуждались в неотложном лечении. Во время более спокойных периодов в день мог прийти только один или два критически больных пациента.

Конечно, такого рода расслабление они могли получить только благодаря везению. Итак, в реанимационном отделении большую часть времени царил хаос.

Были пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, потому что они либо были в шоке, либо были без сознания, и пациенты с большими обожжёнными участками, но в самую большую группу пациентов в реанимационном отделении всегда входили те, у кого было затруднено дыхание. Они находились между пациентами первого и второго уровня и часто оказывались в реанимационной палате.

– Ааааах...

Всё тело мужчины средних лет рядом с ними внезапно начало биться в конвульсиях. Вокруг него столпились члены семьи, которые спохватились, но внезапно поняли, что ничего не могут сделать. Воцарился хаос. Они немедленно начали звать доктора.

Заместитель главного врача сразу же бросился к нему. Он наклонил голову, чтобы взглянуть на пациента, и сказал ординатору, который бежал следом за ним: – Приготовьте дефибриллятор.

Следом подбежала подмога. Медсестре не нужно было ждать указаний. Она начала вводить устройство венозного доступа в вену пациента, чтобы подготовиться к переливанию жидкости.

Тем временем, медсестра с другой стороны толкнула тележку и начала проверять сердце пациента на предмет электрической активности, его кровяное давление и содержание кислорода в крови.

В нескольких метрах от них стояли Хо Цунцзюнь и Лин Жань. Внезапно он спросил: – Какие препараты следует вводить?

– Э-э-э... – Лин Жань понимал, что его знания о введении препаратов в роде сильных опиатов или того подобного во время чрезвычайных ситуаций ограничивались только тем, что он узнал из книг. Он мог только и делать, что отчаянно вспоминать, что там было написано.

– Пора отдавать приказ, – Хо Цунцзюнь, очевидно, проводил свою личную тренировку с Лин Жанем, хотел убедиться, что парень скажет всё правильно и в будущем не спасует перед такой проблемой, ведь одно дело – зашить рану, а совершенно другое – знать, какие препараты можно вводить, а какие нельзя. Некоторые препараты нельзя друг с другом смешивать, также нужно знать дозировки, и т.д. В общем, Хо Цунцзюнь устроил молодому врачу проверку, или уместно было сказать – обучение на месте.

Тот же самый вопрос, возможно, стоил всего пяти баллов в экзаменационной работе его медицинского факультета, но атмосфера в то время была настолько накалённой, что Лин Жань уже обливался холодным потом.

Воздух вокруг Лин Жаня гудел от напряжения, он глубоко вздохнул и сказал: – Адреналин и внутривенная инъекция лидокаина. А потом... инъекция декстрозы и внутривенное переливание лидокаина…

В тот момент, когда он сказал это, помощник главного врача, которому было поручено спасти пациента, приказал: – Адреналин, лидокаин!

Сразу после этого заместитель главного врача лично подошёл и начал выполнять сердечно-легочную реанимацию (СЛР) перед использованием дефибриллятора на пациенте и делать ему инъекции.

Затем он продолжал отдавать приказы: – 5% декстрозы и внутривенное переливание 250 мг лидокаина.

Экстренная операция была стандартной и изматывающей, но упорядоченной. В течение нескольких коротких минут пациент был спасён от смерти.

Лин Жань, вслушиваясь в шаги медсестёр и прислушиваясь к приказам доктора, уже не так сильно нервничал. Он ощущал только восторженное волнение.

Он был возбуждён из-за декстрозы 5%, из-за лидокаина мг 250, из-за инфузионного пакета со стандартной дозировкой, и из-за стандартных экстренных процедур. Было такое ощущение, что будто не пациенту адреналин вкололи, а Лин Жаню.

Такая уверенность и, что более важно, непосредственная обратная связь с пациентом приводили его в восторг.

В других профессиях граница между правильным и неправильным всегда очень размыта. Результат совершённых действий часто показывался только спустя долгое время, и после множества последующих изменений, появившихся после выполнения процедуры.

Размытая граница всё ещё существовала в больницах, но это была чрезвычайно тонкая линия. Пациенты, особенно тяжелобольные, иногда обеспечивают обратную связь с такой скоростью, что иногда врачи не могут среагировать настолько быстро, насколько возможно.

Пациенту может потребоваться всего одна или две секунды, чтобы перейти от стабильных показаний электрокардиограммы к хаотической аритмии, а от стремительно повышающегося кровяного давления к нормальному показанию.

Вопрос, на который он ранее ответил от Хо Цунцзюня, был самым простым, и любой студент-медик должен был ответить на него не раздумывая. Разница была в том, что если бы интерн неправильно ответил на вопрос во время экзаменов, то потерял бы баллы, но если бы он неправильно ответил на вопрос на практике, или будучи везунчиком во время операции, то кто-нибудь потерял бы жизнь.

– Почему используется лидокаин? – Хо Цунцзюнь продолжил допрос только после того, как увидел, что пациент пришёл в сознание.

Лин Жань, стоя в шумном отделении «скорой помощи», одновременно наблюдал за пациентом, врачами и медсестрами, отвечая: – Потому что лидокаин обладает сильными антиаритмическими свойствами.

– А ещё?

Лин Жань вспомнил, что он читал в книгах: – Он также обладает антибактериальными и защитными свойствами для мозга.

Хо Цунцзюнь покачал головой: – Лидокаин используется в экстренном режиме при операции из-за того, что он может предотвратить воспалительную реакцию. Было проведено исследование о том, что использование лидокаина во время операции может эффективно уменьшить время госпитализации пациента. Вы читаете исследовательские работы?

Лин Жань честно ответил: – Редко.

У студентов-медиков не хватало времени даже на учёбу, так откуда же у него будет время читать научные работы?

– Когда вернёшься, читай по крайней мере по две статьи в день, – Хо Цунцзюнь вёл себя как наставник и уже начал распределять задания.

– Хорошо, – Лин Жань обещал ему.

Как обычно, в реанимационном отделении царил хаос, как на петушиных боях. Но пока Хо Цунцзюнь держал Лин Жань за локоть, они были как два чужака, отбившихся от стаи, которые только наблюдали и разговаривали; как будто они были двумя разбойниками, выбирающими петухов, делая ставки и комментируя каждого на петушином ринге.

Были и другие молодые врачи, которые хотели послушать, но им пришлось вернуться к своей работе всего через несколько минут.

После того как это продолжалось два часа, у Лин Жаня разболелась голова. Он начал подумывать, не принять ли ему энергетическую сыворотку.

Медсестра в приёмной положила трубку и закричала, вызвав волну возбуждения в голове каждого: – Отделение неотложной помощи, будьте готовы. Пострадавший в аварии прибудет через пять минут.

В этот момент Хо Цунцзюнь оживился. Он сбросил руку Лин Жаня и пошёл впереди: – Пойдемте со мной, я приму пациента.

Усталость, которую испытывал Лин Жань, сразу же испарилась. Он быстро последовал за Хо Цунцзюнем.

Он и раньше получал пациентов, пострадавших от несчастных случаев. Но оценить, насколько разной степени тяжести окажется пациент – для больничной палаты или же, для реанимации... Ну, это он узнает через пять минут.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 28**

28 глава: Открытая Рана

– Пожалуйста, уступите дорогу, – две медсестры, одна спереди, другая сзади, тащили каталку.

Старший лечащий врач Чжао Лэй последовал за ними маленькими шажками и доложил Хо Цунцзюню: – Пациент пострадал в автомобильной аварии. На животе открытая рана 7,9 дюйма. Некоторые части кишечника и большой сальник остаются открытыми и активно кровоточат. Стерильная прокладка была применена для защиты кишечника…

Хо Цунцзюнь шёл за каталкой, а Лин Жань за Хо Цунцзюнем.

Двое членов семьи пострадавшего были оставлены позади них, и были озадачены и сильно переживали.

С точки зрения нормального человека, это была ужасная катастрофа, потому что обнажение кишечника было в основном тем, что это означало – кишечник человека буквально вывалился из его тела.

Конечно, перевод в больницу означал, что это была отнюдь не лёгкая травма. Больница, которая была не высшего класса А, возможно, не смогла бы справиться с этим, поэтому его намеренно отправили в больницу Юн Хуа.

Тем не менее, это была степень того, насколько серьёзной была травма для врачей в больнице Юн Хуа.

Потому что в отделении неотложной помощи больницы Юн Хуа практически каждый месяц случались подобные жертвы. У них также бывали жертвы, которые получили даже более тяжёлые травмы.

Хо Цунцзюнь слушал отчёт, лично осматривая рану. Затем он начал говорить, отчасти для того, чтобы дать Лин Жаню описание ран пациента, а отчасти для того, чтобы описать состояние пациента своему коллеге Чжао Лэю: – Слева явно смещение от трёх до двенадцати ребер, очевидно, вывихнуты, сердцебиение 105. Сильное кровотечение, нужно подготовиться к переливанию крови...

Он говорил не так быстро. В его тоне не было такой настойчивости, как у дикторов в телевизионных новостных программах.

Основная причина заключалась также в том, что пациент не достиг той точки, когда ему было необходимо получить срочное лечение.

В отделении неотложной помощи больницы врачи всегда говорили в соответствии с жизненными показателями пациента. По классификации отделения неотложной помощи, такой пациент был пациентом второго уровня. Степень срочности была не такой критической, как у коматозных пациентов.

Таким образом, врачи, принимающие решения, могли бы рассмотреть больше аспектов лечения, а также проводить лечение более медленными темпами.

Чжао Лэй работал в отделении неотложной помощи почти десять лет. Он был опытен и хорошо знал Хо Цунцзюня. Он спокойно перевёл то, что сказал Хо Цунцзюнь, и тоже заговорил, отметив контрольный список по аварийному восстановлению: – Извлеките кровь из вены, немедленно выполните обычный анализ крови на функцию почек, группу крови, электролиты, первые четыре пункта перед переливанием крови и функцию свертывания крови…

В то же время он заполнил и список неотложных дел. Взглянув на него, Хо Цунцзюнь кивнул головой, и список был разослан.

В этот момент медсёстры также сделали регулировку положения тела пациента, и надели на него кислородную маску. Женщины также подключили монитор электрокардиоскопа к пациенту, чтобы измерить его жизненные показатели.

– Приготовьте второе устройство венозного доступа, 17 унций раствора Рингера (ПП: солевой раствор со сбалансированным содержанием электролитов). Хо Цунцзюнь не тестировал Лин Жаня на этот раз, и быстро принял решение, сказав: – Омепразол – 0,3 унции, физиологический раствор – 0,3 унции, вводить по одной дозе внутривенно.

После этого Хо Цунцзюнь проверил кровяное давление пациента, частоту сердечных сокращений, дыхание и другие жизненно важные показатели. Затем он сказал Чжао Лэю: – Продолжайте реанимацию, я поговорю с членами семьи. Лин Жань, ты пойдёшь со мной.

– Есть, – Чжао Лэй был так занят, что не мог поднять голову.

Хо Цунцзюнь привёл Лин Жаня с собой и сказал ему на ходу: – Помимо хороших медицинских навыков, очень важно также правильно обращаться с пациентом и семьёй пациента. Если я расскажу тебе так много сейчас, ты, возможно, не запомнишь всего. Во-первых, ты должен быть уверен в себе, должен быть спокоен и говорить мягко.

Обычно Хо Цунцзюнь не разговаривал с членами семьи, он не занимался такой деликатной работой.

Теперь он уже был директором отделения. Эквивалентом этого в военном госпитале был бы старший полковник в звании гражданского. Если только все патроны и пайки не будут израсходованы, он не сможет выйти на поле боя в одиночку.

Конечно, частота, с которой в отделении неотложной помощи истощались свои ресурсы, была относительно высока, Хо Цунцзюню всё ещё нужно было иногда бывать на поле боя.

Увидев, что Лин Жань кивнул, Хо Цунцзюнь рассмеялся и сказал: – Тебе не обязательно говорить, просто наблюдай и запоминай побольше.

– Хорошо, – Лин Жань снова кивнул.

Двое членов семьи пациента уже находились вне реанимационного отделения. Они вытянули шеи, чтобы посмотреть, что там творилось, чувствуя себя очень тревожно.

Хо Цунцзюнь вошёл в дверь и принял очень дружелюбный вид. Страшного взгляда, который был у него в реанимации, больше не было.

– Добрый вечер, вы члены семьи господина Лай Чжундэ? –Хо Цунцзюнь вспомнил тех двоих, что вышли из «скорой помощи», но всё равно спросил.

– Да, я его жена, – женщина постарше вытерла слёзы и спросила: – Доктор, как себя чувствует мой муж?

– Господин Лай всё ещё находится в реанимации, я – главный врач, мне нужно задать вам несколько вопросов. Есть ли у пациента какие-либо заболевания печени или хронические заболевания?

Жена пациента покачала головой и пояснила: – Он – государственный служащий, у него алкогольная жирная печень, а также проблемы в трёх максимумах[1].

Хо Цунцзюнь кивнул и спросил: – У него есть какие-нибудь инфекционные заболевания?

– Нет, мы каждый год проводим осмотры.

– У него есть такие проблемы, как гепатит В?

– Нет.

– А как насчёт других инфекционных заболеваний? В данный момент мы должны быть полностью осведомлены о состоянии пациента.

– Нет, – уверенно ответила женщина.

Хо Цунцзюнь поставил галочку на бумаге, спрашивая: – А как насчёт аллергии? На что у него аллергия?

– У него аллергия на пыльцу, ничего страшного, – жена пациента изо всех сил пыталась вспомнить.

Слушая их разговор, Лин Жань незаметно записал себе в памяти и попытался отождествить информацию с тем, что ему было известно.

В расспросах о пациенте существовала определённая формула, но она всё равно требовала некоторого мастерства в проведении опроса, а также в построении порядка запросов.

Как и эта пациентка, если он был государственным служащим и регулярно проходил обследование, то она должна была знать о его хронических заболеваниях и аллергиях. Нет необходимости задавать дополнительные вопросы по этому поводу. Однако инфекционные заболевания очень легко могли быть сохранены в секрете пациентом или теми, кто был связан с ним, и это также было то, что они часто делали. Хо Цунцзюнь задавал больше всего вопросов по этому поводу, так как он был самым строгим в отношении этих нюансов.

Он задал ещё несколько вопросов о пристрастиях пациента к алкоголю и лекарствам. Затем он сказал: – Из того, что мы наблюдали, пациент пострадал от сильного кровотечения, мы должны выполнить переливание крови. Вы не знаете, ему делали когда-нибудь переливание? У него особая группа крови?

– У него кровь первой группы. Он и раньше сдавал её на анализы.

Затем жена пациента подписала форму согласия на переливание крови, форму подтверждения и форму соглашения на реанимацию. Затем он позволил семье пациента выполнить платёж, а затем привёл Лин Жаня обратно в реанимационную.

По пути он сказал: – Ты должен запомнить, что в будущем ты обязан позволить пациенту или членам его семьи подписать форму соглашения. Это чтобы защитить тебя и пациента, понимаешь?

– Да.

– Что думаешь о моём разговоре о пациенте?

Лин Жань заговорил, вспоминая процесс допроса Цунцзюня: – Мне нужно контролировать ритм разговора.

– Неплохо. Что ещё?

– Быть твёрдым.

– Правильно, это очень важный момент: Ты не внушаешь пациентам ненужных иллюзий. Я знаю, что быть дружелюбным, но твёрдым трудно, но пациенту не нужно, чтобы мы давали ему ложную надежду. Наша главная миссия в отделении неотложной помощи – спасти пациента, – Хо Цунцзюнь остановился после того, как договорил до этого момента.

Он не сказал бы другим интернам или ординаторам эти слова. Именно потому, что Хо Цунцзюнь доверял Лин Жаню, он объяснял всё это с большим терпением.

Миссии в отделении неотложной помощи были сложными и громоздкими, и их можно было легко перепутать. Однако ни одна из ошибок не должна была приравниваться к отношениям между пациентом и врачом. И всё же, если человек не может справиться с этим, он или она не станет настоящим врачом ещё очень долго.

– Директор департамента Хо, – когда врач, работавший на каталке, увидел Хо Цунцзюня, его голос стал на два децибела громче.

– Ну как? – Хо Цунцзюнь слышал, как был взволнован врач.

– Кровотечение не останавливается, – лечащий врач стиснул зубы и еле выдавил из себя эти слова.

Примечание редактора:

[1] три максимума: высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление. Все три проблемы тесно связаны с ожирением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 29**

Глава 29: Контроль Кровотечения Голыми Руками

В реанимационном отделении не предусматривали общую практику. Когда они сталкивались с тяжелобольными пациентами со сложными состояниями и серьёзными травмами их обязанностью было стабилизировать показатели жизнедеятельности пациента, а затем перевести их в специализированные отделения для лечения.

Если кровотечение не остановить ни при каких обстоятельствах, пациента нельзя считать стабилизированным. Более того, кровотечение означало не только это, но и серьёзную травму.

– Что вы использовали? – Хо Цунцзюнь стоял неподвижно, не испытывая ни тревоги, ни раздражения. В отделении неотложной помощи всегда можно было увидеть всевозможные странные болезни и травмы. Беспокойство и раздражение не решили бы такие проблемы.

Под его влиянием Чжао Лэй, лечащий врач, тоже успокоился и доложил: – Внутримышечная инъекция Рептилазы, холодного физраствора и норадреналина. Мы ускорили поглощение эритроцитов и плазмы той же группы крови, а также сделали несколько инъекций Этамзилата (ПП: Антигеморрагическое средство. Нормализует проницаемость сосудистой стенки, улучшает микроциркуляцию). Пациенту было введено в общей сложности 47 унций жидкости.

Слушая его, Хо Цунцзюнь посветил фонариком на зрачки пациента и твёрдо сказал: – Приготовьтесь к экстренной операции. Выполните исследовательскую лапаротомию и увеличьте замену жидкости. (ПП: Лапаротомия – разрез брюшной стенки для получения доступа к органам от нижней части в зависимости от длины разреза, начиная с пищеварительного тракта до репродуктивных органов)

– Мы сейчас проводим исследовательскую лапаротомию? – Лэй Чжао немного колебался. Они всё ещё не могли подтвердить, что источник кровотечения был сосредоточен в желудке. Если они ошибутся, пациенту будет нанесен дополнительный удар.

– Сначала спасите жизнь пациента, прежде чем лечить его! – Хо Цунцзюнь сказал сквозь зубы.

– У пациента начинается шок! – громко крикнула медсестра.

Многие пациенты страдали от коллапса кровообращения в реанимационном отделении, но обычно это было далеко не хорошей новостью для пациента, – войти в шок во время экстренного лечения. (ПП: Коллапс – упадок кровяного давления и ухудшение кровообращения жизненно важных органов)

Лин Жань по-прежнему не сводил глаз с пациента. Но в этот момент он повернулся, чтобы отойти и начал мыть руки в изолированной зоне.

– Извините, – некрасивый местный врач, который когда-то был в одной группе с Лин Жанем, оттолкнул парня локтём в сторону и начал мыть руки под краном, встав рядом с Лин Жанем.

Лин Жань немного отодвинулся в сторону и продолжал тщательно мыть руки.

Когда он увидел, что парень так серьёзно моет руки, врач-ординатор любезно напомнил ему: – Во время работы в реанимации тебе придётся контактировать с бесчисленным количеством пациентов в день. В таких ситуациях можно просто вымыть руки с помощью дезинфицирующего средства на спиртовой основе и дать им высохнуть на воздухе. В противном случае, если будешь мыть руки слишком часто, твоя кожа начнёт отслаиваться.

– Я готовлюсь к операции, – строго ответил Лин Жань и начал тщательно тереть руки. Он делал это без остановки, будто всем своим телом вызывая жар, словно собирался развести костёр с помощью двух палок.

За несколько дней, проведённых в процедурной, он не только наложил швы почти сотне пациентов, но и ознакомился с порядком работы больницы.

Врач-ординатор удивлённо огляделся и изумлённо спросил: – Какая ещё операция?

Все врачи в больничных отделениях были разделены на группы. Каждая группа лечения возглавлялась главным врачом или помощником главного врача и отвечала за одного или нескольких пациентов.

Так было и во время экстренного лечения. Все врачи, которые вступали в контакт с одним и тем же пациентом, обычно были из одной и той же группы лечения.

Врачей-интернов разделили не настолько строго и упорядоченно, но, поскольку Лин Жань сегодня следовал за директором отделения Хо, если бы он захотел провести операцию, он, естественно, был бы частью группы врачей Хо Цунцзюня.

Обычный, страшноватый врач-ординатор увидел, что Хо Цунцзюнь был занят своим пациентом. Он не мог удержаться, чтобы не поджать губы и не подумать: «Это и так уже считается довольно впечатляющим для стажёра – иметь возможность выполнять поручения в момент такого рода чрезвычайной операции. Как он сможет провести её?»

Если пациент впадал в шок, это означало, что его уровень риска повысился со второго до первого.

Наиболее беспокойными существами в реанимационном отделении были почти откинувшие концы пациенты. Даже лечащие врачи не смогут принять участие в их спасении. Выражаясь более западным языком, уровень критичности пациента увеличивался на единицу.

Лин Жань отошёл от умывальника и, скрестив руки на груди, вернулся в реанимацию. Он надел пару латексных перчаток.

В отделении неотложной помощи довольно редко можно было увидеть врача таким серьёзным и настолько готовым к операции. Вид Лин Жаня, поднявшего руки, чтобы надеть перчатки, привлёк внимание многих врачей.

Вернувшись на свой операционный пост, некрасивый врач-ординатор не смог удержаться от громкого смеха: – Как и следовало ожидать от юнца. Независимо от того, как высоко директор отделения Хо думает о нём, невозможно ведь, чтобы директор позволил интерну попробовать свои силы на пациенте, который близок к смерти. О чём он вообще думает?

Доктор Чжоу повернулся, чтобы взглянуть на Лин Жаня, и небрежно сказал: – Молодой Лин Жань только начал свою стажировку. Он всё поймёт в недалёком будущем.

– Уже хорошо, что директор отделения Хо не прогнал его. Пациент теряет кровь и впадает в шок, и скоро будет проведена предварительная лапаротомия. Что он делает, о мой бог! – пока он говорил, некрасивый, уродливый доктор начал кричать.

– Чего ты кричишь? – потрясённый доктор Чжоу проследил за взглядом собеседника и тоже вздрогнул.

Лин Жань стоял между лечащим врачом и директором отделения Хо и протягивал руку прямо в открытую рану на животе пациента.

Все врачи в отделении скорой помощи, которые видели это, были не просто удивлены, они застыли на месте с открытыми ртами.

– У него хватило наглости оперировать напрямую, не настраивая хирургического поля. Это что, место убийства?! Даже если не учитывать тот факт, что он не давал никаких предупреждений до этого, такого до сих пор не случалось даже во время обычных операций.

Разъярённый вид Хо Цунцзюня немедленно возник в сознании простодушного, уродливого доктора. Он задрожал так сильно, словно сам пережил выговор директора отделения, и сказал: – Это самый смелый интерн, которого я когда-либо видел.

Хотя доктор Чжоу хотел защитить Лин Жаня, ему нечего было сказать.

По сравнению со зрителями, Хо Цунцзюнь набрал самый высокий показатель по шоковому индексу. Судя по его общению с Лин Жанем за последние два дня, Лин Жань показался ему дотошным молодым человеком. Даже если бы у Хо Цунцзюня разыгралось воображение, он не смог бы представить, что Лин Жань осмелится внезапно протянуть руку во время срочной операции, которая была вопросом жизни и смерти для пациента.

– Лин Жань, отпусти! – Хо Цунцзюнь не мог схватить и потянуть руку Лин Жаня, потому что это причинило бы пациенту ещё большую боль.

– Дно Глиссоновой капсулы пациента кровоточит. Он в плохом состоянии и его будет трудно зашить. Если кровотечение не остановить быстро, будет слишком большая потеря крови, – у Лин Жаня на пояснение ушло всего несколько коротких предложений, чтобы объяснить, что он выделывает в этот момент и что будет делать. (ПП: Глиссонова капсула – соединительнотканная оболочка печени)

Он говорил так, словно знал, что делает, заставляя Хо Цунцзюня и Чжао Лэя, лечащего врача, смотреть на монитор.

– Директор департамента, кровотечение остановилось. На лице Чжао Лэя отразилось крайнее недоверие. Хо Цунцзюнь был ещё более шокирован.

Он знал, что Лин Жань использует метод контроля кровотечения голыми руками. Этот метод широко применялся в реанимационном отделении, особенно во время оказания первой помощи.

Наиболее часто используемый метод точечного массажа мог применяться на пациентах, чьи головы и лица истекали бы кровью при зажимании верхнечелюстной артерии с той же стороны, откуда вытекала кровь. А также на пациентах, у которых шея кровоточила бы при надавливании на сонную артерию. Ещё было очень эффективно зажимать подмышечную артерию, чтобы остановить кровотечение из плеча.

Но что касается кровотечения из капсулы печени... Если Лин Жань был прав, как он определил положение?

Насколько помнил Хо Цунцзюнь, люди, способные контролировать кровотечение голыми руками, были редкостью даже в военных госпиталях. Как врач-интерн справлялся с этим без соответствующего практического опыта? Почему он так уверен в себе и своих силах, оставалось для него закадкой.

– Директор отделения? – настаивал Чжао Лэй.

Время никого не щадило, и изменения в состоянии пациента могли произойти в любой момент.

Хо Цунцзюнь внимательно посмотрел на Лин Жаня и ещё несколько секунд сверялся с цифрами. Он, наконец, кивнул и сказал: – Лин Жань, садись на каталку, и не двигай пациента. Мы с Чжао пойдём в операционную.

Метод контроля кровотечения голыми руками мог только временно остановить кровотечение. Операцию всё равно придётся провести.

Хо Цунцзюнь подозвал двух врачей-ординаторов и велел им перенести Лин Жаня на каталку.

Затем группа людей толкнула пациента, и Лин Жаня в операционную.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 30**

30 глава: Операционный Театр

Первый опыт, который был у Лин Жаня в операционной, это – когда он был связан с медицинской организацией.

Чтобы обеспечить эффективность контроля кровотечения, Лин Жань протянул руку и держался почти час. Пока он дождался момента, когда освободится его рука, вся его конечность онемела.

Тем не менее, это также позволило ему наблюдать за операцией под другим более близким углом. Это был весьма ценный опыт для студента-медика.

– Как ты узнал, что дело было в капсуле Глиссона? – после того как жизненные показатели пациента стабилизировались, Хо Цунцзюнь почувствовал ещё большее облегчение. Он даже не проинформировал отделение общей хирургии, прежде чем начал проводить операцию сам.

Он пришёл первым из отделения общей хирургии. Хотя он был переведён в отделение неотложной помощи много лет назад, он всё равно выполнял операции в главном отделении хирургии.

Лин Жань растирал руку. В это же время он вспоминал то самое чувство, которое испытывал пару минут назад, когда сказал: – Поскольку объём кровотечения был огромным, живот пациента был в основном разрезан спереди, и не было никаких признаков каких-либо других проблем, таких как гемоторакс. (ПП: скопление крови в плевральной полости) Поэтому я обратил внимание на ситуацию с кровотечением.

Техника, которую приобрёл Лин Жань, была идеальной для контроля кровотечения голыми руками. Для этого не только увеличилась его мышечная память, но и соответствующие резервы знаний тоже увеличились.

Можно сказать, что, помимо отсутствия опыта работы на месте и практического опыта работы с реальными и твёрдыми телами, техника Лин Жаня по контролю кровотечения голыми руками достигла уровня, которым обладают только первоклассные врачи.

По сравнению с этим, даже несмотря на то, что Хо Цунцзюнь был директором отделения неотложной помощи, стандарт его техники контроля кровотечения голыми руками был лишь немного лучше, чем у новичка, и он был далёк от достижения уровня специалиста. Следовательно, он был ещё дальше от достижения уровня мастера и уровня идеала. Кроме того, он не стал бы тратить время на изучение техники контроля кровотечения голыми руками, даже если бы у него было достаточно свободного времени.

На этот раз Хо Цунцзюнь вдруг вспомнил, как ему было больно, когда его наставники и бывшие одноклассники издевались над ним в начале его профессиональной подготовки.

– Где ты этому научился? – с этого момента Хо Цунцзюнь мог только задавать вопросы.

Лин Жань задумался на две секунды, прежде чем решил добавить свой «редактор вопросов» и ответил: – Я узнал это из клиники моей семьи.

– У твоей семьи есть своя собственная клиинка?

– Клиника Лауэр Грув.

– Она недалеко от нашей больницы. Это общественный медицинский центр здоровья в переулке Лауэр Грув? – Хо Цунцзюнь задумался на несколько секунд и понял, что действительно знает это место. Он сказал: – Лауэр Грув всегда отправлял пациентов в наше отделение неотложной помощи. Я никогда не замечал, что они обладают таким умением.

Клиника Лауэр Грув ничем не отличалась от других общественных медицинских центров. Источником дохода медицинских центров в основном являлись больные гриппом и простудой. Но иногда они сталкивались с более сложными и серьёзными случаями.

Например, пациенты с острым аппендицитом приходили в клинику, думая, что у них просто болел живот; пациентки, у которых была внематочная беременность, думали, что у них просто обычная боль в животе; или пациенты, у которых был острый панкреатит, думая, что в животе были колики… или бабочки… или драконы, выжигающие всю микрофлору к чертям собачьим...

Или, может быть, как босс Ян из ресторана лапши с ножом в прошлый раз. Если бы он не столкнулся с Лин Жанем, он получил бы базовое лечение в клинике Лауэр Грув и был бы переведён в больницу Юн Хуа после этого.

Лин Жань также не подозревал, что Хо Цунцзюнь действительно будет знать клинику его семьи. Он просто решил позволить времени решить проблему: – Я узнал об этом от главного врача.

– В вашей клинике есть такой впечатляющий врач? – спросил, загоревшись, Чжао Лэй, который служил первым помощником директора отделения Хо, но он чувствовал, что поддерживает Лин Жаня в другой форме, и почему-то чувствовал себя немного неловко из-за этого.

– Я понятия не имею, хороший врач он или нет, – пожал плечами Лин Жань, – я учился только месяц.

Чжао Лэй был склонен не верить ему, когда спросил: – Ты смог выучить ТАКОЕ всего за один месяц?

– Главный ключ к изучению техники контроля кровотечения голыми руками, это – талант, – ответ Лин Жаня был особенно серьёзным. Это абсолютно не соответствовало атмосфере в операционной.

Чжао Лэю ответили так, что он потерял дар речи. В его голове возникла мысль: «Я между прочим, тоже лечащий врач, на минуточку. Зачем мне быть марионеткой простого стажёра?»

Он бросил неожиданный взгляд в сторону молодых медсестёр... Именно тогда он заметил, как они смотрели на Лин Жаня: мягкость, восхищение, а также неописуемые эмоции в их глазах, которые он никогда раньше не замечал на себе…

Чжао Лэй почувствовал беспокойство. Он снова посмотрел на Лин Жаня. Это было похоже на то время, когда он учился в начальной школе, когда ему приходилось собирать домашнее задание со всего класса, когда сам Чжао Лэй не успевал выполнить свою домашнюю работу до утра.

– Печень, кажется, в хорошем состоянии, – после того, как Хо Цунцзюнь закончил с контролем кровотечения, он занялся кишечником и большим сальником. Он стал гораздо более расслабленным, так как его слова теперь стали легче для ушей.

Чжао Лэй, который отвечал за общение с ним, снова вытянулся по стойке «смирно» и тоже вытянул голову, чтобы понаблюдать за операцией. Он согласился и сказал: – Пациенту очень повезло. Директор отделения, ваши швы идеальны. Это не должно влиять на функциональность пациента. Он не просто везучий, у вас хорошие навыки.

Тот факт, что пациент, чья жизнь была в опасности и теперь была спасена, дал Хо Цунцзюню чувство удовлетворения. Настроение у него улучшилось, но он тут же подумал о Лин Жане, который действовал по собственной воле. Поэтому Хо Цунцзюнь положил конец своему намерению восхвалять Лин Жаня и сказал:

– Однако, независимо от того, насколько хороша твоя техника, ты всё равно должен следовать операционным процедурам. Даже если уверен, что добьёшься успеха, ты не должен был так вмешиваться в этот вопрос. Я ясно выразился?

– Да, сэр, – Лин Жань был человеком, который был готов следовать операционным процедурам, но процедуры, которые он был готов соблюдать, были техническими процедурами, а не административными.

Если бы он не был интерном, а был лечащим врачом или помощником главного врача, его трюк со спасением голыми руками, контролирующими кровотечение, получил бы похвалу от всех из каждого отдела.

В то же время Лин Жань размышлял о своих действиях во время операции. Применение того, что изучали на практике, было эффективным учебным подходом к медицинской практике. В конце концов, медицинские навыки совершенствовались при постоянном контроле и повторении.

На мгновение атмосфера стала напряжённой, но через некоторое время Хо Цунцзюнь решил разрядить обстановку. Он не мог не сказать: – Как правило, было бы очень легко повредить печень и кишечник, если бы ты сжал их руками. Не говоря уже о том, что пять из десяти гепатобилиарных осложнений похожи.

Хо Цунцзюнь опустил голову. Работая, он продолжал объяснять: – Техника, которую только что использовал Лин Жань, весьма своеобразна. Поток крови стал довольно плавным. Ты использовал пульпу пальца?

Он откровенно и напрямую спросил у Лин Жаня последнее предложение.

Выражение «быть в восторге от любимого вида спорта и иметь желание играть» полностью соответствовало бы настроению врача, который видел особый случай, точно так же, как Хо Цунцзюнь в тот момент.

Он даже подумывал о том, чтобы покритиковать Лин Жаня. Но, с другой стороны, он не мог не захотеть сначала удовлетворить своё любопытство. Впрочем, критиковать его действия было не так уж и важно.

Лин Жань сделал несколько жестов успевшей отойти от онемения кистью и сказал: – Когда я засунул руку, я обнаружил, что источник кровотечения находится не в легкодоступном положении. Поэтому я использовал внутреннюю пульпу на второй части мизинца.

– После этого ты использовал всю свою руку, чтобы держать печень? – Хо Цунцзюня в это мгновение поставили в ступор странные мысли. Ему пришла на ум имитация ситуации того времени и он представил, как всё было и выглядело.

Лин Жань ответил утвердительно и сказал: – Я использовал сустав пальца, чтобы слегка его удерживать, чтобы он не вырвался.

– В таком случае... – Хо Цунцзюнь вздохнул с оттенком смеси эмоций, но не стал продолжать задавать вопросы. Он и так уже был человеком, которому было больше пятидесяти лет, и ему было бы очень трудно освоить такие приёмы сейчас.

Самым важным было то, что у него не будет времени, чтобы выучить дополнительный навык, подобный этому. Тем не менее, он не знал, как Лин Жань понял это сам.

– Брюшную полость закроете позже, – голова Хо Цунцзюня была опущена, пока он говорил фразу.

Лапаротомия была обязанностью главного хирурга, в то время как закрытие брюшной полости было возможностью, за которую боролись многие помощники. Для стажёров такая возможность была ещё более редкой.

Некоторым врачам-ординаторам потребуется пройти подготовку в течение более полугода, прежде чем у них появится возможность выполнить закрытие брюшной полости.

Правда, Лин Жань много раз выполнял операции по удалению ран и наложению швов, но это были лишь незначительные мелкие операции, как косметический ремонт взамен настоящему, с нуля. Зашивания даже не считались за операции в глазах непрофессионалов. Закрытие брюшной полости, казалось, до сих пор очаровывало и манило к себе Лин Жаня. Он не мог не чувствовать себя немного замотивированным.

Хо Цунцзюнь всё ещё копался в кишках. Теперь он понял: после того как пациент на операционном столе получил травму печени и был зажат в углу, Лин Жань мог использовать только свой самый мягкий и самый маленький козырь – мизинец, чтобы протянуть руку, так как он хотел протянуть кончик пальца внутрь, чтобы дотянуться до очага повреждённой области и нажать на неё.

Он решил проблему смещения органа, слегка придерживая палец, а также минимизировал возможность повреждения органа дважды...

Однако за последние сто лет несгибаемость мизинца беспокоила бесчисленное множество хирургов. Хо Цунцзюнь полагал, что врач, проведший в операционной всю жизнь, может быть, даже не способен владеть техникой такого уровня. И всё же, прямо перед его глазами был врач с такими навыками, и ещё более удивительным был тот факт, что это был первый раз, когда он вошёл в операционную.

Перед лицом таланта все бесталанные не могли не вздохнуть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 31**

31 глава: Спектакль

Чжао Лэй взглянул на Лин Жаня с изумлением.

«Когда я впервые провёл операцию по закрытию брюшной полости? Я думаю, что это было ещё до тех пор, пока я не стал сертифицированным врачом и не проработал им около года...»

Чжао Лэй всё ещё помнил, как он был взволнован, и как неуклюже он двигался по помещению.

Волнение было вызвано тем, что это был его первый раз, и он чувствовал себя неловко...

На этот раз Чжао Лэй вспомнил тупое выражение своего лица, когда он осторожно щупал живот пациента, а его руки, к большому неудовольствию медсестёр и анестезиологов, которые стояли в ожидании, тряслись, держа щипцы…

Типичное закрытие брюшной полости заняло почти четверть часа, но к тому времени, когда он закончил, у всех не оставалось выбора, кроме как разойтись по домам позже, чем следовало. Новые врачи всегда становились причиной того, что медицинским работникам приходилось ежедневно работать сверхурочно. Они явно не горели желанием проводить в больнице лишнее время, ведь как известно, самыми занятыми по профессии считались именно медики. Взять хотя бы ночные дежурства, и огромные смены по тридцать шесть часов. Понятно дело, что на личное время им отводилось всего ничего.

По правде говоря, Чжао Лэй в то время тоже очень сильно переживал и нервничал.

С другой стороны, Лин Жань тоже казался немного взволнованным, но в то же время вёл себя очень спокойно. Трудно было не любить его за его выдержку, огромную работоспособность и выносливость.

Чжао Лэй опустил голову и внимательно осмотрел брюшную полость. Строго говоря, это было не совсем стандартное закрытие брюшной полости, так как брюшная рана пациента была, скорее, открытой раной, вызванной несчастным случаем. Несмотря на стерилизацию и дезинфекцию, всё было по-другому. Это можно считать видом хирургического вмешательства и накладывания швов, просто уровень сложности для этого требовался намного выше, чем те случаи, с которыми ему приходилось иметь дело в процедурном кабинете.

Можно было добавить только то, что директор департамента Хо был особенно добр к Лин Жаню. Он дал ему слишком много возможностей.

– Один, два, три, четыре, пять, шесть…

– Два, четыре, шесть, восемь, десять…

– Все бинты здесь, – медсестра дважды пробежалась по аппарату, прежде чем дать зелёный свет Хо Цунцзюню.

Хо Цунцзюнь кивнул и ещё раз проверил. Повторный раз осмотрел рану, чтобы убедиться, что кровотечения нет. Затем он сказал Лин Жаню «закрыть её».

Он выполнил свою работу главного хирурга. Теперь он мог выйти из операционной и сделать перерыв, либо же, мог поспешить на следующую операцию.

Однако сегодня была первая попытка интерна Лин Жаня закрыть брюшную полость. И это закрытие оказалось не совсем обычным. Хо Цунцзюнь не сразу ушёл, а отошёл в сторонку, чтобы Лин Жань занял его место, и продолжал наблюдать за интерном, пока тот выполнял операцию.

Лин Жань, возможно, сделал несколько швов в процедурной, но это всё даже рядом не стояло по сравнению с тем, чем он занимался до этого, ведь его операции до этого были куда проще и мельче.

Выполнять мелкие и крупные операции было сравнимо с разницей между тем, чтобы безумно танцевать на дискотеке и выступать на сцене. Это были две совершенно разные концепции.

Что касается закрытия брюшной полости, то Хо Цунцзюнь видел тех, кто, бывало, накладывал швы не на тот слой брюшной полости, и тех, кто случайно образовывал полости тела во время выполнения шва. Он даже видел врача, который поскользнулся и уронил щипцы прямо в живот пациента.

Плохие швы были довольно распространённой проблемой, и ни один из полученных результатов не был идеальным. Это уже можно было считать медицинской халатностью.

Поэтому, разумеется, Хо Цунцзюнь абсолютно верил в способности Лин Жаня. Человек, который танцевал исключительно хорошо на дискотеке, вполне был способен дать жару в углу большой танцевальной сцены.

В то время как Хо Цунцзюнь до смерти переживал из-за стресса, который, как он был уверен, испытывал Лин Жань, Лин Жань рассеял последние тучи в своём сознания.

Проведя несколько дней в процедурной, Лин Жань многому научился. Он получил перцептивные знания о наложении швов. (ПП: потренировался, грубо говоря, через восприятие процесса всеми чувствами вроде осязания, зрения и т.д.) Он был свидетелем травм, нанесённых любыми способами, который мог прийти в голову, и держал, прокалывал и завязывал узлы на настоящей, живой коже и мышцах. Он также приобрёл большую уверенность в уровне мастера техники аппозиционного наложения швов.

До тех пор, пока эта техника могла играть роль в операции, Лин Жаню всё было нипочём. Казалось, что для него просто не было ничего невозможного!

Теперь Лин Жань не испытывала страха, когда дело касалось простых швов.

– Иглодержатель.

Голос Лин Жаня звучал уверенно и торжественно.

Медсестра с улыбкой вложила его в руку Лин Жаня. Её тонкая бледная рука в перчатке украдкой скользнула по его ладони.

Внимание к Лин Жаню было приковано ещё в открытой операционной. Он не подал виду, что почувствовал осторожную ласку.

Закрытие брюшной полости не имело ничего общего с наложением обычных швов. Это нужно было делать слой за слоем, и если метод разрезания был другим, то даже принципы сшивания были другими.

Для сегодняшней пациентки Лин Жаню сначала нужно было зашить самый глубокий слой брюшины, затем прямую кишку, саму кожу и то, что лежало под ней.

Если бы эстетике уделялось меньше внимания, всё было бы гораздо проще. Однако необходимость первых двух шагов сделала весь процесс несколько более сложным. В конце концов, младшие врачи никогда раньше не имели непосредственного опыта работы с брюшиной и прямой кишкой. Для них было нормально быть неуверенными в своих действиях, когда они накладывали швы в такой сложной операции.

Чжао Лэй тоже не ушёл. Он внимательно изучал Лин Жаня и его действия.

В глубине души он всё ещё надеялся пошутить или найти, хотя бы, к чему придраться.

Младшие врачи совершали ошибки слишком часто и с лёгкостью, но это было нормально. Все они учились на своих ошибках.

В операционной раздавались ругательства.

«Наблюдение за тем, как Лин Жань «растёт», заставило бы меня чувствовать себя лучше...» – таковы были мысли Чжао Лэя, которые не должны были быть известны никому, в то время как он наблюдал за действиями Лин Жаня.

Минуту спустя Чжао Лэй был ошеломлён, и его мысли резко оборвались.

«Боже мой!»

«Это действительно стажёр, только что окончивший медицинский институт?»

Чжао Лэй работал десять лет. Он не мог даже перечислить, сколько знаменитых докторов у него было. Он, вероятно, видел сотни квалифицированных врачей, которые приезжали с лекциями или приезжали из-за границы. Хотя у него не было их навыков, у него определённо был учёный глаз, чтобы определить, что такое настоящий навык.

Навык, которым явно обладал Лин Жань.

Честно говоря, это был первый раз, когда Чжао Лэй увидел такую гладко проведённую операцию по закрытию брюшной полости с первой попытки... Те врачи, которые были лучше его, больше не выполняли операции по закрытию брюшной полости, а те, у кого были навыки похуже или совсем уж никуда не годились... Ну, это были более слабые врачи, которые, вероятно, даже не могли бы даже мечтать о выполнении операции по закрытию брюшной полости.

– Какой грязный хакер, – Чжао Лэй вздохнул и тихо процитировал строчку, которую однажды прочитал в Интернете.

Директор департамента Хо Цунцзюнь отставал на одно поколение. Естественно, он не понял ничего из сказанного.

– Что ты сказал?

– Молодой Лин неплохо справился, – а что ещё мог сказать Чжао Лэй? В конце концов, он не мог нагло врать в лицо, верно? В больницах навыки имели наибольшее влияние над всем остальным. Если он скажет, что Лин Жань ужасен, это будет воспринято как самоуничижительная шутка, а это худшее, что можно увидеть на арене операционной.

Хо Цунцзюнь искренне считал, что это была идеально выполненная процедура. Он похвалил своё собственное суждение о навыках Лин Жаня и сказал: – Ему просто не хватает некоторого опыта, действуйте как наставник для него, если у вас есть свободное время.

– Да, – Чжао Лэй чувствовал, что Хо Цунцзюнь был единственным, кто прямо сейчас врал. Как мог этот молодой человек не иметь опыта? Это, должно быть, один из тех, кто вскрывал трупы с юных лет.

– Готово!

Лин Жань завязал узел на конце последней нити и осторожно выдохнул.

– Фух…

Чжао Лэй, наконец, устало выдохнул. Казалось, что он на долгое время задержал дыхание. Можно было подумать, что он нервничал даже больше, чем Лин Жань.

Он поднял глаза и увидел, что Лин Жань и Хо Цунцзюнь бросали на него странные взгляды.

Чжао Лэй дважды кашлянул, но сумел дружелюбно улыбнуться. Он совершенно забыл о маске, которая полностью скрывала его лицо, делая невозможным для кого-либо видеть его лицо.

Чжао Лэю показалось, что он только что наблюдал восхитительное представление.

Когда он вспомнил ещё раз, что Лин Жань выполнял контроль над кровотечением голыми руками внутренней второй пульпой своего мизинца, не создавая хирургического поля... Чжао Лэй не мог не содрогнуться, как музыкальный фанат, у которого пробежали мурашки по всему телу, потому что он слушал любимую музыку.

Как врач, Чжао Лэй, наконец, понял, какого рода операцию он только что наблюдал.

– Если бы это был я, – тихо пробормотал Чжао Лэй. – Я бы написал статью и опубликовал её в SCI сразу после того, как выйду из операционной.

Как ведущая в мире поисковая система научных архивов, SCI собирала множество научных журналов и просила читателей комментировать их влияние.

Для любого человека, работающего в области, связанной с наукой, включение чего-либо в сборник научных журналов было символом класса и отличия.

Конечно, количество статей, которые человек смог опубликовать в SCI, также могло быть использовано в ходе его профессиональной оценки, чтобы они могли получить бонусы за зарплату.

Если врачи больницы хотели повышения, они должны были сначала написать статью. В этом отношении они были похожи на школы и исследовательские центры.

Независимо от того, было ли это повышение от ординатора до лечащего врача, от лечащего врача до помощника директора отделения или от помощника директора отделения до директора отделения, написание журнальных статей было необходимым шагом для продвижения по службе.

Даже директора отделений не могли ослабить бдительность. Их статус как директоров отделений или директоров больниц отражался на количестве статей, опубликованных в медицинских журналах.

Тем не менее, клиницисты (ПП: врачи, которые работают не только в клинике, но и занимаются научными наблюдениями и исследованиями), которые хотели писать журнальные статьи, сначала нуждались в достаточном послужном списке на своё имя. В связи с этим их критерии написания статей отличались от других академиков, которые хотели написать нормальную академическую статью.

Клиницисты, которые хотели проявить себя, должны были сначала сделать операцию с большим успехом, прежде чем начать свою славу, пересказав её в виде журнального формата.

– Жаль, что Лин Жань ничего об этом не знал. То, что Чжао Лэй думал. «Самое большее, что он знает, это – как полагаться на социальные сети, чтобы продвинуть его к славе, но они не смогут показать ценность его операции».

В этот момент Хо Цунцзюнь наконец поднял голову и объявил, что операция завершена. Он снял перчатки и несколько секунд колебался, прежде чем повернуться к Лин Жаню и спросить: – Ты умеешь писать научные работы?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 32**

32 глава: Видео

[Миссия: Завершить Исследование]

[Награда: Промежуточный Сундук С Сокровищами]

Лин Жань взглянул на новую миссию, которая всплыла у него перед глазами, и сразу же задумался, что она означает.

Первый промежуточный сундук с сокровищами обеспечил идеальный уровень контроля кровотечения голыми руками. Его действие ... позволило ему предсказать и остановить кровотечение из капсулы Глиссона. Может быть, уже одного этого было достаточно, чтобы Лин Жань сделал себе имя в отделении гепатобилиарной и панкреатической хирургии.

Промежуточный сундук с сокровищами имел долгосрочный, удивительный эффект по сравнению с основным сундуком, который давал только энергетические сыворотки.

Кроме того, ему всё равно нужно было написать исследовательскую работу. Другие врачи должны были работать в течение нескольких месяцев, выбирая костяки медицинских случаев и возможности для соответствующих операций, прежде чем они могли, наконец, придумать исследовательскую работу... Лин Жань не только пропустил шаги, чтобы найти медицинские случаи, он практически получил бесплатный промежуточный сундук с сокровищами. Конечно, он будет в восторге.

Небольшая проблема заключалась в простой природе того, что исследовательские работы никогда не писались так легко.

Медицинское образование в медицинском институте Юн Хуа было признано одним из лучших в провинции. Тем не менее, студенты этого факультета никогда не получали большой подготовки, когда дело доходило до публикаций в журналах.

Студенты первого и второго курса могли ознакомиться с некоторыми основами наук, изучить химию, математику или другие подобные предметы. Самое большее, что они могли узнать, – это основы истории болезни, антропотомии, медицинской иммунологии и других наук.

На третьем курсе они знакомились с патологией и фармакологией, по мере того как должны были ознакомиться с трупами. Только на четвёртом году обучения они могли получить некоторое представление о настоящей клинической медицине. В том же году им также необходимо было решить другие проблемы, такие, как тесты по английскому языку в колледже и национальные вступительные экзамены для аспирантов. На пятом курсе, на котором в настоящее время учился Лин Жань, они должны были начать свою насыщенную стажировку. Время на сон превращалось для них в мимолетную мечту.

Чтобы написать исследовательскую работу, нужно не только найти время для поиска информации и поиска медицинских случаев, но и быть готовым узнать что-то новое с нуля.

Конечно, быть врачом также означало всю жизнь учиться. Это было само собой разумеющимся, и Лин Жань долго готовился к этому. Он просто не ожидал, что этот день наступит так скоро.

Лин Жань пошёл искать доктора Чжоу после того, как согласился на это, всё ещё не зная, что именно он должен был делать.

Теоретически доктор Чжоу всё ещё считался его наставником. Директор отделения Хо просто вносил свой вклад в развитие.

Кроме того, расписание директора отделения Хо пришлось загрузить до краёв. То, что он лично проинструктировал Лин Жаня, уже было благословением небес. Было бы невозможно ожидать от него какого-то реального, базового обучения тому, как писать исследовательские работы.

Доктор Чжоу, напротив, был славным стариком. Он так же был внимателен и всегда подбадривал.

– Погоди, директор отделения Хо попросил тебя написать это, а также пообещал сделать тебя автором статьи?

Когда доктор Чжоу услышал это от Лин Жаня, он был в замешательстве.

– Контроль кровотечения голыми руками при парциальном давлении без установки хирургического поля при наложении швов на капсулу Глиссона. Вероятно, я бы написал исследовательскую работу, которая ведёт в этом направлении.

– Удача – это нечто, молодой человек, – доктор Чжоу больше не обращал внимания. Он только продолжал эмоционально вздыхать.

Лин Жань опустил голову, а потом посмотрел на доктора Чжоу. Он слушал пустые похвалы с самого детства. Он знал, что за этими словами всегда последует какое-нибудь объяснение.

– Директор отделения неотложной помощи Юн Хуа. Ты понимаешь, что это значит? – доктор Чжоу прищёлкнул языком.

Лин Жань молча покачал головой.

– Больница Юн Хуа – провинциальная больница. Директор отделения неотложной помощи больницы Юн Хуа всегда был членом Постоянного Комитета Общества неотложной медицины провинции Чанси, а также членом комитета китайского общества неотложной медицины... ты понимаешь, к чему я веду? – доктор Чжоу выразительно посмотрел на Лин Жаня.

Парень снова покачал головой. Он едва закончил школу. С чего бы ему было обращать на это внимание?

– Позволь мне сформулировать это так. Директор отделения Хо также играет ведущую роль в экстренном лечении нашего города Юн Хуа. Он имеет большое влияние в области медицины этой провинции, – доктор Чжоу тщательно подбирал слова, чтобы Лин Жань понял.

– Он – главный, и он хочет, чтобы ты написал исследовательскую работу. Твоя исследовательская работа, скорее всего, будет успешной, и очень многие позавидовали бы такой возможности.

Лин Жань улыбнулся.

Доктор Чжоу усмехнулся и спросил: – Теперь ты понимаешь, о чём речь?

– Вы сказали, что директор отделения Хо – ведущий специалист.

Лицо Лин Жаня внезапно помрачнело.

.....

Смех никогда не задерживался в отделении неотложной помощи надолго.

Лин Жань вернулся в реанимацию и снова последовал за директором отделения Хо.

Как директор отделения по чрезвычайным ситуациям, Хо Цунцзюнь редко пачкал руки. Если бы Лин Жань не получил возможность оперировать в этот день, он бы сейчас не гулял.

Тем временем Лин Жань должен был получить в будущем значительные навыки, приобретая кое-какой практический опыт сейчас, а также наблюдая за другими врачами в их ремесле.

Интерны и врачи-ординаторы отчаянно искали возможности отточить на практике свои знания, чтобы приобрести бесценный опыт на долгие годы вперёд, потому что новичкам в больнице было трудно получить шанс на настоящую больничную практику. При нормальных обстоятельствах лечащие врачи никогда бы не посмели позволить им заниматься пациентами. Это был порочный круг. С одной стороны, старшие врачи будут заняты настолько, что никогда не смогут выполнить свою работу. С другой стороны, новичкам будет трудно получить шанс войти в контакт с пациентами.

Другими словами, самым важным для хирурга было получить эту самую первую попытку в хирургии.

С помощью первого шва можно было полностью понять упругость и структуру человеческой кожи, чему никогда не могли научить сшивание бананов и свиных шкур.

То же самое можно было сказать и о первой операции, первой резекции, первой полевой диагностике (ПП: скорее всего речь идёт об энергетической оболочке человека) и так далее.

Однако этот самый «первый раз» для хирургов получить было практически невозможно. Им приходилось бороться за эту возможность.

Можно было сформировать группы, и они бы по очереди выполняли различные служебные обязанности. Но было бы трудно воспользоваться возможностью стать главными хирургами хирургических операций. Иногда, у интернов могли возникнуть случаи, когда им приходилось выполнять аппендэктомии (ПП: вырезание аппендицита) на пациентах. Во время стандартизированной подготовки самыми простыми случаями, которые они могли бы получить в свои руки, были как раз аппендэктомии.

Для любого человека было бы несбыточной мечтой прикоснуться к печени или почкам пациента без трёх-пяти лет подготовки.

Не говоря уже о том, чтобы вонзить руку в торс пациента, как Лин Жань.

Если бы им это удалось, они могли бы написать научно-исследовательскую работу сразу же. Но если они потерпели бы неудачу, им бы просто повезло, если бы они попрощались со своей профессиональной карьерой. Ещё хуже, если бы они столкнулись с судебным иском или двумя.

К человеческой жизни следует относиться с особой тщательностью и осторожностью. Если бы не тот факт, что пострадавший в автокатастрофе потерял много крови, впал в шоковое состояние и находился в критическом состоянии в сочетании с полной уверенностью Лин Жаня в том, что он владеет совершенной техникой контроля кровотечения голыми руками, он не рискнул бы сунуть руку в живот пациента.

Однако сегодняшний инцидент заслужил уважение отделения по неотложным ситуациям.

Все признавали, что у Лин Жаня действительно «были кое-какие тузы в рукавах». Но большинство из них были больше озабочены тем, чтобы Лин Жань не стал вмешиваться в их дела и не взял на себя их операции.

Управление кровотечением голыми руками без создания операционного поля и так далее звучало и выглядело эпично. Но из-за того, насколько это было рискованно и сложно, никто не хотел дать Лин Жаню ещё один шанс попробовать это снова.

(ПП: подготовка операционного поля – обработка и подготовка пациента к операции: гигиеническая ванна или душ, смена белья, сбривание волос на месте будущей операции, протирание кожи спиртом, смазывание йодонатом 1%, закрытие стерильным бельем и снова смазывание йодонатом, в зависимости от положения тела следят, чтобы йодонат не затёк в кожные складки, которые смазывают спиртом, потом делают местную анестезию либо общий наркоз, при разрезе края кожи придерживают салфетками или протекторами и уже потом выполняют саму операцию)

В наши дни широко практикуется обязательство средств[1]. Что было бы, если бы вы потерпели неудачу?

Таким образом, врачи, которые делали вещи по книге, были ещё более осторожно настроены против Лин Жаня.

Лин Жань, казалось, ничего этого не замечал.

Его это тоже не волновало.

В отличие от многих студентов-медиков, которые сдавали экзамены, чтобы стать врачом в силу определённых социальных факторов, Лин Жань с детства питал интерес к медицинской науке.

Всё происходило в клинике, где он получил свой собственный взгляд на мир, жизнь и ценности.

Лин Жань был слишком любопытен и задавал слишком много вопросов о людях и болезнях. В результате пострадали его межличностные отношения, но для него это тоже не имело значения.

Беспокойство лечащих врачей в процедурном и реанимационном отделениях давило на сердце.

Тем не менее, он также не стал бы из кожи вон лезть, чтобы проникнуть в их принципы.

По правде говоря, ни один из оставшихся пациентов не подходил для его практики.

Начнём с того, что идеальный уровень контроля кровотечения голыми руками не был идеальным. Он не подходил для использования во многих областях, особенно в реанимационном отделении неотложной помощи. Существовало несколько других более безопасных альтернатив.

Лин Жань родился красавцем, поэтому у него никогда не было возможности держаться в тени, и он не очень-то любил хвастаться.

Во второй половине дня настроение в реанимационной значительно улучшилось.

Директор отделения Хо закончил работу вовремя. Прежде чем уйти с работы, Лин Жань заскочил взглянуть на пациента, пострадавшего в автокатастрофе.

Прошло несколько часов. Пациент всё ещё спал. Несколько молодых людей лет двадцати стояли вокруг пациента.

– Доктор Лин, спасибо, что спасли нашего тренера, – худой и высокий молодой человек посмотрел с благодарностью на Лин Жаня. Он шагнул вперёд и поздоровался с ним: – Я действительно не ожидал, что такой совершенно здоровый человек внезапно попадёт в автокатастрофу…

Лин Жань опустил голову и посмотрел на свой белый халат: – Не могу сказать, что это я его спас. Доктор Хо был главным хирургом, который наблюдал за операцией.

В больнице взять на себя ответственность за операцию было делом серьёзным. Никто не должен был относиться к этому легкомысленно.

Худой, высокий молодой человек улыбнулся и сказал: – Не стоит скромничать. Я видел видеозапись. Если бы вы не ринулись к нему и не надавили на него, наш тренер истёк бы кровью.

– Видеозапись?

Судя по выражению лица Лин Жаня, молодой человек понял, что Лин Жань ничего не подозревал. Поэтому он быстро достал телефон и показал его Лин Жаню.

– Вот, оно самое.

При съемке камера телефона немного шаталась, но фокус объектива был направлен на Лин Жаня.

Ангел в белом с красивым лицом был основной темой начала съёмок.

Несколько секунд спустя, Лин Жань был замечен завершающим семиступенчатую технику мытья рук. С обеими твёрдо согнутыми и поднятыми руками, он спокойно прошёл сквозь центр реанимационной комнаты, проходя сквозь толпу зевак в белых халатах. Затем он прошёл между директором отделения Хо и Чжао Лэем, когда они стояли близко друг к другу, прежде чем протянул руку и засунул её прямо в живот пациента, который лежал на больничной койке.

В то же время владелец телефона вскрикнул от удивления. Громкость записи увеличилась. Слова, прозвучавшие в ушах Лин Жаня, показались ему знакомыми.

– Дно капсулы Глиссона пациента кровоточит…

– Директор, кровотечение остановилось.

– Лин Жань, забирайся на каталку.

Фокус видео был направлен на Лин Жаня. Между тем, голоса людей, говорящих рядом с Лин Жанем в видео, также попали в уши и поле зрения вместе с другими звуками и шумами в реанимационной палате.

Он прислушивался к разговору нескольких врачей и наблюдал за их движениями. Наконец он взглянул на себя в тот момент, когда забрался на каталку. Лин Жань поддерживал свой вес на каталке руками, когда они ехали в операционную. В этот момент из телефона внезапно раздался яростный звук барабана. Это было похоже на биение человеческого сердца, за которым следовал звук вдохновляющей песни.

– Гордо стоя лицом навстречу тысячам тяжёлых волн [2]…»

– Горячая кровь, словно красные лучи солнца [3]…»

Примечания:

1. Обязательство средств: это похоже на систему, в которой первый врач, посещающий пациента, несёт ответственность за пациента. Именно этот врач обязан узнать всё о пациенте, и он должен передать эти знания другому лечащему врачу, если это необходимо в соответствии с ситуацией.

2, 3. Строчки из песни Однажды в Китае.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 33**

33 глава: Ошибки Молодости

– Спасибо, доктор Лин, – несколько молодых людей, окруживших Лин Жаня, начали благодарить его.

Выражение лица парня не изменилось: – Где вы увидели это видео?

– Группа пациентов, Городской Форум. Это и в кругу моих друзей тоже. Он даже был отправлен в Weibo, – высокий и худой молодой человек пытался умаслить Лина Жаня необдуманными словами, когда он сказал: – Доктор Лин, вы прекрасны и ваши медицинские навыки просто потрясающие. Вы – стандартный материал для статуса интернет-знаменитости. Все им делятся. Было бы нелогично, если бы вы не были знамениты, в отличие от нас.…

– Да уж, вы, ребята, особо не похожи на интернет-знаменитостей, – Лин Жань никогда не смог бы принять такую грубую лесть. Он думал только о том, чтобы закончить разговор как можно скорее.

Разговор был прерван, как и ожидалось.

Высокий, худой молодой человек кашлянул и неловко сказал: – Наши выступления действительно немного разочаровывают аудиторию. О, я забыл упомянуть об этом. Мы все из клуба «Вершина Облаков».

Он немного подождал. Когда он увидел, что Лин Жань вообще не отреагировал и никак не откликнулся на это название, он был немного разочарован. Затем он сказал: – Клуб «Вершина Облаков» – это клуб киберспорта, который был основан нашей командой в городе Юн Хуа. Наш тренер был государственным служащим спорткомитета. Если бы он не настаивал на том, чтобы эта идея осуществилась, наш клуб, в первую очередь, не сформировался бы.

– Совершенно верно. Тренер многое отдал и хорошо вложился в клуб.

– Ему приходилось пить с правительственными служащими каждый божий день. Мы думали, он умрёт от пьянства.…

– Эй, хватит нести чушь, – высокий, худой молодой человек почувствовал себя немного смущённым и остановил других, прежде чем сказал: – Наш клуб сосредоточен в основном на популярном Короле Славы в этом году. Меня зовут Дун Чжичжуань. Скажите, доктор, Вы играете в мобильные игры?

Лин Жань невольно бросил быстрый взгляд на некоторых из них. Затем он сказал: – Я играл Короля Пестицидов[1] ещё в школе.

– Ха-ха! Вот здорово! Мы можем добавить друг друга в друзья и поднять ваш рейтинг, когда все будем посвободнее, – Дун Чжичжуань, казалось, снова приободрился и сказал с усмешкой: – Хотя мы, возможно, и не сможем возвысить Вас до ранга короля, для нас будет проще простого поднять до ранга алмаза.

– Сейчас я свободен, – Лин Жань не сдержался и достал телефон.

Действительно, у него было свободное время. Это был тот подходящий момент для того, чтобы уйти с работы.

Дун Чжичжуань, вероятно, редко встречал таких прямолинейных людей, как Лин Жань. Он был ошеломлён на мгновение, прежде чем быстро добавил, Лин Жаня в WeChat: – Я забыл спросить, каково Ваше место в этой игре, доктор Лин?

Лин Жань слегка поднял голову и сказал: – Бронзовый уровень 3.

Лицо Дун Чжичжуаня внезапно застыло.

Как профессиональный киберспортивный игрок, который тренировался более двенадцати часов в день, Дун Чжичжуань признал, что способен убить всех игроков – любителей в одно мгновение.

Однако, если он должен был говорить с точки зрения партий с такими любителями, то, как игроки самого низкого ранга во всей рейтинговой системе игры, игроки бронзового уровня 3 постоянно играли чудодейственную роль в затягивании всей партии на дно.

– Доктор Лин, вы ведь редко играете в игры, верно?

– Определённо.

– Как Вы смогли тогда стать бронзовым уровнем 3, даже если вы случайный игрок...

Игроки киберспортивного клуба утешали друг друга.

Лин Жань изобразил на лице улыбку и объяснил: – Я должен был играть в общей сложности более ста часов. Просто я теряю больше, чем выигрываю.

– Не беспокойтесь. Мы можем помочь поднять ваш рейтинг. Вы сможете победить, – стиснув зубы, сказал Дун Чжичжуань. По крайней мере, он смог получить врачебный WeChat.

В настоящее время, даже если бы вы дали врачу денежную взятку или подарили подарок, не каждый врач согласился бы дать свой WeChat.

– Когда вы выходите с работы? Давайте сыграем один раунд, хорошо? Дун Чжичжуань решил ещё крепче вложить «денежный подарок» в руки Лин Жаня. У тренера было много крови. Похоже, ему приходилось остаться в больнице подольше.

– Ещё немного... две минуты. Я начну матч, когда войду в зал ожидания. Врачам не разрешается играть в игры в палате пациента, – Лин Жань, казалось, был очень щепетильным, когда дело доходило до следующих правил.

Дун Чжичжуань повторил своё обещание, и Лин Жань вышел за дверь. Он вернулся к тренеру и включил телефон. Потом с серьёзным видом, он сказал остальным: – Мы должны работать вместе, чтобы выступать в качестве наставников для доктора Лин Жаня. Просто рассматривайте это как миссию, организованную тренером.

– За тренера!

– За тренера!

– Давайте сделаем всё, что в наших силах.

Все смотрели на своего бледного тренера, лежащего на больничной койке. Они ничем не могли помочь, кроме как сжимать кулаки.

.....

После этого Лин Жань провёл два приятных часа.

Его рейтинг улучшился. Но не это стало источником его радости. Самым большим источником его радости было то, что, как бы он ни играл и как бы плохо ни играл, он всегда мог устроить резню.

По правде говоря, он мог бы продержаться ещё два часа, если бы Дун Чжичжуань и другие внезапно не занялись другими делами.

После того, как игра закончилась, Лин Жань не спешил отправляться домой. Вместо этого он начал просматривать Weibo.

Как и ожидалось, он смог найти видео после того, как набрал несколько ключевых слов.

Там появилась тема Weibo под названием «Красивый доктор останавливает кровотечение голыми руками». Это было самое пересылаемое и самое комментируемое видео. Появилось около трёх тысяч комментариев под этой темой в Weibo.

Лин Жань нажал на кнопку, чтобы взглянуть на них. Первые, которые появились, были бессмысленными копиями вставленных комментариев: [Доктор, я поцарапал колено. Пожалуйста, помогите мне и взгляните на него]

Лин Жань молча пролистал страницу.

Только когда он продвинулся дальше в разделе комментариев, постепенно появились серьёзные и несерьёзные комментарии.

Прошло не так много времени, прежде чем взгляд Лин Жань не остановился на одном длинном комментарии.

[Как врач, который сражался на передовой в медицинской области, я видел много безрассудных поступков молодых врачей. Если видео, которое я видел сегодня, не было постановочной записью, то его можно считать одним из самых безрассудных инцидентов, которые я видел в своей жизни. Можно ли контролировать кровотечение пациента голыми руками без подготовки операционного поля? Это может быть возможно, но доктору потребуется богатый опыт в сочетании с выдающимися теоретическими знаниями. Что касается меня, то в стране есть лишь горстка хирургов, которые могли бы это сделать, и я считаю, что нет никого, кто осмелился бы на такое. Почему? Потому что одной ошибки достаточно, чтобы создать стандартный случай врачебной халатности. Вполне возможно, что молодой врач на видео не знает, на какой риск он пошёл, пока делал это. Если бы я был ответственным за эту больницу, я бы немедленно приостановил лицензию врача и провёл самое строгое медицинское расследование в отношении него…]

Лин Жань посерьёзнел и прочел комментарий ещё раз.

Количество просмотров и комментариев под ним также очень быстро росло. Судя по текущей тенденции, это будет просто вопрос времени, прежде чем он превзойдёт мнения и доли первоначального поста.

Лин Жань взглянул на информацию о комментаторе Weibo. Его описание было очень впечатляющим: Доктор медицины, специалист из провинциальной больницы Чанси, Ци Чжэньхай.

Лин Жань потёр голову.

С точки зрения масштаба и славы, больница Юн Хуа была ведущей больницей в провинции Чанси. Однако нельзя недооценивать и другие провинциальные больницы. Тамошние специалисты также имели немалое влияние в области медицины.

Лин Жань внезапно понял, что, возможно, исследовательская работа, которую директор отделения Хо хотел, чтобы он написал, была не только обучением. Возможно, потому что он хотел, чтобы у Лин Жаня была научная исследовательская работа за поясом.

Научные статьи были оружием хирургов.

Исследовательские работы также были мощным оружием в медицинском сообществе. Они использовались для того, чтобы представить врача, объяснить его действия, нападать на других и отражать атаки других.

Когда Лин Жань подумал об этом, он перестал прокручивать ленту Weibo. Он собрал вещи и направился обратно в общежитие.

В больничном общежитии располагалась небольшая библиотека с книгами и бесплатным электронным библиотечным обслуживанием. Она также использовалась в качестве учебной комнаты.

Только крупномасштабные третичные больницы класса А, такие как больница Юн Хуа, могли иметь такие хорошие условия. Другие больницы высшего уровня А, у которых было несколько меньшее финансирование, считались состоятельными, если у них было общежитие. Что касалось кабинетов в больнице, то их существование полностью зависело от того, насколько далеко находились общежития далеко от самой больницы.

– Лин Жань, сюда! – как только Ван Чжуан Юн увидел, Лин Жаня, он сразу же окликнул его.

Услышав его голос, интерны и врачи-ординаторы одновременно подняли головы, как будто их научили быть частью флешмоба.

– Лин Жань... – Чэнь Ваньхао уставился на Лин Жаня, и вид у него был возмущённый.

– Тебя кто-то обидел или что-то? – Лин Жань рассмеялся без всякого сочувствия и отложил ноутбук, прежде чем начать поиски в интернете.

Доступ к неограниченному поиску и загрузке электронных журналов возможен был только в том случае, если использовалась сеть, предоставляемая больницей. Это была существенная особенность для написания исследовательской работы.

Но Чэнь Ваньхао только достал свой телефон и передал его Лин Жаню, спросив: – Где ты этому научился?

Лин Жань опустил голову и посмотрел на него. Он видел только фотографию, где сам стоял на коленях на каталке, а одна его рука была погружена в живот лежащего пациента.

– Это ты? Это ты, верно?! – переполненный завистью, Чэнь Ваньхао стиснул зубы так сильно, что они практически стучали.

С точки зрения обычного человека, картина действительно казалась немного странной и пугающей.

Но с точки зрения интерна были основания, чтобы начать ревновать…

Лин Жань, в буквальном смысле, засунул руку в человеческое тело.

– Контроль кровотечения голыми руками. В это время кровотечение не прекращалось. Он уже был в шоке от потери слишком большого количества крови, – небрежно ответил Лин Жань, просматривая страницу в интернете на своём телефоне. Потом он наткнулся на пост: [Новорожденные телята не боятся тигров, вот новые интерны нынешнего века]

Сообщение было размещено на Гиацинтовом форуме [2]. Первоначально это был профессиональный веб-сайт, который предоставлял некоторую медицинскую информацию. Но в настоящее время он в основном стал порталом для врачей, чтобы общаться друг с другом.

Лин Жань намеренно бросил взгляд на время загрузки сообщения и количество просмотров. Два часа назад его прочли десять тысяч человек. Казалось, что тенденция немного изменилась.

Однако, как оказалось, основное внимание людей было сосредоточено не на том, был ли пост в тренде или нет.

– Ты трогал печень? Живую печень? Каково это? – возможно, вопросы Ван Чжуан Юна прозвучали бы немного извращённо с точки зрения обычного человека. Однако для интернов это было нормой.

Честно говоря, Ван Чжуан Юн, явно сказал за всех стажёров сразу.

По меньшей мере тридцать-сорок процентов студентов смотрели в сторону Лин Жаня.

Вопросы лишили парня дара речи. Он тщательно обдумал вопросы, прежде чем сказал: – Она была довольно мягкой, когда между моей рукой и печенью была перчатка. Это было похоже на только что приготовленную свиную ножку.

– Отвратительно.

– Никогда больше не буду есть свиные ножки.

– Даже готовые. Чёрт возьми.

Многие из них одновременно показали, что то, что только что сказал Лин Жань, было слишком далеко за пределами того, что они могли принять.

В этот момент Ван Чжуан Юн погладил подбородок, прежде чем с любопытством спросил: – Так… это было…ободряюще?

Примечания Перевода:

1. Король пестицидов – это название игры Король Славы. Поскольку название игры было под влиянием китайского сленга и то, как они произносили китайские слова, звучало достаточно похоже. Вот сравнение китайского пиньиня:

Король Славы (Wang Zhe Rong Yao) и Король Пестицидов (Wang Zhe Nong Yao).

2. Гиацинтовый форум – это мобильное медицинское приложение (Apple Store), запущенное китайской сетью акушерства и гинекологии на основе 17 лет профессиональных услуг для врачей, работающих в акушерстве и гинекологии. Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность китайских акушеров и гинекологов за счёт использования мобильных продуктов, оптимизировать эффекты непрерывного образования и способствовать интерактивному опыту врачей и пациентов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 34**

34 глава: Определение Источников Кровотечения

Промучившись всю ночь, Лин Жаню, наконец, удалось написать план своей научно-исследовательской работы.

Для студента, который прошёл всего несколько недель обучения по написанию исследовательских работ, наличие известного специалиста, готового помочь ему написать исследовательскую работу, было практически манной небесной. Из-за этого Лин Жань без колебаний израсходовал ещё одну энергетическую сыворотку.

Его запас энергетических сывороток сократился с шести бутылёчков до пяти, но Лин Жань считал, что завершение задачи было для него более ценным, чем полноценный отдых.

Хо Цунцзюнь был шокирован, когда увидел, что Лин Жань принёс исследовательскую работу.

Он прочёл предисловие и удивлённо взглянул на Лин Жаня: – Ты не спал прошлой ночью?

– Да.

– Убедись, что весь день на ногах не повлияет на производительность твоей работы.

– Без проблем, – Лин Жань выглядел довольно расслабленным.

– Разве не здорово быть молодым? – Хо Цунцзюнь громко рассмеялся. Затем он повернулся и сказал: – Только молодые могут не спать всю ночь и по-прежнему могут без проблем приходить на работу в больницу, всё ещё находя время для написания исследовательской работы.

Сказав это, он снова опустил голову и внимательно прочитал набросок. Мужчина выхватил гелевую ручку, которую всегда носил с собой, и осмотрел её.

Услышав их разговор со стороны, доктор Чжоу сказал с улыбкой: – Директор отделения, стоит организовать смену для Лин Жаня?

– Да, позаботьтесь об этом, и позвольте ему выучить свой урок так, чтобы можно было сказать, что он будет способен работать эффективно даже после того, как не спал всю ночь. Хм... Хотя… Не давайте ему сегодня смену. Начните с завтрашнего дня, – ответил Хо Цунцзюнь, не поднимая головы. Работа врача требовала, чтобы он круглый год работал в ночную смену, особенно в отделении неотложной помощи. Их биологические часы были повернуты в обратную сторону, а иногда раскурочены до такой степени, что их эндокринная система была полностью нарушена. Прошло довольно много времени с тех пор, как он встречал кого-то, кто осмеливался сказать, что может засиживаться до глубокой ночи на выходных, при этом работая в больнице.

Доктор Чжоу усмехнулся и сказал Лин Жаню: – Видишь ли, директор отделения всё ещё любит тебя и беспокоится, что ты не сможешь продержаться два дня без сна подряд. Ладно, на работу завтра вечером.

Лин Жань беспечно согласился. Хотя врачи терпеть не могли работать в ночную смену, они не возражали. Тем более для Лин Жаня, который вовсе не считал это обременительным.

Зелёные новички были ещё в том периоде времени, когда были слишком сильно взволнованы своей работой. Прямо как первая неделя в первом классе, когда ученики трясутся над своими тетрадями, учебниками, складывают по цветам радуги фломастеры в пенале и так далее… Для новобранцев во врачебном деле было практически честью получить возможность проводить консультации для пациентов и даже операции, потому что на самом деле у врачей-интернов обычно не было возможности работать посменно, поскольку они не могли ничем помочь в виду отсутствия опыта.

Хо Цунцзюнь закончил читать научно-исследовательскую работу. Он слегка наклонил голову и сказал: – Этот план довольно хорошо написан и очень хорошо продуман.

Как только Лин Жань это сказал, он понял, что его догадка оказалась верна.

Хо Цунцзюнь хотел, чтобы Лин Жань написал исследовательскую работу не только для того, чтобы попрактиковаться в этом, но и в качестве меры предосторожности против всех, кто сплетничает о нём.

Из-за этого он намеренно включил свои наблюдения в системе, которые он успел подключить до того, как выполнил контроль кровотечения голыми руками и сделал их независимым разделом для себя: [Определение источников кровотечения без создания операционного поля]

Создание требуемого операционного поля путём воздействия на определённые части тела пациента во время выполнения любого типа операции также требовало изучения. Говорили, что на обучение хирургии уходит пять лет, а на создание соответствующих операционных полей аж целых десять. Для врача было очень важно узнать, как получить желаемое операционное поле, то есть, подготовку пациента к основной операции.

Целью разрезания пациента было создание этого самого операционного поля. Микроскопы использовались для того, чтобы поле было чётче. Иногда из тела пациента временно удаляли почку, чтобы получить желаемое операционное поле.

Однако нельзя было всё время получать идеальное операционное поле, особенно в отделении неотложной помощи. Даже когда не было операционного поля, всё, что было сделано, ДОЛЖНО было быть сделано.

Добавив [определение источников кровотечения без операционного поля] в качестве раздела, Лин Жань не только обеспечил закономерность того, что он сделал, но и сделал исследовательскую работу более соответствующей стандартам в одно мгновение.

Доктор Чжоу сказал с улыбкой: – Наш директор редко хвалит кого-либо. Могу я взглянуть на исследовательскую работу?

– Вам действительно стоит взглянуть на это. Сколько лет прошло с тех пор, как вы сами стали врачом? И сколько научных работ вы написали? –директор отделения Хо никогда не был так любезен в присутствии доктора Чжоу. Лечащие врачи были основными фигурами отделения, и доктор Чжоу, который использовал любую возможность, чтобы расслабиться, естественно, не мог избежать выговоров со стороны начальства.

Однако доктор Чжоу отлично фильтровал чужие оскорбления и часто делал вид, будто ругали вовсе не его, а кого-то другого. Может быть, потому что он привык к тому, что директор отделения постоянно на него возмущался и отчитывал его. Доктор Чжок не воспринял этот выговор всерьёз и, покачивая головой, прочитал набросок исследовательской работы Лин Жаня.

Послышался какой-то шум, и к ним немедленно присоединился лечащий врач Чжао Лэй. Пробежавшись некоторое время глазами по тексту, он сказал Лин Жаню: – Не плохо, действительно. Ещё даже в больницу не приняли, а уже пишет исследовательскую работу.

По сравнению с доктором Чжоу, внешний вид лечащего врача Чжао Лэя более соответствовал большому белому халату. Его самой характерной чертой была светлая кожа, гладкая и увлажнённая. Кроме того, телосложением он был худее и мог сойти за милого щеночка.

И когда дело доходило до жизни в отделении, Чжао Лэй тоже вёл себя как маленький щенок. Он был свирепее остальных, когда дело доходило до хирургических операций. Каждый день ему приходилось соревноваться с врачами одного с ним уровня. После того, как его повысили до лечащего врача, он, естественно, стал более жёстким к младшим врачам. В этот момент его взгляд, устремлённый на Лин Жаня, тоже стал очень тяжёлым.

Чжао Лэй сразу же обнаружил, что с текстом было что-то не так: – Лин Жань, в Вашей исследовательской работе в качестве примера используется операция, проведённая директором нашего отделения. Разве вы не должны включить в текст имя нашего директора отделения?

– Доктор Чжао, хотите, чтобы Ваше имя было включено? – тот факт, что Лин Жань не был хорош в межличностных отношениях, помогал ему видеть сквозь прямые мотивы других людей.

Хо Цунцзюнь и так уже был довольно опытным директором отделения неотложной помощи и не хотел, чтобы его имя фигурировало в короткой исследовательской работе. Чжао Лэй был тем, кто жаждал возможности иметь своё имя в SCI.

Чжао Лэй не ожидал, что Лин Жань будет так прямолинеен, и быстро объяснил: – Мне всё равно, будет ли в нём моё имя. Я просто чувствую, что как главный хирург, директор нашего отделения…

– Исследовательская работа ещё даже не написана. Нет смысла обсуждать это сейчас, – Хо Цунцзюнь помог ему выбраться из затруднительного положения и сменил тему: – Юный Чжао, Вы ещё так молоды. Попробуйте написать план исследовательской работы к следующему месяцу и передайте его мне.

Чжао Лэй ахнул и молниеносно выпалил: – Директор, в последнее время у меня много смен.

– Это хорошо, когда у тебя много смен. Иметь дело с пациентами, когда они есть, а можно использовать время, когда пациентов нет, чего не сделаешь, чтобы стать ещё полезнее и продуктивнее для больницы.

Чжао Лэй не знал, плакать ему или смеяться: – А что, бывают случаи, когда в отделении неотложной помощи нет пациентов?

– Ну, если быстро разберётесь с пациентами, – ответил Хо Цунцзюнь. – То, сколько бы времени ни осталось, это будет время без пациентов. Логично.

– Даже если бы с ними быстро разбирались, – проворчал Чжао Лэй. – То скорая медицинская помощь могла бы прислать ещё больше пациентов.

– Тогда Вы должны быть быстрее, чем скорая медицинская помощь! Когда я служил в армии, я не мог просто винить врагов за то, что они ранили слишком много людей, или наших товарищей. Или за то, что они прислали слишком много раненых ко мне, верно? – заряженность Хо Цунцзюня уже вышла за пределы его слов.

Чжао Лэй подумал: «Ты всё равно не участвовал ни в одной войне», – но если бы он сказал это вслух, то обрёк бы себя на быструю гибель. Директор отделения Хо сорок лет гордился тем, что он военный врач.

– Хватит, собирайте вещи и начинайте делать обход.

Хо Цунцзюнь чувствовал, что они провели достаточно времени в болтовне. В тот момент, когда он отдал приказ, все врачи в офисе начали действовать, как организованная охотничья команда.

Когда они вышли за дверь, врачи уже выстроились в цилиндрическую форму: директор отделения впереди, заместители директора отделения по бокам, лечащие врачи позади директора отделения и врачи-ординаторы позади лечащих врачей.

С другой стороны, Лин Жань и другие интерны шли позади врачей-ординаторов, держа в руках медицинские записи.

Это был момент, когда старшие врачи должны были выставлять напоказ свои знания, а младшие – проходить тестирование. Конечно, их дорогой директор всегда был самым великолепным, он был абсолютной звездой в любом отделении.

В больнице, где царило строгое разделение классов, дисциплина подчёркивалась в каждый момент. Врачи всегда двигались упорядоченно и действовали так же аккуратно, как их чистая и белая форма.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 35**

35 глава: Единая Книга Навыков

Отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа занимало собственное небольшое здание, которое было соединено со зданием отделения.

Хо Цунцзюнь медленно обходил смотровые комнаты, одну за другой в порядке возрастания. Он слушал отчёты врачей-ординаторов, отвечающих за предоставление предложений или планов лечения.

Время от времени Хо Цунцзюнь снимал повязки с пациентов, чтобы посмотреть, как заживают их раны.

Отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа начинало принимать форму небольшого отделения внутренней медицины и хирургии.

Койки в смотровых палатах были в основном полностью заняты. Только в такой ситуации врачи были бы относительно готовы перевести пациентов в другие отделения.

Хо Цунцзюнь приподнял повязку на пояснице пациента и повернулся, чтобы спросить Лин Жаня: – Это ты наложил шов?

– Да. Пациенту двадцать восемь лет, его ударили арматурным стержнем на строительной площадке. Я осмотрел его, и зашил рану... – он говорил с полминуты, как будто читал по памяти.

Так было, когда они обходили палаты. Директор отделения и заместители директора отделения, отвечающие за группы лечения, редко контактировали с пациентами. В отличие от обычных людей, они не знали о пациентах всего. Врачи-ординаторы и младшие врачи отвечали за все тривиальные задачи.

Если врачи-интерны, такие как Лин Жань, должны были участвовать в лечении пациентов, они также должны были выполнять соответствующую рутинную работу и объяснять нюансы старшим врачам, когда они выполняли обход палат.

Короче говоря, время младших врачей стоило потратить впустую, чтобы старшие врачи могли сосредоточить всю свою энергию только на диагностике и лечении пациентов. Что касается отделения хирургии, то любая операция должна была проводиться врачами более высокого ранга, в то время как предоперационная подготовка и прогнозы пациентов предоставлялись младшим врачам.

Конечно, если возникнет конфликт между врачами и пациентами, взбучку получат младшие врачи.

Точно так же Хо Цунцзюнь не стал заглядывать в медицинские записи. Он узнавал о ситуации, только слушая её с прищуренными глазами, прежде чем надавить на позвонки пациента и спросить: – Что чувствуете?

– Ничего? – пациентом был молодой фермер-строитель, который впервые попал в больницу. Он был очень обеспокоен, когда увидел группу врачей.

Хо Цунцзюнь что-то промычал в ответ и переложил руки в сторону и нажал ещё несколько раз: – А сейчас?

– Ничего, – пока мужчина говорил, он взглянул на выражение лица Хо Цунцзюня и тихо спросил: – А разве я должен что-то почувствовать?

– Хорошо ничего не чувствовать, – Хо Цунцзюнь сверкнул приятной улыбкой. С его точки зрения, он чувствовал себя счастливее, если прогноз пациента был хорошим. Из-за этого он даже пошёл своим путём, чтобы объяснить: – Обычно, когда эта часть тела повреждена, и вводится местный анестетик, пациенты часто чувствуют здесь боль и потом становятся более чувствительными. Иногда некоторые из них испытывают слабость и боль в пояснице, что влияет на их жизнь и способность выполнять физический труд.

Хо Цунцзюнь ещё несколько раз надавил на нижние позвонки пациента и сказал: – Поскольку Вы не чувствуете боли и никаких неприятных ощущений прямо сейчас…

– Вовсе нет, – молодой фермер, ставший строителем, твёрдо кивнул, а стоявшие рядом члены его семьи облегчённо улыбнулись.

– Это показывает, что операция по удалению и наложению швов прошла хорошо, и что вы быстро поправляетесь. Это хорошо.

– Это замечательно. Спасибо, доктор. Спасибо, – пациенты и члены его семьи счастливо улыбались, благодаря доктора и выдыхая с облегчением. Атмосфера была гармоничной и любящей.

В то же время Лин Жань услышал знакомый голос системы, сообщившей ему о случившемся.

[Новое достижение разблокировано: Искренняя благодарность пациента]

[Описание достижения: Искренняя благодарность пациента – самая большая награда врачу]

[Награда: Основной сундук с сокровищами]

Однако Лин Жань не мог не испытывать эмоций. После зашивания стольких ран он только дважды получал «искреннюю благодарность», и оба раза это были случаи, подтверждённые Хо Цунцзюнем.

Возможно, потому что пациенты не знали, является ли лечение, которое они получали, лучшим, и могли судить о нём только на основе информации, полученной от главных врачей, таких как Хо Цунцзюнь.

Или потому, что пациенты тоже нуждались в чужих заключениях, чтобы от всего сердца поблагодарить своих врачей?

Лин Жань был погружён в свои мысли, и выражение его лица стало несколько холодным и мрачным. Рядом с другими людьми, он показался бы надменным.

Доктор Чжоу очень любил Лин Жаня. Он несколько раз кашлянул и сказал: – Шов молодого Лина действительно был сделан очень хорошо.

Доктор Чжоу был опытным лечащим врачом и имел довольно мощную поддержку за своей спиной. Услышав это, Хо Цунцзюнь кивнул и сказал, соглашаясь: – Швы Лин Жаня не так уж плохи.

– Он – талант, который определённо нужен нашему отделению, – сказал доктор Чжоу с улыбкой.

Перед столькими людьми Хо Цунцзюнь только напевал себе что-то под нос и ничего не говорил на эту тему.

Самый большой вопрос, касающийся всех врачей-интернов, которые приходили и уходили каждый год, – это количество людей, которым разрешалось остаться.

На него смотрели не только врачи-интерны. Квалифицированный персонал больницы тоже наблюдал за ним. Несмотря на то, что Хо Цунцзюнь хотел оставить себе такого талантливого стажёра, как Лин Жань, он не стал бы говорить об этом перед другими людьми, пока не будет уверен в этом.

Это был типичный пример щекотливой темы.

Тем не менее, на какое-то время Лин Жань стал центром всеобщего внимания. У интернов, стоявших позади группы, были особенно смешанные чувства.

В эти дни студентам было уже довольно трудно оставаться в больнице после прохождения практики. С подробностями больницы Юн Хуа они теоретически могли бы поднять свои чёткие требования, чтобы принимать только аспирантов.

Тем не менее, они всё ещё сохранили проход для студентов, чтобы войти в больницу. На первый взгляд они утверждали, что это потому, что они не ограничивали себя только одним видом таланта. На самом деле, проход был предназначен для людей с особым отношением к людям в больнице.

Конечно, если директор отделения Хо должен был найти способ удержать Лин Жаня, у которого не было поддержки, с его должностью директора отделения и члена административного комитета больницы, он, естественно, рассматривался бы как сторонник и чуть ли не покровитель Лин Жаня.

Лин Жань тихонько отошёл в конец группы.

На данный момент он не обладал достаточной квалификацией, чтобы отвечать за койки. Из-за этого пациенты, с которыми он имел дело, были размещены на пустых кроватях, принадлежавших другим врачам-ординаторам. Совершая обход палат, он должен был идти вперёд и докладывать обо всем, когда наступала очередь пациентов. После того как он заканчивал доклад, ему приходилось возвращаться на своё место.

«Открой коробку», – поскольку Лин Жань теперь знал, что другие люди не смогут увидеть то, что выходит из ящика в его голове, он становился всё более и более беспечным, когда дело доходило до вызова системы.

«Открываю сундук с сокровищами», – ответила система.

Перед глазами Лин Жаня тотчас же возникло оживлённое изображение открываемого сундука.

Замок маленькой белой шкатулки медленно открылся, крышка поднялась, и из неё полился яркий свет. Энергетическая…

«Постойте… Что?» – Лин Жань вдруг остановился на месте.

«На этот раз это не энергетическая сыворотка?» – Лин Жань с восторгом увидел, что на свету вибрирует книга.

«Это не энергетическая сыворотка», – ответ системы был настолько жёстким, что прозвучал так, как будто пытался обмануть Лин Жаня ради наживы.

«Открой её, скорее!» – с тех пор как Лин Жань провёл тест Тьюринга, его поведение стало довольно прямолинейным. В любом случае, это была бесчувственная система, и не было никакого смысла быть с ней вежливым.

Что касается вопроса о том, была ли система способна перехитрить тест Тьюринга? Конечно, это было возможно, но что Лин Жань мог сделать в такой ситуации? Он мог только притвориться, что ничего не замечает.

Система больше ничего не говорила. Она только открыла книгу умений, которая сияла серебряным светом. На титульном листе мелким шрифтом было напечатано несколько слов.

[Единая Книга Навыков. Получена ветвь навыка: техника М-Тан (уровень мастера)]

[Введение: метод многожильного внутрисухожильного сшивания, разработанный Цзинь Бо Таном, преподавателем китайского университета Наньтун, в 1992 году. Он представлен в различных формах, таких как двунитевой и трёхнитевой. Прорыв произошёл впервые из-за ограничений Брунелла, и трудностей восстановления сгибающих сухожилий в зоне II (ПП: вторая критическая зона сгибателей кисти). Техника была названа техникой М-Тана (ПП: в инете только маленький ролик нашёл и толком больше ничего, в общем, это очередная техника зашивания)]

[Функция: метод сшивания сухожилия сгибателя используется для восстановления разрывов в сгибающем сухожилии. Для уровня мастера, показатель успеха может быть до 85%, и шансы против проблемного образования прилипания сухожилия можно понизить]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 36**

36 глава: Разумное Разделение

«Эта техника используется для сшивания сухожилий?» – Лин Жань поднял руку и посмотрел на середину ладони, вспомнив приятное чувство, когда в мозг вливается огромное количество знаний. – Техника, специально используемая для сшивания сгибательных сухожилий...

«Да», – ответила система.

Лин Жань молча оценил ценность Единой книги навыков.

Несмотря на то, что сгибательное сухожилие было всего лишь одной из многих тканей в человеческой руке, его было труднее всего вылечить после повреждения. Другими словами, наложение швов на сгибательное сухожилие также будет самым сложным среди всех других операций в отделении хирургии кисти.

Для врачей овладения таким навыком было бы уже достаточно, чтобы зарабатывать на жизнь.

«Система вынуждает меня перейти в отделение хирургии кисти?» – на данный момент навыки в древе навыков Лин Жаня были в основном связаны с наложением швов. Наряду с техникой контроля кровотечения голыми руками, он мог легко выжить в отделении хирургии кисти.

Чем больше была больница, тем выше были требования её элитных отделений к своим сотрудникам с точки зрения их мастерства в отношении определённых навыков, а также снижался спрос отделений на то, чтобы их хирурги имели широкий спектр навыков, также значительно снизился.

Лин Жань мог бы спокойно процветать в отделении хирургии рук больницы Юн Хуа с помощью нового навыка – сшивания сгибательных сухожилий. Даже если бы он не достиг уровня Цзинь Бо Тана, техники уровня мастера М-Тана было бы достаточно для него, чтобы сделать себе имя в Юн Хуа. К тому времени он уже не мог думать ни о чём другом и каждый день зашивал порванные сгибательные сухожилия.…

– Лин Жань, сходи сегодня с доктором Чжоу в реанимацию, – Хо Цунцзюнь закончил с обходом палат довольно рано. Он повернулся к Лин Жаню и решил отдать ему ещё один приказ.

График работы врачей был установлен, и, как правило, врачи-интерны были ограничены только смотровыми и процедурными кабинетами. Они могли войти в реанимационный зал только в учебных целях, когда их вёл туда старший врач.

Лин Жань немедленно ответил. По сравнению с процедурным кабинетом, где предстояло проводить бесконечные операции по зашиванию ран и наложению швов, реанимационное отделение было гораздо более гостеприимной стороной.

Доктор Чжоу был даже счастливее, чем Лин Жань: – Будет здорово, если Лин Жань пойдёт со мной. Я смогу немного прилечь.

– Разве ты не можешь быть хоть чуток более амбициозным? – Хо Цунцзюнь тяжело выдохнул, раздраженный тем, что доктор Чжоу просто отказался оправдать его ожидания.

– У меня просто нет этого, ну не родился я с семью пядями во лбу. Я не понимал этого раньше, но Лин Жань показал мне многое, – вяло пробормотал доктор Чжоу.

Ему не хватало честолюбия и амбиций. Или, по крайней мере, стремления подняться на вершину медицинской науки. В больнице доктор Чжоу делал то, что от него требовалось, и ничего больше. Он даже мог позволить себе роскошь подшучивать над директором своего отделения, проработав некоторое время в больнице.

Это не слишком устраивало Хо Цунцзюня, но было бы нехорошо выглядеть слишком укоризненным: – Как опытный врач, ты всегда должен присматривать за Лин Жанем. Можешь оставить некритические случаи и все случаи с кровотечением Лин Жаню, но ему нельзя брать дело в свои руки так, как в прошлый раз.

– Вы слишком добры к Лин Жаню. Вы даёте мне всю тяжёлую работу! – всплеснул руками доктор Чжоу, на чьём лице, несмотря на сказанное выше оставалась дружеская улыбка.

В больнице каждый день слонялись туда-сюда врачи-интерны, и даже если Хо Цунцзюнь ничего ему не говорил, он обязательно проверял их и передавал им задания. Когда дело доходило до опытных лечащих врачей, которые часто валяли дурака и позволяли интернам, стажёрам и врачам-ординаторам брать на себя его обязанности, доктор Чжоу был мастером уговоров для всех.

Хо Цунцзюнь фыркнул: – Как врач, ты должен взять на себя ответственность. Все, займитесь делом.

Врачей как ветром сдуло.

Лин Жань оставил свои вещи и вместе с доктором Чжоу отправился в реанимацию.

Утром в реанимационном отделении было ещё довольно тихо. СИдела только одна группа жалких врачей-ординаторов, которые передавали работу следующей смене.

Как лечащий врач, доктор Чжоу принял командование и сел в углу, как только вошёл в реанимационную комнату. Он был даже более расслабленным, чем в процедурной.

Лин Жань всё ещё испытывал возбуждение, присущее новичку. Хотя делать было особенно нечего, он обошёл реанимационное отделение, чтобы ознакомиться с оборудованием и оценить состояние пациентов.

Когда они посмотрели через большие стеклянные окна в реанимационную палату, другие врачи, которым не удалось получить шанс выступить, начали сильно жаловаться.

– Это слишком несправедливо. Я не против, чтобы они оказывали ему услуги, но они не могут просто дать ему всё на серебряном блюдечке с золотой каёмочкой.

– Лин Жань очень хорошо наложил швы, но ведь мы тоже умеем их накладывать.

– Это верно. И не каждый случай в реанимации требует шва на уровне эксперта, верно?

– Лин Жань сумел привлечь внимание директора отделения Хо из-за своего трюка с кровотечением голыми руками.

– Контроль кровотечения голыми руками слишком нетрадиционен. Риск просто не оправдывает попытку. Удача, возможно, спасла его.

Врачи-интерны недовольно переговаривались между собой. Однако по мере того, как продолжалась дискуссия, их голоса становились всё тише.

Возможно, им было отказано в нескольких возможностях работать в реанимации, но они более или менее понимали ход событий, происходящих там.

Отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа было типичным большим отделением неотложной помощи. С четырьмя операционными оно было сопоставимо со стандартами больницы высшего класса B. Там проводилось множество видов лечения. Общие условия, такие как острый аппендицит, переломы конечностей и вывихи суставов, будут лечиться в отделении без перевода пациентов в другие отделения.

Из-за этих обстоятельств работа в реанимационном отделении была непростой, а стандарты врачей там были выше среднего.

Лин Жань смог сыграть заметную роль в отделении неотложной помощи больницы Юн Хуа, показывая всем, что он был мастером швов, в комплекте с возможностью выполнения контроля кровотечения голыми руками. Другие врачи-интерны не смогли бы достичь этих высот, даже если бы попытались.

Девять тридцать утра.

Словно заранее отрепетированные, в больницу прибыли три машины скорой помощи.

Те, кто находился в реанимации, немедленно приступили к работе.

– У одного инфаркт миокарда, один попал в автомобильную аварию, а другой сломал ногу, перелезая через стену, – спокойный и собранный, доктор Чжоу обошёл реанимационную вместе с Лин Жанем и сказал со вздохом: – Кажется, сегодня здесь будет тесновато.

Лин Жань посмотрел на занятых врачей, потом на доктора Чжоу, который пил воду из кружки, и спросил: – Что нам делать?

– Ничего.

– Ничего?

– Если человек с инфарктом миокарда будет реанимирован, его переведут в кардиологическое отделение или отделение сердечно-сосудистой хирургии. Если реанимация не поможет, его отправят в морг. Того, кто попал в аварию, отправили в операционную. Что касается того, кто сломал ногу, если его состояние не серьёзно, мы оставим его в нашем отделе. Если его состояние серьёзное, его всё равно придётся перевести в ортопедическое отделение, – прошло много времени с тех пор, как доктор Чжоу спешил выполнять физическую работу, как врачи-ординаторы.

Однако, чтобы выжить, отделение нуждалось в пациентах и доходах в виде медицинских расходов.

Вот почему отделение неотложной помощи продолжало добавлять к видам лечения, которые они проводили, всё для того, чтобы они могли сделать всё возможное, чтобы удержать пациентов.

Это заняло некоторое время, но Лин Жань, наконец, понял некоторые обстоятельства больницы: – Сломанная нога – это в пределах компетенции ортопедического отделения, верно?

– Отделение ортопедии будет искать нашего директора, если возникнут проблемы. Мы просто должны обеспечить нашу квоту хирургии, – спокойно сказал доктор Чжоу. – Отделение ортопедии в нашей больнице постоянно находится под большой нагрузкой. В экстренных случаях, как этот, они не будут слишком заинтересованы в пациентах, если их проблемы не будут достаточно сложны. Забудь о том, какими низкими будут медицинские счета. В отделении ортопедии не хватит даже операционных, чтобы оперировать всех этих пациентов. Так что ортопедическое отделение не станет искать неприятностей, даже если мы оставим пациента.

– Значит... мы боремся за пациентов, которых ортопедическое отделение должно отвергнуть? – Лин Жань быстро закончил за доктора Чжоу.

Доктор Чжоу больше не мог сохранять серьёзное выражение лица: – Существует разумное разделение ресурсов между всеми. О таких вещах, как борьба за дела, принятие дел и отказ от дел, не может быть и речи. Это только для нашей больницы. Когда дело доходит до небольших больниц, даже их отделение ортопедии редко получает возможность выполнять операции. Вот тогда – то им и придётся биться за дело.

Лин Жань слегка кивнул, но было неясно, запомнит ли он эти слова.

Доктор Чжоу дал ему совет:

– Ты всё ещё интерн. Когда действительно ищешь рабочее место, ты должен следить за большими больницами. В больших больницах никогда не будет недостатка в пациентах, и все врачи будут задействованы в полной мере. В маленьких больницах не хватает пациентов, и новичкам будет очень трудно улучшить свои навыки.

– Да, мне нужно в большую больницу, – Лин Жань согласился.

Его семья управляла небольшой клиникой, и самые тяжелые условия, с которыми они сталкивались, были похожи на те, что постигли босса Яна – шефа ресторана лапши. Более того, босс Ян был там только для того, чтобы временно остановить кровотечение перед отправкой в больницу. Однако в крупной больнице такую травму можно считать незначительной.

– Слова директора отделения Хо мудры. Когда у тебя будет время, ты должен будешь побольше походить с директором отделения Хо, – доктор Чжоу поделился ещё одной вещью, которой он научился на работе. Его отец и дед были врачами, но его медицинские навыки были потрачены впустую на навыки, которые были довольно... бесполезными.

Лин Жань с улыбкой кивнул, подумав о том, что даже у некрасивого доктора Чжоу есть холодная сторона.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 37**

37 глава: Исследование Завершено

– Директор отделения Хо, я закончил свою исследовательскую работу, – Лин Жань был ассистентом в реанимационном отделении в течение всего дня. Во время перерывов он искал информацию о том, как написать свою исследовательскую работу. Он потратил всего два дня, чтобы закончить статью.

Его скорость считалась быстрой, настолько быстрой, что Хо Цунцзюнь нахмурил брови и напомнил ему: – Ты можешь писать исследовательскую работу медленно. Тебе не обязательно так торопиться.

– Слова просто текли сами по себе, – объяснение Лин Жаня было кратким, но убедительным.

– Не стоит недооценивать научные работы. Независимо от того, насколько коротка исследовательская работа, ты должен быть серьёзным, когда пишешь её, – Хо Цунцзюнь открыл статью Лин Жаня и начал читать.

Он прочитал её очень быстро. Мужчина бросил быстрый взгляд на название статьи и только пробежался по ней глазами, выбирая наиболее важные части. Также он не обделил вниманием описанный последний упомянутый медицинский случай.

Но когда Хо Цунцзюнь дошёл до конца исследования, он не смог удержаться, чтобы не вернуться к началу статьи и не просмотреть её ещё раз.

Мужчина задумался и потом заметил: – Это интересно. Намного глубже, чем первоначальный план твоей исследовательской работы.

У него были очень высокие стандарты. Было довольно трудно заставить директора отделения сказать «интересно» по поводу короткой исследовательской работы, описав в ней только один случай.

Несколько врачей, сидевших за своими столами и заполнявших медицинские карты, не могли не обернуться.

Макет отделения неотложной помощи больницы Юн Хуа был спроектирован в стиле большого офиса. В большом кабинете работали все, включая директора отделения и главных врачей. Площадь кабинета была размером с две классных комнаты.

Однако это отличалось от работы частного сектора. В отделении неотложной помощи было не так уж много сотрудников. Всех можно было распределить по местам, обращённым к окну. Единственная сторона, выходящая в коридор, была заставлена шкафами с медицинскими шкафчиками и кофейными столиками.

Что касается пустой средней части кабинета, то она была занята большим столом для совещаний. Отделения больницы проводили три-четыре совещания в неделю в своих отделениях. Они либо обсуждали случаи, либо размышляли о клинической смерти за закрытыми дверями, либо передавали волю начальства другим в отделе.

Никто не мог хранить тайны в таком кабинете.

Как человек, стоящий на вершине власти в отделении, Хо Цунцзюнь служил центром внимания для всех.

Сразу после того, как Хо Цунцзюнь дал свой комментарий, заместитель директора отделения подошёл с улыбкой на лице и сказал: – Директор отделения Хо, вы читали только что вышедшую статью?

– Юный Лин Жань очень хорошо всё понимает, – Хо Цунцзюнь возился с бумагами. Он переворачивал их вверх и вниз, просматривая по два раза. Затем он передал всё заместителю директора отделения и сказал: – Доктор Ду, вы эксперт нашего отделения по исследовательской работе. Ступайте и тоже взгляните.

Его называли экспертом по исследовательской работе просто потому, что он написал много исследовательских работ. Качество его научных работ было невысоким, иначе он не застрял бы в должности заместителя директора отделения.

Пациенты требовали от врачей проведения хороших операций в системе здравоохранения, в то время как медицинская сфера требовала от врачей написания хороших научных работ.

Тем не менее, доктор Ду был уже очень доволен тем, что его короновали титулом «Эксперта исследовательской работы». Пока он скромно комментировал, как ему повезло получить этот титул, он взял исследовательскую работу Лин Жаня в руки.

Из-за комментария Хо Цунцзюня доктор Ду был очень серьёзен, когда читал исследовательскую работу новичка.

Доктор Ду потратил всего несколько минут, чтобы дочитать статью, в которой было больше тысячи слов. Она включала в себя резюме в начале и данные, перечисленные ниже. После того, как он закончил читать последнюю страницу, доктор Ду не сдержался и посмотрел на Лин Жаня. Он уставился на его красивое лицо, чёткую линию подбородка и черты лица. Он изучал его целых десять секунд, не отводя взгляда.

– Ну как? – судя по выражению его лица, Хо Цунцзюнь был немного горд за парня. Он выглядел так, словно демонстрировал в своём доме какую-то невероятно ценную коллекционную вещь.

– Похоже, у Лин Жаня действительно есть опыт контроля кровотечения голыми руками. Просто его стиль письма немного грубоват. Английский реферат также немного не соответствует нормам академических журналов, – менталитет доктора Ду, когда дело касалось научных работ, был немного странным.

Он смог стать экспертом по исследовательской работе в основном потому, что он провёл много времени, исследуя и практикуя стиль письма, а также манеру композиции. Проще говоря, он писал исследовательские работы так много раз и так часто, что даже если они не были стандартными, у него всё равно уже был намётан глаз в написании на академическом языке.

Одни смогли бы найти только от трёх до пяти случаев и написать одну исследовательскую работу после выполнения сотни операций. Ему нужно было сделать только три-пять операций, прежде чем он найдёт пробел в исследованиях, чтобы опубликовать исследовательскую работу.

Другие должны были бы испытать на себе неприятные проблемы, такие как отклонение их проектов, внесение крупных и незначительных изменений и многие другие проблемные вещи, которые, вероятно, происходили при написании исследовательской работы. Ему нужно было только внести некоторые незначительные изменения, прежде чем он смог бы опубликовать свою исследовательскую работу.

Доктор Ду также усердно тренировался в английском языке, и ему удалось опубликовать много гладко написанных английских исследовательских работ из-за этого, что сделало его очень крутым.

Тем не менее, медицинская исследовательская работа считалась лишь таковой, потому что в конце концов в ней говорилось только о вопросах, связанных с медицинской областью.

В настоящее время доктору Ду потребовалось от одного до двух месяцев, прежде чем он случайно придумал исследовательскую статью, которая будет опубликована в качестве основной статьи в китайском периодическом медицинском журнале. Если бы он приложил немного больше усилий, он действительно мог бы опубликовать научно-исследовательскую работу на английском языке по стандартам SCI.

Однако для него было бы намного сложнее, если бы он хотел продвинуть её дальше на другой уровень.

И причиной всего этого была ограниченность его медицинских навыков.

Было бы трудно выполнять операции высокого уровня, если бы у вас были слабые навыки. Этому человеку также было бы очень трудно создавать какие-либо новые, новаторские методы в медицинском мире. Было легко раскошелиться на две исследовательские работы с обычными операциями, но было трудно опубликовать хорошую исследовательскую работу.

Исследовательская работа Лин Жаня по совпадению обстоятельств была полной противоположностью стилю доктора Ду, который писал и предлагал исследовательские работы.

Если исследовательская работа доктора Ду не содержала ничего существенного, то исследовательская работа Лин Жаня была жёсткой, как дерево, которое отказывалось падать даже после удара молнии.

В его почерке не было ничего особенного. Язык, которым он пользовался, был довольно прост, так что если доктору Ду действительно пришось бы его критиковать, то он мог только сказать, что стиль был грубым и всё.

Но, с другой стороны, основным направлением работы Лин Жаня было медицинское мастерство, и это было то, чего доктор Ду желал, но никогда не достигал.

В конце концов, мастерство Лин Жаня было на уровне стандартов, и у него было что-то, что служило исследовательской целью для его научной работы. Таким образом, письменное содержание было, естественно, чрезвычайно ценным.

Кстати говоря, простой прерывистый шов и техника М-Тана, которой владел Лин Жань, были на уровне мастера. Между тем, его техника перекрёстного матрацного шва была просто на уровне специалиста. Только его контроль над кровотечением голыми руками был из книги навыков первого уровня, полученной от открытия промежуточного сундука с сокровищами. Это позволило ему поднять навык до идеального уровня всего за один раз.

Идеальный контроль кровотечения голыми руками был навыком, уникальным только для него в больнице Юн Хуа. Он мог даже считаться одним из лучших с точки зрения этого навыка, даже если он сравнивал себя с другими врачами в провинции Чанси.

Естественно, существовало много исследовательских работ, которые можно было бы написать, если бы у доктора Ду был такой уровень мастерства.

Медицинская область всегда была академической областью, где те, кто занимался ею, постоянно совершенствовали свои навыки. Если хирург более или менее хорошо разрезал во время операции, то прогноз пациента определённо становился другим после этого.

Кроме того, в исследовательской работе Лин Жаня было слишком много вещей о его контроле кровотечения голыми руками, которые можно было бы описать очень подробно.

Исследовательская работа состояла более чем из тысячи слов. Если бы Лин Жань был знаком с написанием научных работ на академическом языке, он мог бы сэкономить по крайней мере половину своего времени.

– Это правда, что его стиль письма нуждается в некоторых изменениях. Английский реферат также нужно переписать... – Хо Цунцзюнь улыбнулся, сказав это. – Где хочешь её опубликовать?

– Я никогда раньше не публиковал научных работ, – честно ответил Лин Жань.

– Можешь попробовать опубликовать её в «китайской критической медицине», – сказал Хо Цунцзюнь только одно предложение, прежде чем продолжил: – Их плата за публикацию довольно высока. Думаю, от пяти до шести тысяч юаней. Когда придёт время, сможешь написать заявление. Просто заполни название нашей больницы в графе «принадлежность». Потом можешь потребовать плату за публикацию от отделения.

– Ладно, – Лин Жань не стал задавать никаких вопросов.

– Напиши, как следует. Если есть ещё что-то, чего не понимаешь, разыщи молодого Хуана и спроси его, – молодой Хуан, о котором упоминал Хо Цунцзюнь, был аспирантом, которым он руководил.

Многие врачи, которые были директорами отделений в больнице Юн Хуа, также работали преподавателями в университете Юн Хуа. Для тех, кто обладал более высоким статусом, как Хо Цунцзюнь, на шее у них даже мог бы висеть титул главного надзирателя.

Молодой Хуан работал его помощником более трёх лет. По правде говоря, шансы на то, что он попадет на операцию, были не так высоки, как у врача-ординатора. Но когда дело доходило до написания исследовательских работ, он превзошёл врачей-ординаторов, окончивших эту область.

Подождав, пока Лин Жань выйдет из комнаты, Хо Цунцзюнь улыбнулся и сказал: – Доктор Ду, разве не Вы сказали, что у нас была амбулаторная консультация (ПП: простой приём у врача в клинике или на дому) для ожоговых пациентов после взрыва на фабрике несколько дней назад? Не забудьте сообщить в Департамент по медицинским вопросам, что Ци Чжэньхай из провинциальной больницы присоединился к нам.

– Ци Чжэньхай уже присоединился? – повторил доктор Ду, чувствуя себя озадаченным. Вскоре он понял, что происходит, и быстро откланялся.

Все врачи в кабинете тихо опустили головы. Все они думали об одном и том же: «Да будет шоу!».

Каждый сидел в интернете. В основном люди в частном порядке обсуждали видео, где Лин Жань засунул руку прямо в живот пациента и как он выполнял контроль кровотечения голыми руками.

Конечно, никто никогда не обращал внимания на проигравших в какой-либо области, но также было трудно определить лучших в любой области. Всегда найдётся кто-то, кто любит хвастаться. Они не будут довольствоваться частными обсуждениями и просто должны публично комментировать некоторые вопросы. Ци Чжэньхай из провинциальной больницы был самым свирепым, когда дело доходило до упрёков Лин Жаня в его действиях.

Естественно, Хо Цунцзюнь не был настолько наивен, чтобы думать, что этот человек просто критиковал Лин Жаня и всё.

В конце концов, главным хирургом в этом эпизоде был сам Хо Цунцзюнь!

Однако, несмотря на то что Хо Цунцзюнь сидел в сети, у него не было привычки прогружать комментарии в интернете.

Когда он хотел упрекнуть других, он обычно делал это во время конференций или встреч, где собирались многие из тех, кто принадлежал к одной профессии.

Бить противника прямо в лицо всегда лучше, чем бушевать в собственном мобильном телефоне или компьютере, сидя на форумах. В конце концов, враг на самом деле не существует на другой стороне мобильного телефона или компьютера.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 38**

38 глава: Врачебная Консультация

Провинциальная больница представляла собой крупномасштабную больницу общего профиля высшего класса А, которая находилась в равном положении с больницей Юн Хуа.

Другими словами, обе больницы высшего класса А были с высокой категорией и обладали хорошим авторитетом.

В больницах существовал сифонный эффект[1].

Абсолютно все при происшествии несчастного случая подумают о том, чтобы поехать в лучшие больницы. В число этих людей, несомненно, также входили и те, кто занимал высокие должности.

Таким образом, провинциальные больницы могли получить лучшую финансовую поддержку от отделения финансов здравоохранения провинции.

Городские третичные больницы класса А могли получать наибольшее финансирование от городского отделения финансов здравоохранения.

Областные третичные больницы класса А получали больше всего денег от окружного отделения финансов здравоохранения. Если бы в этом уездном городе была больница высшего класса А…

При таких обстоятельствах Эффект Матфея [2] был особенно очевиден в больницах. Сильный станет сильнее, а слабый – слабее. Лучшие больницы могли бы получить более современное оборудование и больше средств, чтобы держать в своих больницах отличных врачей.

Среди 1300 третичных больниц класса А по всей стране было только 44 финансируемых правительством больниц, такие как Юнион, Сянья, Западно-Китайский центр медицинских наук, Чжуншань, Фудань и так далее.

Исходя только из этого, Хо Цунцзюнь, директор отделения неотложной помощи Юн Хуа и главный врач отделения неотложной помощи провинциальной больницы Ци Чжэньхай были одними из лучших в медицинской области Чанси.

Они оба были мастерами, когда дело доходило до определения степени ожоговых ран, и они «общались» друг с другом больше, чем думали другие.

Однако процедуры формальной врачебной консультации были для них сложными, и такие мероприятия становились легче организовывать только в том случае, если имели место быть уникальные общественные инциденты, такие как взрывы на заводе, или когда для выполнения медицинских заданий требовался весь медицинский персонал.

Ци Чжэньхай с нетерпением ждал такой возможности. Он сделал обход палаты и выполнил одну операцию утром, прежде чем он переоделся в повседневную одежду и помчался прямо в больницу Юн Хуа.

Он должен был стать главным врачом, когда ему было всего сорок лет. Это был юный, ранний возраст, полный надежд.

Он также одевался так, что выглядел моложе своих лет. Пока старшие врачи надевали белые халаты и боролись за создание собственной империи, он надевал футболки и брюки всякий раз, когда покидал больницу.

Единственное, что его беспокоило, так это то, что количество морщин на его лице увеличивалось день ото дня. Его тело, расслабившееся от физических упражнений, начало набирать вес. Его живот вырастет, если он не будет осторожен. Если бы он носил белый халат, как директор отделения, возможно, он всё ещё мог бы попытаться скрыть его. Но Ци Чжэньхай не хотел этим париться.

Это было слишком старомодно. Он не мог показать свою молодую и многообещающую сторону.

В настоящее время, то, что беспокоило Ци Чжэньхая больше всего, был его директор отделения.

Больницы были не похожи на правительственные учреждения. Путь к продвижению по службе был крайне узок. Директор отделения будет оставаться на на своей должности до тех пор, пока не выйдет на пенсию, если только его не повысят до заместителя директора больницы, или не переведут, или, возможно, даже не переманят в другие больницы.

Некоторые директора отделений не желали покидать свои посты директоров отделений даже после того, как их повышали до уровня заместителей директоров больниц. Итак, некоторые молодые и многообещающие директора отделений оставались на одном и том же посте более двадцати лет, доводя остальных врачей до белого каления, или, чуть ли не до последнего вздоха, переносно говоря.

Ци Чжэньхай не мог позволить себе долго ждать, пока директор неотложного отделения уйдёт на пенсию. Итак, он настойчиво продвигал идею создания ожогового центра, думая о том, чтобы самостоятельно выйти из роли своего собственного босса.

Этот дополнительный вызов, вероятно, был причиной того, что его морщины стали такими глубокими. Из-за этого никто не мог сказать, что разница в возрасте между ним и Хо Цунцзюнем составляла всего десять лет.

– Я думал о том, чтобы провести еще одно обсуждение случая, когда получил консультационный звонок из вашей больницы Юн Хуа. Кроме того, я привёз с собой дела больных из своей больницы. Давайте, посмотрим вместе, – Ци Чжэньхай говорил о медицинских записях, которые были направлены в провинциальную больницу.

Инцидент со взрывом на заводе стал трагедией для раненых рабочих и потерей для завода. Для Ци Чжэньхая это была, по сути, редкая возможность. Если бы он мог доказать своё положение в области ожоговых ран, ему было бы легче установить свой ожоговый центр.

– Мы можем обсудить это наедине, если у нас ещё будет время после консультации.

Хо Цунцзюнь, казалось, не был настроен на вежливость.

– Посмотрим вместе? – «По ходу, старикан пытается выпендриться, да?»

Хо Цунцзюнь искоса взглянул на Ци Чжэньхая, пока думал про себя: «Давай посмотрим, захочешь ли ты поговорить со мной наедине, когда я закончу».

– Давайте войдём. Уже почти время, – Хо Цунцзюнь был не в настроении разговаривать. Он объявил о своём прибытии только перед тем, как вернуться в зал заседаний.

В этот момент молодые врачи кафедры расставляли стулья. Закончив, они расселись по комнате, освободив стулья вокруг стола для совещания в центре комнаты.

Хо Цунцзюнь выбрал дальний угол, обращённый к двери, и с царственным видом сел в кресло.

Рядом с ним сидели два других главных врача и четыре заместителя главных врачей. Торжественная атмосфера, созданная в общей сложности семью специалистами в отделе, начала затуманивать помещение.

Ци Чжэньхай небрежно выбрал стул посередине и сел, совершенно не обеспокоенный поведением Хо Цунцзюня. Затем он приказал врачу-ординатору, который пришёл с ним, положить перед ним медицинскую карту: – Он улыбнулся и спросил: – А директор отделения Лю из Главного госпиталя Народно-освободительной армии ещё не прибыл?

– Что-то случилось с его пациентом. Но он уже в пути, – доктор Ду отвечал за поддержание линий разговора открытыми. Он дал им соответствующую информацию.

Ци Чжэньхай рассмеялся и сказал: – Тогда давай немного подождём. Инцидент на фабрике довольно серьёзный. Это будет как суд над тремя судьями[3].

Хо Цунцзюнь не издал ни звука. Остальные врачи молчали. Атмосфера быстро стала неловкой и слегка напряжённой.

Ци Чжэньхай оставался невозмутимым, когда он немного поправил свою одежду, чтобы прикрыть выпирающий живот, и продолжал спокойно ждать.

Больницы, подобные Юн Хуа, и провинциальные больницы не любили врачебных консультаций в самую первую очередь. Естественно, никакие консультации не будут проходить в праздничном настроении.

В связи с различиями уездных или городских больниц высшего класса А в статусе по сравнению с провинциальными больницами высшего класса А, врачебные консультации, проводимые уездными или городскими больницами, фактически организовывались в связи с их потребностью в помощи, и это имело для них большее значение.

Разумеется, окружные больницы высшего класса А также не желали проводить врачебные консультации с помощью обычных средств. Они поддерживали частные контакты и получали иностранную поддержку. Если бы они всё равно собирались платить, было бы намного проще, если бы меньше процедур стояло у них на пути.

– Упс. Извиняюсь. Я опоздал, опоздал, – звук распахнувшихся дверей разорвал напряжённую атмосферу в кабинете.

Человек, который вошёл в дверь оказался старым доктором с квадратным лицом. На груди у него висел старомодный стетоскоп, и казалось, что доктор повесил его туда как аксессуар, что-то вроде карманных часов.

Хо Цунцзюнь встал, чтобы поприветствовать его.

– Директор отделения Лю, Вы справились с пациентом?

– Объявил время смерти.

Выражение лица директора отделения Лю не изменилось.

Лин Жань сидел в углу, повернув голову и бросив взгляд на директора отделения Лю.

Люди, умирающие в большой больнице, были обычным явлением. Только горстка современных людей могла бы спокойно и мирно закончить свою жизнь в собственных домах. Обычно они полностью отказывались от надежды на жизнь после того, как все методы лечения в больницах не помогали.

Однако небрежная манера директора отделения Лю говорить, когда дело касалось смерти, была все ещё довольно необычной, даже по современным стандартам.

Выражения лиц лечащих врачей, которые сидели в кругу спиной к офисному столу, были самыми спокойными. С другой стороны, лица молодых врачей-ординаторов были самыми разнообразными. Некоторые из них были знакомы со словами директора отделения Лю, и это были старшие врачи-ординаторы. Другие пока не привыкли к словам директора отделения Лю – младшие врачи-ординаторы, только что закончившие стажировку. Были даже такие, кого вообще не интересовал разговор посреди зала заседаний.

– Все здесь. Тогда начнём, – Хо Цунцзюнь вернулся на своё место и открыл медицинскую карту.

После многих лет совершенствования, система совещаний стала гораздо более организованной.

Особенно когда это касалось врачебных консультаций. Их дотошность была поразительно похожа на военное образование и подготовку страны[5]. Обе стороны были одинаково хлопотливы и казались полезными, но на самом деле были совершенно бесполезны. Тем не менее начальство по-прежнему любило проверять, как врачи проводили эти врачебные консультации.

Доктор Ду встал и включил проектор. Затем он начал читать слайды в PowerPoint.

Хо Цунцзюнь развернул своё кресло. Он слушал, опустив веки. Казалось, он спал, но это было не так. Он не обращал внимания на то, каким он казался для других.

Ци Чжэньхай был возбуждён. Его глаза были широко открыты. Он неустанно критиковал некоторые аспекты медицинских случаев про себя в уме.

Директор отделения Лю выполнил процедуру. Его глаза казались одновременно сфокусированными и в то же время расфокусированными, а мысли блуждали из стороны в сторону. Он казался равнодушным, поскольку это не имело к нему никакого отношения.

– Так вот в чём дело. Ожоги двух критических пациентов были довольно существенными. Но в принципе, всё было под контролем. Урок дня, чтобы не повторять одно и то же.

Голос Хо Цунцзюня звучал так, словно он давал врачебные советы своим подчинённым.

Такое отношение установило тон для врачебного совещания в тот день.

Ци Чжэньхай не мог не чувствовать себя немного разочарованным. Как он будет демонстрировать свои таланты, если не будет критических случаев?

– Мы всё ещё не можем ослабить бдительность, когда дело доходит до пациентов с 80% ожогов.

Директор отделения Лю помолчал, прежде чем ответить.

– Кто-то должен быть с пациентами всё время. Я предлагаю направить туда людей.

– Мы поручили это дело доктору Ду, – сказал Хо Цунцзюнь.

– Слишком стар, он не выдержит, – прямо в лоб сказал директор отделения Лю.

– Для пациента с обширным ожогом тела осложнения могут произойти в любой момент. Иметь ожоги на 80% тела – сердечная недостаточность, почечная недостаточность, шок, токсемия, что угодно может случиться с пациентами. Назначьте молодого лечащего врача, и будет лучше, если он сможет следить за ними двадцать четыре часа в сутки. Назначьте дежурного на полный месяц. Посмотрим, сможем ли мы спасти их обоих.

Взрыв на заводе был центральной точкой всего города. Врачи должны были осторожно подходить к случаям и принимать во внимание всё, что могло случиться с пациентами. Финансы должны быть их второстепенной задачей.

Хо Цунцзюнь опешил на пару секунд, прежде чем кивнул и сказал: – Хорошо, мы позаботимся об этом.

Хо Цунцзюнь и Ци Чжэньхай были экспертами в отделении неотложной помощи. Они оба набрались огромного опыта, когда дело доходило до ожогов. Однако, когда дело доходило до деталей, они не могли сравниться с директором отделения Лю, который много лет прочно сидел на троне в отделении травматологии и ожоговой хирургии.

Директор отделения Лю был весьма равнодушен.

– По мере того, как всё больше пациентов отдают свою жизнь за наше обучение, наши методы становятся всё более инновационными. Сегодня я обнаружил лёгочную эмболию слишком поздно. В противном случае, я бы сразу применил гепарин, независимо от потенциальных результатов... Забудем об этом, давайте не будем говорить об этом сейчас. Поговорим об этом во время вскрытия. Хм, старина Хо, если ничего не осталось, я вернусь на своё место, хорошо?

– Я не против. Приехать сюда нелегко. Обсудим другой медицинский случай, – Хо Цунцзюнь преднамеренно прокашлялся. Доктор Ду взял пульт и нажал на кнопку начала проигрывания видео.

На большом экране Лин Жань погрузил руку в живот пациента.

Примечание переводчика:

1. Сифонный эффект: эффект, когда атмосферное давление толкает жидкость вверх, а сила тяжести тянет жидкость вниз. В тексте это означает, что сильная привлекательность принимающего города (где есть больницы) привлекает инвестиции из других мест, тем самым замедляя развитие других районов. (ПП: Город - страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Из к/ф «Брат»)

2. Эффект Матфея: эффект, в котором богатые становятся богаче, а бедные-беднее.

3. Судебное разбирательство с участием трёх судей: сценарий, при котором высокопоставленные руководители трёх отделений рассматривают одно и то же дело в одно и то же время и в одном и том же месте. Известный как общественная безопасность, прокуратура и суд, основанный на сегодняшнем отделении. Он обычно проводится для обработки значительных случаев или обычных и деликатных частей, таких как случай в королевской семье.

4. Военное образование и подготовка: является основной формой высшего образования, охватывающей оборонное образование в соответствии с законом О военной службе Китайской Народной Республики и решениями Центрального Комитета Коммунистической партии о реформе системы образования.

5. Эмболия лёгочной артерии: закупорка артерии в лёгких веществом, которое перемещается из других частей тела через кровоток. Симптомы - одышка, боли в груди, кашель с кровью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 39.1**

– Это... контроль кровотечения голыми руками? – директор отделения Лю встал сразу же с места, как только задал этот вопрос. Он достал из кармана очки для чтения и надел их.

Мужчина всю жизнь проработал в Главном госпитале Народно-освободительной армии. Несмотря на то, что он никогда не принимал участие в боевых действиях, он участвовал во многих учениях и бесчисленных конференциях, посвященных медицинской системе армии.

Когда речь заходила о медицинской системе армии, лечение травм и контроль кровотечений были чрезвычайно важными темами.

Во время операций кровотечение может быть остановлено с помощью высокочастотного электричества, гиперчастотных волн или лазеров. Можно было пойти другим путём и вводить всевозможные лекарства. Были также бесчисленные кровоостанавливающие щипцы и врачи-ординаторы, которые приходились как нельзя кстати во время операции.

Однако на поле боя наиболее распространёнными методами остановки кровотечения были давление, связывание конечностей жгутами и распыление лекарств на область травмы. Контроль кровотечения голыми руками больше походил на продвинутую и таинственную технику, которой владеют только определённые люди.

Большую часть времени директор отделения Лю тратил на изучение ожогов, и он не овладел такими методами, как контроль кровотечения голыми руками. Однако он был чрезвычайно заинтересован в этом.

– Дно капсулы Глиссона пациента кровоточит.…

– Кровотечение остановилось!

Лин Жань, забирайся на каталку.…

Директор отделения Лю смотрел на сцену, показанную на проекторе, и слушал, как голоса на мониторе переходили от пронзительных к неторопливым и более спокойным. Он почувствовал, как в его сердце вспыхнула искра страсти.

Врачи знали других врачей лучше, чем, скажем, каких-нибудь учителей или представителей других профессий. Потому что обычно в принципе у каждого, кто занимается своей работой достаточное количество времени, нарабатывается опыт и свой зоркий глаз, поэтому ошибки и заслуги товарищей по своей профессии увидеть может практически каждый. Любой врач смог бы представить себе всё, что происходило на этом пиксельном видео вживую.

Пока директор отделения Лю и остальные смотрели на видео и слушали, о чём в нём говорилось, в их мозгах начало поступать представление того, насколько напряжённой была ситуация. Словно то, что было на экране, на самом деле случилось во время боя в раскалённой пустыне, когда прячась за обломками стен зданий, санитары и врачи пытались отчаянно спасти жизнь человека.

Пациенты в геморрагическом шоке (ПП: тяжёлое состояние, угрожающее жизни, которое развивается вследствие значительной кровопотери) были типичными примерами пациентов первого уровня. Каждый врач, работавший в отделении неотложной помощи, испытал на себе, как тяжело и беспомощно течёт кровь по рукам, прежде чем начать капать на землю.

На видео Лин Жань пересел на каталку и вместе с пациентом втолкнули в операционную.

Наблюдая, как они удаляются от объектива, директор отделения Лю вдруг забеспокоился: – Боже мой! Почему оператор не последовал за ними? Бегом дуй за ними! Что это за оператор такой бездарный?

– Пациент в реанимации снял это на свой мобильный телефон, – Хо Цунцзюнь быстро объяснил ему.

– Такой хороший исходный материал, но снятый так отвратительно. Почему вы не попросили кого-нибудь заснять это на камеру? Молодёжь же в наши дни любит делать селфи или как вы это называете, верно? – директор отделения Лю вспоминал, как молодые медсёстры в его отделении часто принимали различные позы, строили богемные гримасы, страдая синдромом дефицита внимания перед своими мобильными телефонами.

– Если Вам нужны исходные материалы, мы можем снять их на камеру в следующий раз. Лин Жань, попросите директора отделения Лю и остальных взглянуть на вашу исследовательскую работу. Не похоже, что контроль кровотечения голыми руками – это какая-то особенная магия. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы распространить это по сети и так далее, – Хо Цунцзюнь отхлебнул большой глоток чая, горячительным напитком согревая и успокаивая своё горло, так что он был готов начать ругать всех направо и налево.

Лин Жань встал и раздал копии подготовленного им материала всем присутствующим врачам.

Когда Ци Чжэньхай увидел видео, он всё ещё не был уверен, что его глаза принадлежали ему самому, и что они вообще каким-то образом ещё оставались в орбитах.

В конце концов, видео уже некоторое время циркулировало в их кругу. Ци Чжэньхай не был уверен, заметил ли Хо Цунцзюнь его комментарий в тот день. Как и директор отделения Лю, этот человек никогда не светил своим лицом и настоящим именем в социальных сетях.

Однако, когда он увидел Лин Жаня, Ци Чжэньхай стал довольно бдительным.

Главный герой видео был слишком заметным. Более того, Лин Жань был легко узнаваем, и Ци Чжэньхаю было трудно не узнать его.

На самом деле, Ци Чжэньхай прокомментировал это видео на просторах сайта Weibo ещё в тот самый день, назвав молодого врача терминами, вроде «врачи – интернет-знаменитости».

Будучи одним из немногих молодых главных врачей в стране, Ци Чжэньхай не стал интернет-сенсацией даже после того, как несколько лет общался с различными платформами социальных сетей. На каком основании безрассудный и беспечный молодой врач мог стать интернет-знаменитостью?

На основании своей смазливой внешности?

Ци Чжэньхай уставился на Лин Жаня со строгим выражением лица, даже не удостоив его улыбкой, когда получил копию исследовательской работы в руки. Он только быстро выдохнул, выпустив весь воздух из лёгких после того, как Лин Жань развернулся и ушёл от него в другую сторону.

Ци Чжэньхай неохотно опустил голову, чтобы прочитать статью. Он подумал о том, что было бы неплохо найти какие-то лазейки, чтобы потом аргументированно наехать на мальца, а, может, и разбить его в пух и прах. Его чертовски красивое лицо, его ухмылку, затылок и карьеру. Но чуток позже.

Большинство исследовательских работ были на самом деле полны бессмысленного дерьма. Куча воды, мало информации, при том, стоящей хоть чего-то. Врачи то ли хотели, как школьники, отделаться кучей букв, то ли, им недоставало техники писательского мастерства, то ли было масло опыта. Так что в основном это были просто эссе без особого смысла.

Даже если бы вы проигнорировали такие вопросы, как мошенничество с данными и выборочный выбор образцов и предметов, многие из эссе стали бы проблематичными с точки зрения их концепции и направления. Логические ошибки тоже не были чем-то неслыханным. Можно сказать, что недостатки можно было найти в большинстве исследовательских работ, и именно поэтому авторы исследовательских работ более или менее должны были пересматривать, перечитывать свои исследовательские работы, делать работу над ошибками, в конце концов, учиться адекватно излагать мысли на бумаге, ну или, хотя бы на экране монитора, прежде чем опубликовывать свои работы и показывать их миру.

Первой реакцией Ци Чжэньхая было желание найти хоть какие-нибудь недостатки, чтобы начать придираться и подзуживать новичка.

Обычно ему требовалось всего несколько минут, чтобы прочитать исследовательские работы аспирантов, обучающихся под его руководством, или литературные обзоры в журналах. Это был базовый уровень грамотности медицинских исследователей.

Хо Цунцзюнь позволил всем прочитать исследовательскую работу в течение нескольких минут. Затем он посмотрел на Ци Чжэньхая и задал вопрос: – Доктор Ци, разве Вы не хотели бы узнать, возможно ли контролировать кровотечение голыми руками без создания операционного поля? Эта исследовательская работа даёт вам ясное объяснение?

Ци Чжэньхай был главным врачом, а не директором отделения, но Хо Цунцзюнь всё равно даже не потрудился назвать его главным врачом Ци.

Ци Чжэньхай наилучшим образом использовал своё время, чтобы прочитать эссе, холодно ответив: – Директор отделения Хо, что Вы имеете в виду?

– Вы забыли, что написали в интернете? – Хо Цунцзюнь показал комментарий Ци Чжэньхая с того дня на большом экране и выделил один из абзацев.

[Если видео, которое я видел сегодня, не было постановочной записью, это можно считать одним из самых безрассудных инцидентов, которые я видел в своей жизни. Можно ли контролировать кровотечение на пациенте голыми руками без создания операционного поля?]

Хо Цунцзюнь сказал с улыбкой: – Разве Вы не увидели своими собственными глазами, что это возможно, не так ли?

Ци Чжэньхай усмехнулся: – Вы сейчас заступаетесь за интерна, не так ли?

– Сегодня у нас на повестке дня врачебная консультация. В ходе такого рода совещаний мы должны учиться друг у друга и решать свои проблемы... И я хотел бы сегодня разрешить эту проблему специально для Вас, – Хо Цунцзюнь настойчиво продолжал, отбросив всякую тактичность.

Если бы человек рассматривал больницу как рабочее место, то он обнаружил бы, что её рабочая среда невероятно отличается от других рабочих мест.

Самым вопиющим отличием было то, что врачи не были ни весёлыми, как группы государственных служащих, ни деловыми, как служащие в частном секторе.

Каждый день врачи то сдерживали себя, то взрывались, как пороховые бочки от перенапряжения.

Они сдерживали себя, когда находились под огромным давлением во время ночных смен, когда старшие врачи ругали их, а пациенты делали им выговор.…

Когда они больше не могли сдерживаться, они взрывались, не имея возможности выплеснуть свой гнев наружу где-нибудь в другом месте, кроме как в больнице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 39.2**

В любых врачебных учреждениях, как, впрочем, и в других профессиональных сферах старшие врачи отчитывали младших врачей, а врачи из разных отделений бранили друг друга, и в этом не было ничего нового. В каждой больнице было даже несколько главных врачей, которые отказывались видеть друг друга на том основании, что Луна не могла вместить на себе двух Нилов Армстронгов.

Старшие врачи обменивались взаимными оскорблениями с другими врачами в городе или провинции или собирали группу врачей в стране, чтобы вместе посмеяться над одним врачом, как над козлом отпущения. А, так же, старшие могли проводить международные конференции и обмениваться оскорблениями вместе с коллегами со всего мира на английском и китайском языках…

Было доказано, что это не только не смущает, но и может проиллюстрировать способности и боевой дух врача. Это было потому, что слабаки могли просто хихикать и принимать селфи в таких случаях.

Хо Цунцзюнь и Ци Чжэньхай были главными в своих сферах. В принципе, у каждого из них было высокое звание, равное званию университетских преподавателей. Однако, в то время как преподаватели университетов могли смотреть на мир беззаботно, врачи этого делать никаким образом не смели и не могли и всё ещё должны были ругать других людей, ниже по рангу.

Почему? Потому что жизнь других людей была в их руках!

Младшие врачи заслуживали хорошей словесной взбучки в стиле доктора Кокса, если они неправильно назначали и проводили лечение. Их также ругали бы, если бы их почерк при написании необходимых документов не был аккуратным и разборчивым, чтобы другие врачи при необходимости могли прочесть всё, что было бы написано в истории болезни пациента.

Директора и заместители директоров отделений такого же ранга также неизбежно оскорбляли бы друг друга. Сегодня вам скажут, что вы отрезали слишком много тканей у пациента, что затрудняет прогноз, и это повлияет на качество дальнейшего восстановления и вообще, жизни пациента. Завтра они скажут вам, что вы отрезали слишком мало его ткани, и что вы не очистили лимфу достаточно тщательно, что повело за собой вероятность рецидива рака у пациента. Послезавтра они соберутся вместе и накажут всю больницу за чрезмерное лечение пациента...

Можно было сказать, что младшие врачи считали, что те, кто слушал директоров отделений, в свою очередь оскорбляли друг друга во время консультаций по отделениям, используя обсуждения в качестве перемывания косточек, сплетен и взаимного подсиралова как куриный бульон для души, потому что они получали целые материалы для разгорячённых бесед, обсуждений и тем самым хоть как-то ослабляли накопившееся до краёв психическое давление.

И не было редкостью, чтобы врачи плохо ругались с другими врачами во время врачебных консультаций. В итоге накопилось столько медицинских экспертов, которые затаили злобу друг на друга, сколько бродячих собак около мясного магазина, которые грызлись и цапались друг с другом, пытаясь выжить.

Как медицинский директор больницы Юн Хуа, число главных врачей, которых Хо Цунцзюнь задел или оскорбил в своей жизни, было даже больше, чем число пациентов, которые умерли на его руках. Он не оставлял Ци Чжэньхаю шанс защитить себя и набросился на него сразу же: – Больше всего в жизни я презираю тех, кто обвиняет других без причины. Больше всего меня раздражают люди, которые используют своё административное положение, чтобы угнетать других. Что с того, что Лин Жань – интерн? Вы думаете, что у Вас есть возможность критиковать его только потому, что Вы – главный врач? Вы знаете, как контролировать кровотечение голыми руками? Когда другие люди говорят про тех, у кого нет способностей, но которым всё ещё есть что сказать, они имеют в виду таких людей, как Вы.

Изо рта разгневанного директора отделения вылетали маленькие капли слюны, которые разбрызгивались в воздухе. Кристально-чистые капельки, которые можно было невооружённым глазом заметить в свете солнца, приземлились на стол перед Ци Чжэньхаем.

Ци Чжэньхай только что был повышен до главного врача на несколько лет и у него только наклёвывался шанс стать директором отделения. У него не было ни опыта Хо Цунцзюня, ни его твердолобой уверенности. Он рассердился и встрепенулся от столь эмоционального монолога, обращённого в свою сторону: – Директор отделения Хо, разве Вы сами не обвиняете меня без причины и не используете своё положение, чтобы унизить меня перед всеми прямо сейчас?

Хо Цунцзюнь сплюнул: – Разве Вы не видели своими глазами эту исследовательскую работу в чёрно-белом варианте? Это я-то обвиняю Вас без причины? Если бы это случилось, когда я был помоложе, я бы избивал Вас до тех пор, пока из носа не пошла бы алым фонтаном кровь, а лицо не распухло от гематом.

– Ну-ну, нельзя же бить других людей, это неэтично.

Директор отделения Лю поднял глаза и сделал заявление, чтобы попытаться хоть как-то вклиниться в спор двух разъярённых псов и стать барьером в их словесной борьбе, прежде чем вернуться к спокойному чтению исследовательской работы.

– Он выдвинул необоснованные обвинения в нашем отделе, так что сегодня я должен преподать ему урок. Ци Чжэньхай, если бы Вы были из больницы Юн Хуа, я бы всё равно позволил Вам сохранить часть своего достоинства. Но как человек из отделения неотложной помощи провинциальной больницы, кто Вы такой, чтобы говорить о врачебной халатности? Вы когда-нибудь были свидетелем врачебной халатности? У Вас есть идеи насчёт того, что называется врачебной халатностью? – Хо Цунцзюнь говорил с большим усилием, подавляя в себе порывы сорваться с места и расквасить рожу зазнавшемуся выскочке. Пока он переходил на повышенные тона, еле сдерживая себя, капли его слюны начали отскакивать от стола ещё дальше.

Ци Чжэньхай почувствовал угрызения совести вперемешку с униженным достоинством, но чувство вины, всё-таки, пересиливало его больше.

Он небрежно прокомментировал видеозапись, основываясь, как оказалось, ни на чём, но на самом деле было очень легко подействовать на чувствительные нервы врачей, бросив такое словосочетание как «врачебная халатность».

По правде говоря, он уже высказал своё мнение, и с этим ничего нельзя было поделать. Ци Чжэньхай не боялся обидеть Хо Цунцзюня, но он был застигнут врасплох в нелестном и не завидном положении, и ситуация была довольно подавляющей для него, и это было ему, мягко говоря, совсем не на руку.

Он был ошеломлён. Не в силах сделать ничего другого, он опустил голову, чтобы уткнуться в текст и, наконец, прочитать исследовательскую работу Лин Жаня.

В конце концов, он был врачом, имел квалификации, чтобы претендовать на должность директора отделения. Ци Чжэньхай написал довольно много исследовательских работ и прочитал ещё больше. Он легко мог придраться к научным работам, написанным обычными врачами-ординаторами или даже лечащими врачами.

Однако исследовательская работа Лин Жаня была абсолютно другой.

Это была исследовательская работа, написанная после того, как он освоил идеальный уровень контроля кровотечения голыми руками, и случай, который он использовал, был одним из тех, с которыми он был непосредственно связан.

Самое главное, это была первая настоящая исследовательская работа Лин Жаня. Из-за этого, он не стремился к грандиозности и славе. Содержание его исследовательской работы было ограничено этим одним единственным случаем и использованием контроля кровотечения голыми руками. Базовый подход означал, что точка зрения являлась для него неоспоримой и твёрдой.

– Контроль кровотечения голыми руками без создания операционного поля путём применения локализованного давления во время сшивания капсулы Глиссона – в тексте было чуть больше тысячи слов, и он неоднократно проверялся Хо Цунцзюнем. Как тут могли случиться какие-то очевидные упущения?

Если бы у Ци Чжэньхая было несколько часов, чтобы должным образом изучить соответствующую литературу, он мог бы поднять некоторые возражения со своей стороны и выдвинуть их в сторону новичка и директора отделения.

Но с тех пор, как он получил доклад, прошло всего несколько минут. Как он сможет придумать какие-то весомые аргументы, не потратив на него достаточного количества времени?

Но Хо Цунцзюнь не дал ему ни единого шанса на то, чтобы этот тип успел провернуть задуманное и повернуть всё в свою пользу, поэтому он заставил его прочитать доклад Лин Жаня прямо на месте, под пристальным взором присутствующих. Он продолжал постукивать по склонённой голове, и делал это с счастливым и вполне самодовольным лицом.

Он был известен на медицинской сцене Юн Хуа как критик и уничтожил бесчисленное количество «международных» конференций. Зачем ему было сдерживать себя во время врачебной консультации при таком авторитете?

В конце концов, как только Ци Чжэньхай увидел введение автора Лин Жаня, он решил действовать опрометчиво, потому что ему больше нечего было терять, и сказал: – Да. Можно провести контроль кровотечения голыми руками. Но как Вы можете позволить интерну-медику проводить контроль кровотечения голыми руками? Я не придал этому значения, когда сказал, что это врачебная ошибка. Все вы действовали с полным пренебрежением к человеческой жизни.

– Все знают, как надевать шляпу. Почему интерны не могут контролировать кровотечение голыми руками? Кто установил это правило? Позволить пациентам умереть на каталке – Ваш единственный талант? То есть, можно было наплевать на то, что он мог умереть прямо у нас на руках, зато всё было бы по негласным правилам? Вашим правилам?

– Я ведь посмотрел это видео. Времени было достаточно, чтобы сделать предварительную лапаротомию.

– Вы осмеливаетесь говорить мне это после просмотра видео? Я дам Вам десять ящиков. Почему бы Вам не поставить каждому из них дистанционно диагноз? – Хо Цунцзюнь был полон презрения и закипал, как чайник. Медицинский осмотр был чрезвычайно важным шагом для врачей в постановке диагноза. Короче говоря, контакт с пациентом был обязательным до того, как был бы поставлен серьёзный и окончательный диагноз, прежде чем начать лечение.

Обычно тот, кто ставил диагноз первым – на него и летели все шишки. И исправлять свои косяки он должен был сам, начиная от постоянного слежения за состоянием пациента и заканчивая контролем выписки и проверкой качества выполненных процедур, будь то уколы, системы. Обычно за этим следили медсёстры, но в случае разрушения хороших прогнозов, врач должен был предусмотреть, предупредить и исправить свою ошибку. Именно по этой причине ошибки часто возникали при дистанционной диагностике.

Естественно, Ци Чжэньхай не осмелился принять вызов: – Тот факт, что не было ни одной ошибки за один раз, не означает, что все Вы справились с задачей правильно. Это правда, что интерны похожи на новорожденных телят, которые не боятся тигров. Когда интерн ведёт себя так, старшие врачи не должны позволять ему делать всё, что он пожелает, верно?

– Судя по твоей способности суждения, я не думаю, что Вы настолько хороши… даже в качестве простого интерна.

– Как Вы можете сравнивать меня с интерном? – Ци Чжэньхай скривил губы.

– Я тоже не думаю, что Вас можно сравнить с ним, – Хо Цунцзюнь положил руки на стол.

– Вот я и не сравниваю себя с ним, – Ци Чжэньхай тоже положил руки на стол.

– Вы даже стажёру в подмётки не годитесь, – Хо Цунцзюнь наклонился вперёд.

– Мне нет нужды сравнивать себя с кем-либо, – Ци Чжэньхай также наклонился вперёд к Хо Цунцзюню. Око за око, зуб за зуб.

– Ты…

– Я…

Все в ужасе смотрели, как они медленно приближались друг к другу. Их отражения в глазах полностью отражали друг друга, и их губы почти встретились.

– Эм... А почему бы нам не предоставить слово автору статьи? – директор отделения Лю действительно не мог больше этого выносить.

– Лин Жань, твоя очередь говорить.

Хо Цунцзюнь при этом смотрел на Ци Чжэньхая, не отводя взгляда и не мигая. Он выпрямился в чрезвычайно вызывающей манере, напоминая гордого льва, который собирался драться за свой пра йд.

Ци Чжэньхай, в свою очередь, тоже не хотел отступать. Он, поморщившись, с силой вытер губы и тоже выпрямился, втягивая обвисший живот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 40**

40 глава: Целительные Клетки

– Я просмотрел исследовательскую работу и задам несколько вопросов. Вы – Лин Жань, верно? – Ци Чжэньхай не был готов позволить Лин Жаню снова заговорить об исследовательской работе или об операции. Мало того, что это было бы пустой тратой времени, он также не ожидал, что сможет найти какие-либо лазейки, прослушав его ещё раз, поскольку он не смог найти их до того момента, как спросил парня.

Лин Жань всё ещё оставался сидеть в углу кабинета. Его места не было видно другим, но одним обращением к себе он привлёк всеобщее внимание. Лин Жань слегка выпрямился в кресле. У него было превосходное поведение – он выглядел как союзник справедливости.

Ци Чжэньхай нахмурил брови и тихо втянул живот: – Во-первых, насколько Вы достаточно были уверены в себе, когда решили в этот момент применить технику контроля кровотечения голыми руками? Задумывались ли Вы о последствиях, если когда-нибудь в будущем из-за этого случая потерпите неудачу?

Лин Жань сразу же пропустил первый вопрос и ответил на второй: – Если бы я потерпел неудачу, это привело бы к смерти пациента, а также могло вызвать серьёзное кровотечение во время или после операции, печеночную недостаточность[1], асцит[2], желчный свищ[3], кровотечение или разрыв в пищеварительном тракте…

Ци Чжэньхай сначала подумал, что Лин Жань объяснится. Но после того, как он чуть ли не полдня слушал про Лин Жаня, то, что он услышал от самого парня, прозвучало как изложение по памяти медицинских осложнений.

– Так как Вы знали, что существовало множество вероятностей серьёзных последствий, Вы всё же решили опрометчиво контролировать кровотечение голыми руками? – голос Ци Чжэньхая звучал немного взволнованно.

Лин Жань спокойно посмотрел на него и сказал: – Да.

– Да... что да?

– Я знал, что будут серьёзные последствия. Но я решил продолжать контролировать кровотечение голыми руками, – Лин Жань повторил детали и пояснил. Он чувствовал, что было действительно что-то не так со способностью понимания Ци Чжэньхая.

В то же время, Ци Чжэньхай также подтвердил, что было что-то действительно не так с мышлением стажёра до произнесения заданного вопроса вслух: – Вы ведь знаете, что только что сказали? Вы признаете, что совершили врачебную ошибку!

– Но несчастного случая не произошло, – Лин Жань не испугался и не испугается суровости и словесных нападок Ци Чжэньхая.

Ци Чжэньхай не мог нащупать точку давления.

Даже будучи «маяком человечества» в великих Соединенных Штатах, такое серьёзное утверждение как медицинская халатность также потребовала бы отчёт о плохих последствиях, прежде чем её можно было бы идентифицировать как таковую, несмотря на то, что страна могла похвастаться самым большим количеством медицинских исков в мире каждый год.

Между тем, контроль кровотечения голыми руками Лин Жаня был аккуратным и тщательным, не говоря уже о том, что конечный результат тоже был отличным, настолько отличным, что его можно было применить для продвижения использования этой техники, поэтому, естественно, он мог использовать её для несчастных случаев.

Хо Цунцзюнь хмыкнул и сказал: – Хорошо сказано. Очевидно, никакого инцидента не было.

Ци Чжэньхай заставил себя улыбнуться. Он дал себе передышку и изменил ход своих мыслей. Затем он сказал заботливым тоном: – Давайте не будем говорить о пациенте, давайте поговорим о себе, Лин Жань. Вы так молоды, и Ваши навыки тоже неплохи. Вас ждёт большое светлое будущее. Вам никогда не приходило в голову, что Вы могли бы закончить свою карьеру, всего лишь выполняя контроль кровотечения голыми руками?

– Я думал об этом, – ответил Лин Жань.

– Если думали об этом, то почему до сих пор это делаете? Кто-то приказал Вам это сделать? – Ци Чжэньхай думал о распространении пламени войны.

Лин Жань почувствовал себя странно и взглянул на него: – Судя по ситуации в тот момент, пациенту было бы лучше всего, чтобы кто-то взялся контролировать его кровотечение голыми руками. Это основы медицинского суждения.

Ци Чжэньхай не ожидал такого ответа.

Неожиданно директор отделения Лю громко рассмеялся и сказал: – Да, да… Молодые люди в наши дни вполне себе способны думать самостоятельно. Хм, несмотря на то что медицинские процедуры остаются важными, но самое основное суждение, какое мы должны сделать в операции, и что может принести наибольшую пользу пациентам, всё это создаёт основу наших навыков. Если мы хотим убедиться, что соблюдаем медицинские процедуры и отказываемся от лучших терапевтических планов, не будет ли это ставить «неважное» выше «важного»?

Прекрасно понимая, что доктор Лю говорит с ним, Лин Жань всё же опроверг: – Пациент потерял кровь и впал в шок. Было трудно контролировать его кровотечение. Я считал, что то, тчо я сделал, вполне соответствовало спецификациям медицинских процедур для выполнения контроля кровотечения голыми руками.

Директор отделения Хо был на шаг медленнее, чем Лин Жань, но всё же сказал: – Мы все из отдела неотложной помощи. Честные люди не действуют исподтишка. Если бы нам повезло, мы нашли бы кровоточащую точку очень быстро во время исследовательской лапаротомии. Пациента ещё можно было спасти. Если бы нам не повезло, и мы не перевернули бы печень сразу, было бы очень интересно посмотреть, выжил бы пациент или нет. Таким образом, быть крайне консервативным или старомодным – всё равно, что смотреть на человеческие жизни, как на траву. Вам нужно проанализировать, какие терапевтические планы действительно были бы лучшими терапевтическими планами для этого случая. Мы не можем ставить неважное выше важного.

На Ци Чжэньхая нападали люди по всей комнате. С негодованием он сказал: – Игнорируйте медицинские процедуры, и вы недолго будете врачами. Это то, что мы называем ставить неважное выше важного. Один медицинский инцидент может положить конец карьере врача навсегда!

Говоря это, он смотрел на Лин Жаня.

По сравнению со старым и хитрым директором отделения Хо, молодой Лин Жань казался ему более подходящим способом выбраться из затруднительного положения.

Однако мысли Лин Жаня не следовали в том направлении, которого ожидал от него Ци Чжэньхай. Во время разговора Лин Жань тщательно обдумал этот вопрос и сразу же сказал: – Врачи подобны клеткам, которые должны стараться изо всех сил играть свою роль как можно дольше. Но если кто-то теряет основные функции клетки, чтобы выжить дольше, эта клетка должна быть известна только как раковая клетка.

Лин Жань говорил спокойно. Он просто говорил всё, что приходило ему в голову, но для каждого слушателя это звучало по-разному.

Несколько главных врачей и помощников главных врачей постарше погрузились в молчание, услышав слова Лин Жаня. Молодые врачи были совершенно не согласны с этими словами и уставились на него, горя желанием поспорить с парнем. Они даже начали перешептываться друг с другом.

Директор отделения Хо представил резюме и быстро взглянул на Ци Чжэньхая, начав говорить снова: – Старики без морали отвратительны. Те, кто сделал бы всё, чтобы остаться на вершине, не являются порядочными людьми. Если вы всё время думаете о том, как подняться выше по карьерной лестнице, было бы лучше, если бы Вы перешли сначала в администрацию.

Конечно, было невозможно, чтобы Чи Чжэньхай перешёл туда. У него были преимущества врача. Какие преимущества он получит, если перейдёт в администрацию?

Тем не менее, это не являлось важным пунктом спора.

Покровительственные комментарии Хо Цунцзюня, которые звучали угрожающе, и директора отделения Лю, надавливающего на него, намеренно или случайно, вызвали тупую боль и угрызения совсести в сердце Ци Чжэньхая снова, но с удвоенной силой

– Мы должны назначить дату совещания на другой день. У меня всё ещё есть дела. Я уже должен присутствовать на другой встрече, – Ци Чжэньхай больше не хотел продолжать спорить с ними, или, скорее, он больше не хотел быть мишенью для брани.

Ци Чжэньхай решил, что любая консультация, в которой Хо Цунцзюнь будет участвовать с этого момента, должна быть организована в провинциальной больнице. По крайней мере, у него будет группа лакеев, которые будут размахивать флагом и кричать, чтобы поддержать его.

После того, как Хо Цунцзюнь повеселился от души, спуская интеллигентных собак на врача, он усмехнулся и сказал: – Если хочешь уйти – иди. Я не буду Вас провожать. Но не забудьте сделать одну вещь, доктор Ци.

– О? – Ци Чжэньхай стоял у двери и оглядывался.

Хо Цунцзюнь посмотрел на стол и сказал: – Та вещь в Weibo, которую Вы опубликовали, или что бы это ни было, Вам лучше удалить её. Я передам отчёт завтра в это время.

На лице Ци Чжэньхая больше не было и следа улыбки. Мгновение он смотрел на Хо Цунцзюня, потом повернулся и вышел.

Ци Чжэньхай также смог приблизительно угадать содержание отчёта без объяснений Хо Цунцзюня. Вместо того чтобы говорить, что это была дискуссия, было бы лучше описать сегодняшнюю врачебную консультацию как сеанс борьбы[4]. Когда выйдет отчёт о встрече, он определённо будет не в самом хорошем расположении духа, и вряд ли будет спокойно попивать коктейли, развалившись в лучах своей славы.

Ци Чжэньхай мог быть совершенно равнодушен к тому, что говорил или писал Хо Цунцзюнь, если он был директором провинциального отделения неотложных ситуаций. Возможно, он даже не стал бы интересоваться тем, что говорит или пишет Хо Цунцзюнь, если бы был старым главным врачом, который ничего не хотел.

Но его мечтой было подтолкнуть провинциальную больницу к работе по созданию ожогового центра. Нельзя сказать, что в данный момент он не спал и видел это во сне.

– Старина Ду, пожалуйста, проводите доктора Ци восвояси, – Хо Цунцзюнь улыбнулся, как человек, получивший то, что хотел.

Все врачи там, казалось, были заражены его энергией, поскольку они сверкнули похожими улыбками.

Но директор отделения Лю не сводил глаз с Лин Жаня, а в его голове роились мысли.

Примечание переводчика:

[1] печёночная недостаточность: неспособность печени выполнять свои нормальные синтетические и метаболические функции как часть нормальной физиологии.

[2] асцит: аномальное накопление жидкости в брюшной полости.

[3] желчные свищи: хронические трубчатые язвы. Они могут соединять желчный пузырь с желчным деревом и редко вовлекать желудочно-кишечный тракт (внутренние свищи) и брюшную стенку (внешние свищи).

[4] сессия борьбы: форма публичного унижения и пыток, которая использовалась Коммунистической партией Китая в эпоху Мао, особенно во время Культурной революции, для формирования общественного мнения и унижения, преследования или казни политических соперников и тех, кто считается классовыми врагами (Источник: Википедия).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 41.1**

После того, как врачебная консультация закончилась, Хо Цунцзюнь, словно гордый лев, триумфально выйдя победителем из жаркой словесной битвы, угостил доктора Лю едой из уличной лавки. Остальные доктора разбежались, как птицы и дикие звери.

В настоящее время людям из одного и того же отдела не позволялось собираться и разделять трапезу вместе, и никто не был настолько глуп, чтобы нарушить это табу.

Доктор Чжоу потихоньку оттащил Лин Жаня и быстро вышел из кабинета.

После того, как он прошёлся по коридору, доктор Чжоу любезно объяснил Лин Жаню: – Я беспокоюсь, что бы ты не сморозил какую-нибудь чушь в офисе. Если бы ты остался внутри, наверняка там остались бы люди, которые начали бы расспрашивать тебя обо всём, – добавил он, немного подумав. – Несмотря на то, что ты и так уже наговорил слишком много лишнего.

– Я сказал что-нибудь не так? – на лице Лин Жаня отразилось озадаченность и недоумение.

Доктор Чжоу взглянул на Лин Жаня, улыбнулся без причины и сказал: – Ты должен говорить поменьше, когда дело доходит до таких тем, как медицинские процедуры, поскольку сейчас не наша очередь говорить об этих вещах. Что касается отношений между врачом и пациентом и так далее, ты можешь обсуждать их наедине со мной, но не поднимай больше никогда такие темы без причины. Все очень чувствительно относятся к этому.

– Окей, понял, – Лин Жань пожал плечами и кивнул в знак согласия.

– А ты не хочешь спросить почему? – доктор Чжоу был удивлён. В прошлом он обучил многих новичков, и все они могли многое ответить ему на эту тему.

– Нет, – Лин Жань ответил необычайно лаконично и чётко.

Вместо этого, доктор Чжоу немного растерялся от того, что ему не пришлось привычно читать лекцию очередному темпераментному новичку, который без старших по званию «и так всё прекрасно знал». Он думал о многих вещах, которые хотел бы ему сказать. Теперь, когда у него не было возможности сказать их, что ему оставалось делать?

Подумав некоторое время об этом, доктор Чжоу сказал: – Давай, приходи сегодня на смену со мной вечером.

– Хорошо, – Лин Жань по-прежнему отвечал очень кратко, и доктор Чжоу действительно не знал, как реагировать на непривычную немногословность новичка.

Это была самая худшая вещь – оставаться на смене. Это была самая неприятная часть работы в больнице, вторая после споров и разбирательств между врачами и пациентами. Смены обычно длились до двадцати четырёх часов, а несчастным врачам, возможно, даже приходилось дежурить за смену по тридцать шесть часов подряд. Такой график разрушал всё, начиная от спокойного и нормализованного сна и заканчивая отношениями в семье. О какой лени могла вообще тогда идти речь при таком тяжёлом графике?

Однако, к примеру, таких студентов-медиков нельзя было измерить обычными человеческими стандартами. Доктор Чжоу не заметил никаких изменений в выражении лица Лин Жаня, ни единой эмоции и мог только вымолвить: – Ты поймёшь, как это жестоко, когда будешь сегодня на ночном дежурстве. Все новички сначала думают, что всё будет хорошо, они поспят, а если будут пациенты, то на следующий день выспятся, и будут как огурчики, чтобы лечить пациентов днём. Самонадеянные. Их грёзы часто рушатся об обыкновенные биологические часы.

В тот же вечер...

Врачи, которые не дежурили, уходили один за другим. То, что главные врачи и помощники главных врачей ушли, сделало атмосферу весёлой и оживлённой.

Отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа было намного больше, чем в обычных больницах высшего класса, в общей сложности насчитывалось шесть врачей, которые были либо главными врачами, либо помощниками главных врачей. Врачи отделений были разделены на пять групп, в каждой из которых по одному врачу-ординатору оставались на ночь в качестве врачей первой очереди. Вместе с дежурным врачом каждый вечер дежурило по шесть первоклассных врачей.

Остальные главные врачи должны были дежурить только как врачи второй очереди, то есть, были вторыми по очереди, к которым должны были обращаться пациенты.

Количество врачей первой и второй очереди каждую ночь в больнице Юн Хуа и так уже было сопоставимо с общим взятым количеством врачей в отделениях неотложной помощи многих больниц.

Конечно, количество пациентов, которых они принимали в ночное время, было также сопоставимо с количеством пациентов, получаемых отделениями неотложной помощи других больниц за целый день.

Доктор Чжоу сначала обошёл все смотровые комнаты с врачами-ординаторами, прежде чем отправиться в комнаты дежурных и представить их Лин Жаню: – В нашем отделении неотложной помощи всего четыре комнаты для дежурных врачей. Две для врачей первой очереди, одна для врачей второй очереди и ещё одна для врачей третьего очереди.

Пока доктор Чжоу говорил, он открывал комнаты по очереди, чтобы Лин Жань смог их осмотреть.

Врачи первой очереди состояли в основном из врачей-ординаторов, стажёров или медбратьев и небольшого числа неопытных лечащих врачей, иногда даже без категории. Грубо говоря, в эту группу входили врачи первой необходимости, кто первыми брал на себя основную работу, которая выпадала на весь медицинский персонал во время ночных дежурств. К ним обращались в первую очередь, когда поступали новые пациенты посреди ночи. Сами дежурные комнаты, выделенные им отделением, представляли собой небольшие четырёхместные комнаты. Там стояли туалеты, но душевые кабинки в таких комнатах не устанавливали. Поэтому врачи и не могли воспользоваться ими, чтобы ополоснуться после тяжёлой рабочей смены, потому что обычно по ночам они либо проверяли состояние больных, либо спали, топя лицом в подушку. Им приходилось спать на двухъярусных кроватях, и комнаты были немного потрёпаннее по сравнению с большинством комнат в университетских общежитиях.

Врачи второй очереди были в основном опытными лечащими врачами. К этим врачам обычно обращались, когда врачи первой очереди либо не справлялись со слишком сложными случаями у пациентов, либо когда энергия у всех в больнице была на нуле и никакие стаканы с кофе или банки с энергетиками не могли помочь. Их дежурная комната была такой же, как у врачей первой очереди, но была рассчитана только на двоих человек. Вместо двухъярусных кроватей стояли две односпальные, что делало комнату менее тесной по сравнению с теми, где стояли двухъярусные кровати.

В состав врачей третьей очереди входили заместители главного врача и главные врачи. Несмотря на то, что их дежурная комната всё ещё оставалась двухместной, как у врачей второй очереди, она была намного больше, и её удобства были сопоставимы со стандартным номером в бюджетном отеле. Однако, их туалеты были недостаточно хорошо оборудованы, чтобы принимать там душ.

После того, как доктор Чжоу показал Лин Жаню все три комнаты дежурных врачей, в которых чувствовалось сильное разделение, как при иерархии, он сказал: – Кровати в дежурных комнатах не выделяются отдельным лицам. Все врачи во время ночных смен могут спать на них в любое время. Надо просто взять свои личные вещи с собой на следующий день.

– А как насчёт простыней и одеял? – спросил Лин Жань.

– Медсёстры сменят их вместе с простынями и одеялами в палатах пациентов, – сказал доктор Чжоу.

– Иногда, когда медсёстры бывают слишком заняты своей работой, поэтому они кладут новые простыни и одеяла рядом с кроватями, и врачи могут сменить постельное бельё самостоятельно, не безрукие, всё-таки, – врач-ординатор, выглядевший настолько неприметно, что другие люди даже не смогли бы вспомнить его имени, издал несколько добродушных смешков и искренне поделился своим опытом с новичком.

– Вообще-то, когда работаешь в ночную смену в отделении неотложной помощи, часто не получается заснуть, что уж говорить о том, чтобы нормально поспать в таком напряжённом месте, когда вечно нужно следить за состоянием здоровья всех пациентов. На ночных дежурствах происходило довольно много чрезвычайных и серьёзных случаев, и я полагаю, что это случалось именно из-за нехватки полноценного сна. Всем известно, что, когда мозг постоянно работает в напряжении и не отдыхает положенное ему время, человек может сглупить буквально на ровном месте, а потом во время операции совершить непоправимую ошибку. Взять хотя бы дальнобойщиков, которые разбиваются на огромных машинах из-за того, что просто не поспали свою норму. Но, зато доктор Чжоу сможет наконец-то хорошо выспаться благодаря тебе, – сказал доктор, растянув губы в довольной улыбке.

– Ба... Только не сглазь меня, – полушутя, доктор Чжоу остановил врача-ординатора и помешал ему сделать прогнозы, сказав: – Смогу ли я хорошо выспаться ночью, зависит от всех вас. Когда пациенты приедут, все вы… Сначала диагностируете, а потом уже лечите их. Если будете в состоянии справиться с ними, мне не придётся действовать и спасать вас всех от выговоров начальства. Мало ли, вдруг ещё и премии лишат. Точно так же, если я смогу справиться с ними, нам не придётся будить врачей второй очереди, и они смогут хорошо выспаться. Конечно, все мы должны быть серьёзными и ответственными, и запомните, что очень важно не беспокоить врачей третьей очереди. Независимо от того, какой главный врач или помощник главного врача приедет на ночное дежурство, они обязательно потом будут ругать других врачей. А в будущем в целях воспитания вполне могут назначить им ещё больше ночных дежурств. А дежурства – это один из самых сложных этапов во врачебной практике.

Врач-ординатор отчаянно закивал: – Даже главные врачи, которые обычно не ругают других людей, начнут ругаться, если им придётся приехать сюда посреди ночи. А это будет означать, что мы сами не можем справиться со своими прямыми обязанностями.

– Вот, другое дело. Лин Жань, тебе нельзя работать в одиночку. Ты можешь работать только тогда, когда с тобой рядом будет другой врач, который даст добро поработать, – доктор Чжоу особо подчеркнул эту часть совета.

– Хорошо, – Лин Жаню не разрешалось проводить медицинские процедуры в одиночку, так как он не получил медицинскую лицензию. Было много врачей, которые могли разрешить ему работать в течение дня, но ночью ему придётся из кожи вон лезть, чтобы найти разрешение на лечение пациента.

– Если врачи первой очереди не смогут справиться с пациентом, они будут искать врачей второй очереди. И если врачи второй очереди не смогут справиться с пациентом, они позвонят врачам третьей очереди. В больницу будут привозить кучу пьяных пациентов. В ночное время это не новость, и ты должен обратить на них особо пристальное внимание. Следи как за безопасностью пациента, так и за своей безопасностью. Спрячься первым, если вдруг что-нибудь случится. Наши двери хорошо укреплены, запрись и вызови кого-нибудь на место. Не стыдись этого никогда. Твоя жизнь намного важнее.

Поскольку Лин Жань был неопытен, он принял услышанное во внимание.

Как только он услышал это, простой, некрасивый врач сказал со смехом: – Всё это не так страшно. Я здесь уже три года, и было только два случая, когда люди блокировали больницу. Большинство из них только кричали и шумели.

– Разве одного случая блокирования больницы в год недостаточно? – доктор Чжоу посмотрел на него и сказал: – Даже те, кто служат в армии, могут просто-напросто не столкнуться с таким количеством столпотворений, как мы. В общем, просто будь осторожен во всём, что делаешь. А теперь ступай и займись делом.

Отпустив Лин Жаня и некрасивого, уродливого местного врача, доктор Чжоу вернулся в дежурную комнату для вызова врачей второй очереди и закрыл за собой дверь. Он откинулся на спинку стула, подперев ноги, и включил трансляцию новостей. Ему было очень удобно.

Для стремящегося стать лечащим врачом интерна ночное дежурство являлось началом мечты. Если повезёт, ему не придётся бодрствовать и дежурить всю ночь, и он всё равно получит надбавку за ночную смену, которая в несколько раз выше, чем у врача-ординатора.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 41.2**

Пост медсестёр.

Молодые медсёстры, которые работали в ночную смену, были приятно удивлены тем, что увидели Лин Жаня на дежурстве. Даже медсестра Лю, которая была постарше, обрадовалась, заметив молодого Лин Жаня. Она налила ему стакан воды и сказала с улыбкой: – Вот и началась Ваша первая ночная смена, доктор Лин Жань?

– Большое Вам спасибо. Да, сегодня первый день, – Лин Жань благодарно взял из её рук стакан воды. Он сел на стул со спинкой, который ему предложили медсёстры, и стал смотреть то налево, то направо.

Пока он осматривался, молодые медсёстры вокруг Лин Жаня в свою очередь наблюдали за ним. Когда он посмотрел на них, они быстро опустили головы, слегка покраснев.

– У доктора Лин Жаня такая хорошая кожа, – храбро сказала молодая медсестра, и остальные медсёстры тут же согласились с ней, закивав головами в знак солидарности. Кто-то сразу же спросил: – Как Вы заботитесь о своей коже? Как ухаживаете? Какими-то средствами по уходу пользуетесь?

– Моющее средство для лица и мыло мне дала мама, – сказала Лин Жань, немного задумавшись. – А ещё она дала мне и крем для лица.

Если бы парень, который не был красивым, пришёл к такому же ответу, его определённо назвали бы маменькиным сынком, или, даже, голубым. Так уж сложилось, что ухаживающий за собой мужчина – повод для лишних сплетен, а иногда и для порицаний. Однако молодые медсёстры, у которых кружилась голова от волнения, не нашли никаких проблем с ответом Лин Жаня. Они воскликнули в унисон:

– Миссис Лин такая модная.

– К счастью, мама доктора Лин знает, как ухаживать за кожей.

Также была одна медсестра, которая шепнула своей подруге: – Моя свекровь, кажется, с госпожой Лин, одного возраста, но даже в подмётки ей не годится.

Сестра Лю, у которой на шапочке было вышито две синие полоски, была уже замужем. Полюбовавшись прекрасным принцем, она несколько раз кашлянула, заставив всех присутствующих застыть на месте преступления, и сказала: – Мы сообщим Вам, если прибудут пациенты.

– Что насчёт смотровой? – спросил Лин Жань.

– У нас есть дежурные медсёстры, которые следят за смотровыми комнатами. У нас сейчас не так уж много пациентов, так что можете сначала поспать, пока есть время, Вас, наверное, уже проинструктировали насчёт тяжести ночных дежурств, – заботливо сказала сестра Лю, а затем на мгновение замолчала. Затем она вспомнила, что Лин Жань был интерном, и спросила: – Какие симптомы Вас интересуют? Если сегодня будут пациенты с этими симптомами, мы можем зарезервировать их для Вас.

– Разрывы сгибательных сухожилий, – немедленно ответил Лин Жань.

Он опробовал технику м-Тана, которую только что получил, на сухожилии свиной ноги в тренажёрном зале, когда остался один. Всё прошло довольно гладко, но поскольку у него не было опыта по созданию операционных полей, ему всё ещё нужно было опробовать свой новый опыт на настоящих сгибательных сухожилиях человека.

Застигнутая врасплох, сестра Лю записала это в блокнот: – Что-нибудь ещё? Вас больше не интересуют пациенты, которым требуется обычное наложение швов?

– В течение дня их и так уже было достаточно, – ответ Лин Жаня был, как всегда, очень простым и понятным.

Сестра Лю в ответ на его слова понимающе кивнула.

Вот такими были врачи. Настоящими исследователями своего дела. Они всегда больше всего заботились о том, чтобы сделать что-то в первый раз. После этого, по мере того как число раз, когда они выполняли одну и ту же процедуру, увеличивалось, они чувствовали себя слишком «старыми» для них, и им становилось жутко скучно и неинтересно.

Их улучшение, когда речь заходила о медицинских навыках, их развитии, отработке и тому подобное, также не было линейным. Их оттачивание мастерства становилось наиболее очевидным в течение первых десяти, двадцати, а затем пятидесяти операций. Любое существенное улучшение навыков после этого потребовало бы участия в сотнях хирургических случаев.

Всё время, проведённое Лин Жанем в отделении неотложной помощи, ушло на то, чтобы обработать и зашить раны множества пациентов. В один день он обработал и залатал раны около пятидесяти раненых. В другие дни он лечил около тридцати пациентов. Учитывая количество дел, которыми он занимался, ему действительно больше не нужно было бодрствовать по ночам, чтобы накладывать швы. В конце концов, он сталкивался почти со всеми видами травм, обнаруженных у обычных людей, которые требовали зашивания, и приобрёл полевой опыт в их лечении. Если бы он хотел улучшить свои навыки в лечении этой категории пациентов, ему пришлось бы столкнуться с пациентами с относительно особыми анатомическими структурами или пациентами, получившими относительно особые травмы.

Теоретически Лин Жань мог попытаться получить ещё одну волну «искренней благодарности». Однако следующий день был пятницей, и он не был уверен, будет ли директор отделения Хо делать какие-либо обходы. Учитывая в особенности то, что обычно эта самая «искренняя благодарность пациента» получалась только благодаря присутствию и похвале Хо Цунцзюня. Не мог же он его дёргать, чтобы он похвалил Лин Жаня как маленького и погладил по головке за хорошо зашитую рану. Это ведь его долг – лечить людей. Более того, достижения «искренней благодарности» приходили слишком хаотично, и Лин Жаню это не нравилось.

Он любил награды, это точно можно было сказать, судя по тому, как он стремился их себе заработать, зашивая пациентов один за другим и получая сундуки с сокровищами, энергетические сыворотки и так далее. Когда Лин Жань вновь подумал о награде, он вспомнил технику прерывистого вертикального матрацного сшивания, которой никогда не пользовался, и сказал: – Вы можете разбудить и меня, если у кого-то из пациентов будет разорванная мошонка.

– Эм... хорошо? – несмотря ни на что, сестра Лю была опытна и хорошо разбиралась в больничных делах, и поэтому не выказывала своего замешательства. За годы, проведённые в больнице, она успела на многое насмотреться, поэтому её, в принципе, уже ничего толком не удивляло.

Семь или восемь молодых медсестёр, сидевших на сестринском посту, воспользовались возможностью полюбоваться новичком-красавчиком Лин Жанем во все глаза.

«Чудила? Этого просто не могло бы быть. Если кому-то из фриков и нравилось что-то странное, это называлось причудой. Тот факт, что прекрасный принц любил что-то странное, даже если это было сшиванием разорванной мошонки, то это означало лишь то, что он отличался достойным поведением и независимым характером. Ведь ему всё было по плечу и всё было интересно».

– Давайте вернёмся, – крикнул Лин Жань прибывшему вместе с ним врачу.

Незаурядно выглядящий, некрасивый врач-ординатор, который, к своему глубокому сожалению, не получал никакого внимания от дам или других лечащих врачей, хотя и ходил взад и вперёд по коридору перед сестринским постом, наливал себе стакан воды сам, показывал кому-то дорогу, помогал кому-то заполнять анкету, подтаскивал стул и даже подходил к компьютеру, чтобы посмотреть на истории болезней пациентов. Когда его позвал Лин Жань, он тихо вернулся в дежурную комнату к Лин Жаню.

– Ты должен использовать любую возможность, чтобы поспать. Скоро кто-нибудь придёт и обязательно разбудит нас, а там, неизвестно, когда выдастся возможность урвать кусок сна, так что спи, сколько сможешь, – врач-ординатор разлёгся на кровати, не удосужившись снять хотя бы свой больничный халат.

Лин Жань подумал над его предложением и согласился. Несмотря на то, что в общей сложности на смене дежурило семь человек, включая его самого, доктор Чжоу был врачом второй очереди и мог спокойно себе бездельничать, не вступая в действие и не проверяя пациентов, шныряя по коридору и смотровым палатам туда-сюда. Если оставшиеся шестеро столкнутся с большим количеством жертв, вовлечённых в драку под магией воздействия алкогольных напитков и того подобного, или, если произойдёт несчастный случай, то они окажутся ещё более разбитыми, потому что у них будет слишком много проблем, чтобы справиться с ними.

Пока Лин Жань размышлял об этом про себя в уме, сидя на койке, он прилёг и провалился в глубокий сон. Во сне он смутно слышал, как открывается и закрывается дверь. Ему казалось, что он слышал, как люди говорили что-то вроде: – «Зачем ты меня опять будишь», «Не было надлежащих указаний» и «Пусть ещё немного поспит».

Лин Жань хорошо проспал всю ночь, даже не ворочаясь во сне. Поэтому на следующее утро он проснулся довольно рано, полный сил и бодрости.

По привычке он подошёл к тумбочке, расположенной у кровати, и стал искать воду для питья, ибо его измучила жажда за ночь. Он с удивлением заметил, что на тумбочке стояла запечатанная бутылка с чистой питьевой водой. Там же стояла кружка из толстого фарфора и набор нераспечатанных туалетных принадлежностей.

На наборе туалетных принадлежностей даже была прикреплена записка:

[Доктор Лин Жань, вчера не было пациентов с такими симптомами, как разрывы сгибательных сухожилий. Я не стала будить Вас, потому что видела, как Вы наслаждались крепким здоровым сном, который получить большая редкость для врачей на ночном дежурстве. Не волнуйтесь, кружка была продезинфицирована при высокой температуре, так что пожалуйста, используйте её без всякого беспокойства. Вам ещё предстоит долгий путь в Вашем медицинском путешествии. Пожалуйста, убедитесь, что соблюдается правильный баланс между работой и отдыхом. ^\_^]

Бах!

Дверь в дежурную комнату распахнулась. С растрёпанными и взмокшими волосами, некрасивый, уродливый врач-ординатор, волоча ноги, вошёл в комнату и рухнул головой вперёд на кровать. Через несколько секунд он захрапел, останавливаясь лишь на мгновение, когда его тело содрогалось от беспокойства (ПП: Да, так и происходят так называемые судороги во сне от того, что мозг посылает во сне сигналы телу, чтобы проверить, не умер ли человек)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 42**

42 глава: Подарок

На часах было восемь утра.

Лин Жань следовал за доктором Чжоу, чтобы проверить несколько смотровых комнат и заполнить кое-какие списки, прежде чем они должны были закончить работу и уйти.

У администрации Юн Хуа была трёхступенчатая система обхода. Те, кто отвечал за койки в первой очереди, проводили стадию проверок первыми. Предполагалось, что они будут обходить палаты по крайней мере дважды в день. Лечащие врачи второй очереди проводили этап проверок следующими. Предполагалось, что они будут обходить палаты один раз в день. От директоров и помощников главврачей третьего эшелона требовалось только совершать обходы палат один-два раза в неделю.

Для младших врачей, когда помощник директора и сам директор не обходили палаты, день считался относительно спокойным и расслабленным.

Доктор Чжоу не заставлял Лин Жаня оставаться надолго. Но когда он собрался уходить, он специально проинструктировал Лин Жаня: – Когда вернёшься, независимо от того, насколько будешь взволнован, ты просто обязан хорошо выспаться, иначе твой организм будет плохо работать на следующий день и чувствовать себя ты будешь не очень хорошо.

– Обещаю, что высплюсь, как младенец, – ответил Лин Жань спокойно.

Доктор Чжоу целенаправленно вгляделся в его лицо и сказал: – Не эксплуатируй своё тело только потому, что ты ещё молод. Сжигание полуночного масла – главная причина рака. Ты должен относиться к этому серьёзно, поэтому не смотри на это свысока.

– Есть, – а что ещё мог сказать Лин Жань? Он должен был сказать, что должен спать до рассвета?

Однако уродливый и обычный врач-ординатор, стоявший рядом, хотел что-то сказать. Сначала он зевнул, и доктор Чжоу махнул ему рукой, говоря: – Если ты устал, возвращайся и спи. Если нет, то останься и помоги.

– Нет, я лучше вернусь. Если я останусь здесь, то могу умереть от усталости, – врач-ординатор быстро встал.

– Ты... Этот парень уже знает, как быть бездельником в больнице, – доктор Чжоу дважды хмыкнул и сказал Лин Жаню: – Тебе тоже скоро надо возвращаться. Сегодня пятница. В течение следующих двух дней подряд в выходные дни сможешь отдохнуть. Береги себя. Когда стажировка закончится, таких приятных вещей больше не будет.

Лин Жань потянулся и кивнул.

День отдыха всё ещё был очень важен. По крайней мере, он мог подышать за пределами больницы и получить небольшую порцию свежего воздуха... ну, то есть, глотнуть газов из выхлопных труб множества автомобилей.

.....

В Клинике Лауэр Грув.

Коробка с лампами у двери светилась красным и жёлтым светом, ответственно выполняя свои обязанности. Маленький ресторанчик, маленькая парикмахерская и маленький базарчик – все они пользовались одной и той же моделью освещения, и вместе они освещали старую улицу переливающимися яркими красками.

Всё больше людей, казалось, стали делать внутривенное вливание в комнате для переливания крови в главном доме во дворе семьи Лин. Те, кто не мог лежать в постели, сидели на стульях и играли от скуки в своих телефонах, чтобы хоть как-то скоротать время.

– Сегодня бизнес был неплохим, – сказал Лин Цзечжоу, увидев своего сына. Его большое лицо походило на горшок с кашей, когда он улыбнулся.

– Что, в последнее время лютуют эпидемии гриппа? – судя по тому впечатлению, которое сложилось у Лин Жаня, когда в клинике было много людей, где-то поблизости происходила вспышка гриппа или люди заболевали из-за резких перепадов температуры, когда менялись сезоны. Самое большое количество больных, как ни странно, выпадало на осень.

– Нет, это куда лучше, чем вспышка гриппа, – Лин Цзечжоу рассмеялся, гордясь собой. – С тех пор как произошёл инцидент с боссом Яном, соседи стали нас больше узнавать. Если бы я знал об этом раньше, то купил бы и повесил петарды...

Лин Цзечжоу говорил тихо, слегка помассировав плечи Лин Жаня, чтобы заставить его опустить голову: – Некоторые из них из «Аппер Грува». Они приехали к нам на консультацию.

Лин Жань сначала подумал, что это какой-то секрет, и, искоса взглянув на отца, сказал: – Аппер Грув и Лауэр Грув связаны.

– Ты же знаешь, какие сейчас ленивые люди. Они даже не захотят спуститься в ресторан под их домами. Они скорее потратят деньги на доставку. Люди из Аппер Грув готовы пройти десять минут до нашей Клиники Лауэр Грув, чтобы получить свои снимки. Знаешь, это показывает нам, как всё на самом деле у нас здорово. Кстати, сегодня на обед у нас будет тушёная рыба, – Лин Цзечжоу жестом подозвал его и сказал: – Та девушка по имени Малышка Лу (ПП: видимо, речь про Лу Цзиньлин – мотоциклистку) вчера дала нам шестифунтового карпа. Она сказала, что его поймали на Плотине Тигрового Ущелья [1]. Он был ещё живой. Я держал его в аквариуме и потом превратил в блюдо.

– Вы ей заплатили?

– Она не хотела брать за это деньги. Она сказала, что ты помог ей с её бизнесом, поэтому она хотела отплатить тебе сама или что-то в этом роде. Твоя мама дала ей кое-что взамен – защитную шляпу от солнца ручной работы. Девушкам это нравится, – в течение последних двадцати лет пара, известная как Лин Цзечжоу и Тао Пин, часто помогали Лин Жаню покупать всевозможные маленькие подарочки с целью вернуть ту доброту, которую люди проявляли к Лин Жаню. Они все уже к этому привыкли.

– Тогда я пойду поиграю в свою игру, – Лин Жань почувствовал облегчение. Он повернулся и лёг в кресло во дворе.

– Будь внимателен к своим глазам, не перенапрягай их, – когда Лин Цзечжоу увидел, что его сын ведёт себя вполне естественно и нормально, он радостно принялся за работу.

Бизнес клиники был почти таким же, как в маленьком ларьке. Если хотите, чтобы бизнес был успешным и процветал, вам нужно быть щедрым и либеральным. Вам нужно хорошо общаться с клиентами и давать им минимальную скидку. Следовательно, когда в семьях было мало поставок и они были на мели... Таблетки от гриппа, растворяющиеся таблетки Сюэ-Сай-Тон [2], Гластум, Шэсян Чжуангу Гао [3], тогда они подумали бы про вас.

Лин Цзечжоу мог прокормить свою жадную до денег жену, только полагаясь на свой необыкновенный ум и усердие. Однако это было лучшее, что могла сделать клиника.

Лин Жань улёгся поудобнее и достал телефон из кармана. Он нажал на иконку «Короли славы» и отправил Дун Чжичжуаню приглашение вступить в игру.

Через несколько минут Лин Жань вернулся к своему первоначальному «бронзовому» званию и начал новую весёлую экспедицию.

После полудня...

Поскольку Дун Чжичжуань и другие прошли дополнительную подготовку, Лин Жань последовал за доктором Сюном, чтобы проверить состояние нескольких старых пациентов.

В каждой клинике всегда лежало по несколько постоянных пациентов. У всех у них были хронические заболевания, и они надеялись облегчить симптомы с помощью переливания крови, а также лекарств; некоторые были старыми и слабыми, надеясь облегчить боль с помощью переливания крови и лекарств; некоторые были параноиками и надеялись полагаться на средства переливания крови и лекарства, чтобы обуздать симптомы, которые они себе представляли...

Когда завсегдатаи добрались до клиники, все они болтали и смеялись. Некоторые даже давали указания врачам и медсёстрам в их назначениях лекарств и выписываниях рецептов.

Доктор Сюн проводил регулярные обходы, затем помогал измерять кровяное давление. Он также использовал стетоскоп, чтобы слушать их сердцебиение и дыхание. На первый взгляд, это выглядело как супер-слабая версия осмотра пациента.

Лин Жань взял с собой только свои глаза и уши, чтобы понаблюдать и послушать. Он не обращал внимания на посторонние вещи, ничего не спрашивал и не говорил.

Даже если он обладал техникой на уровне мастера наложения швов и совершенным контролем кровотечения голыми руками, его понимание внутренней медицины всё ещё было на уровне интерна. Он всё ещё сильно отставал от таких опытных врачей, как Доктор Сюн.

Доктор Сюн был очень доволен поведением Лин Жаня. Он посмотрел на него и сказал с улыбкой: – У юного Лина хороший характер. После того, как он попал в больницу на стажировку, он не перенял никаких вредных привычек от других врачей.

Лин Жань в ответ на это улыбнулся.

– Я не имел в виду тебя, – сначала уточнил доктор Сюн, а потом растянул губы в улыбке: – Некоторые врачи, особенно из больниц высшего класса А, оказавшись здесь, у нас, в простой клинике, уверен, захотели бы начать отдавать приказы направо и налево, потому что считают себя крутыми специалистами. Как будто только они знают, как поставить диагноз.

– С каких таких пор врачи из больниц высшего класса А стали «хорошими», откуда знаете? – Цзюань Цзи бегала своими двадцати пятикилограммовыми ногами во дворе (ПП: это много, в среднем, нога человека весит около 13-15 кг если брать вес человека в 70 кг). Её выносливость была очень хорошей.

Она была самовлюблённой женщиной. Её счётчик шагов на WeChat всегда превышал десять тысяч шагов в день, но её вес был по-прежнему тяжёлым, как горы.

Доктор Сюн засмеялся и сказал: – Когда дело доходит до врачей из больниц высшего класса А, есть свои плюсы и минусы. Кроме того, в больницах более низкого уровня имеются квалифицированные врачи. Также, пациенты автоматически разделяются медицинской системой по врачам и больницам в текущем возрасте. Например, врач, который хорош в тотальной тиреоидэктомии (ПП: операции на щитовидной железе), сначала рассмотрит, можно ли сделать тотальную тиреоидэктомию после того, как он встретит пациента, или другие врачи отправят пациентов, подходящих для проведения тотальной тиреоидэктомии к этому конкретному врачу. Давайте не будем говорить о врачах, даже отделения больницы теперь специализируются только на нескольких видах заболеваний. Когда такие врачи приходят в больницу более низкого уровня и сталкиваются с пациентами с различными состояниями, они больше не имеют права отдавать приказы.

Лин Жань слушал, кивая головой. У больницы Юн Хуа на самом деле была аналогичная склонность. В стоматологическом отделении был известный ортодонт, который специализировался на невидимой ортодонтии (ПП: невидимые брекеты на заказ, которые крепятся с обратной стороны зубов). Его невидимая ортодонтия всегда выполнялась очень хорошо, но он не заботился ни о чём, кроме этой самой невидимой ортодонтии.

Если Лин Жань захочет использовать технику М-Тана, он тоже сможет стать специалистом, сосредоточившись исключительно на ней.

Был постоянный пациент, у которого болели спина и бедро в течение всего года. Он прервал их весело: – Доктор Сюн теперь специалист по гериатрии (ПП: частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Некоторые заболевания часто наблюдаются именно у пожилых людей).

– Теперь я Ваш семейный врач, – доктор Сюн дважды фыркнул и сказал: – Если я буду за границей, то смогу, по крайней мере, брать с Вас по несколько тысяч долларов в год.

– Тогда мне нужно несколько тысяч долларов, чтобы заплатить Вам.

Все снова начали болтать и смеяться. Мрачная атмосфера исчезла.

Лин Жань тайком выскользнул из комнаты переливания. Его всегда донимали разные пациенты, и, возможно, поэтому, когда он смотрел на пациентов клиники, он чувствовал близость к ним. Однако он также уставал болтать с ними до такой степени, что некоторые из них начинали казаться ему слишком надоедливыми и отталкивающими.

– Король попросил меня патрулировать горы...

Телефон Лин Жанч зазвонил и завибрировал.

– Да.

– Лин Жань, почему ты не в больнице? – голос Лу Цзиньлин звучал отчётливо, но слишком громко.

– Сегодня у меня перерыв.

– Ого, тогда что мне делать? «Скорая помощь», которую я только что купила, привезла вам пациентов, – голос Лу Цзиньлин был немного взволнованным, когда она сказала: – Наша компания теперь связана с районной больницей Цанпин. Лицензия владельца скорой помощи с собой. Есть также оборудование и лекарства. Я даже наняла врача на полставки.…

Лин Жань несколько секунд молчал.

Честно говоря, с юных лет он получал разные подарки от многих одноклассниц. Все их подарки хранились в подвале, холодильнике и аквариуме в стиле Сима Гуан, но эта девушка дарила пациентов в качестве подарка...

Девушки из Медицинского института приносили ему в лучшем случае двух лабораторных кроликов, чтобы препарировать их вместе. (ПП: ох уж эта романтика)

– Или ты мог бы прислать мне копию своего рабочего расписания. Я пошлю туда людей в соответствии с этим рабочим временем, – Лу Цзиньлин быстро придумала совершенно новое решение. Она считала свой план идеальным. – Отправка пациентов в рабочее время, свидания после работы.

Лин Цзечжоу, чьи уши всегда были настороже, чтобы следить за ситуацией в клинике, подошёл к Лин Жаню и сказал: – Можешь спросить её, что это за пациенты? Они могут прийти в нашу клинику, верно?

– Верно, твоя семья же владеет клиникой, – услышав голос его отца, Лу Цзиньлин мгновенно просветлела.

– Что это за пациенты? – Лин Цзечжоу протянул руки и взял телефон у Лин Жаня.

Лу Цзиньлин была ошеломлена на полминуты, прежде чем сказала: – Они все страдают от внешних травм; самый тяжёлый случай произошёл от удара дубинкой по голове.

– И что?

– Один из них с перерезанными руками, один кашляет кровью в результате нападения, а другой весь в синяках.…

Лин Цзечжоу помолчал несколько секунд и профессионально сказал: – Тот, кому ударили дубинкой по голове, должен сделать компьютерную томографию или как там это называется. У нас здесь нет такого оборудования. Тот, что кашлял кровью… Вы должны оставить его в отделении неотложной помощи Юн Хуа. Что касается того, кто страдает множественными синяками, разве у Вас нет врача на полставки? Пусть проверит, не повреждён ли его мозг, и спросит, нет ли у него врождённого порока сердца. Если нет, отправьте его вместе с тем, у кого были перерезаны руки.

После короткой паузы Лин Цзечжоу добавил: – За каждого пациента, которого мы принимаем, мы даем вам пять ... двадцать пять юаней. Что касается платы за скорую помощь, попросите пациентов раскошелиться на свои деньги.

Услышав слова Лин Цзечжоу, Лу Цзиньлин была приятно удивлена: «Я ещё и деньги могу получить, отправляя пациентов в больницу со скорой помощью? Больница Юн Хуа никогда не давала мне денег».

– Больница Юн Хуа никогда не испытывает недостатка в пациентах. Пока я не забыл, не посылай к нам тех, кто истекает кровью. У нас нет оборудования для переливания крови. Мы в основном занимаемся швами для внешних повреждений.

– Хорошо, у всех наших пациентов внешние повреждения.

Они заключили сделку, и Лин Цзечжоу радостно кинул телефон обратно Лин Жаню, спросив: – Что ты думаешь? Вы должны быть в порядке, зашивая некоторые внешние повреждения, не так ли?

.....

Примечание переводчика:

Плотина Тигрового Ущелья: живописный каньон на реке Цзиньша, основной приток верхней реки Янцзы. (Источник: Википедия)

Таблетки Сюэ-Сай-Тон растворяющиеся: традиционная китайская медицина с общим содержанием сапонинов женьшеня Саньци в качестве активных ингредиентов, используется более 500 лет для лечения ишемической болезни сердца в Китае. (Источник: NCBI)

Шэсян Чжунгу Гао: китайская медицина сделанная с искусственным мускусом, используемым в качестве обезболивающего пластыря. (Источник: Baidu)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 43**

43 глава: Огромный Шрам

\*Звуки сирены скорой помощи…\*

– Машина скорой помощи районной больницы Цанпин припарковалась у входа в клинику Лауэр Грув. Двое молодых людей вышли из машины скорой помощи, прихрамывая и надевая защитные маски. Они остановились у двери и вместе уставились на слова «Клиника Лауэр Грув», погрузившись в глубокие размышления.

– Отметина от рога на руке моего брата была зашита врачом в этой клинике. Все вы видели, как сейчас выглядит его метка, – Лу Цзиньлин быстрыми шагами прошла мимо них и когда вошла в клинику, поздоровалась с Лин Цзечжоу, который уже стоял в дверях.

Затем двое молодых людей посмотрели на красные и жёлтые огни, вспыхивающие по обе стороны двери, и продолжили размышлять дальше о чём-то своём.

– Идти в клинику дешевле, чем в больницу. Мы делаем это для твоего же блага, – Вонючка-два слез с водительского сиденья.

– Ладно. Если ты привёз нас в клинику, пусть будет так. Мне накладывали швы в нелицензированных клиниках, и всё было в порядке, – молодой человек развёл руками, потом скривился от боли.

Когда они вошли в клинику, они увидели врача, лежащего под деревом, который играл на своём мобильном телефоне. Лу Цзиньлин подошла к Лин Жаню и, улыбаясь, заговорила с ним.

– Пациенты уже здесь, хватит играть, – для Лин Цзечжоу клиенты были богами, поэтому он окликнул Лин Жаня, когда тот вежливо подошёл к двум молодым людям.

В этом и заключалась разница между маленькими клиниками и большими больницами. Маленькие клиники будут иметь постоянных клиентов. Фактически, большинство пациентов в небольших клиниках были постоянными клиентами. Хрупкие жители общины посещали эти клиники практически каждый год. Пациенты с хроническими заболеваниями также часто заходили, чтобы купить лекарства, такие как Амлодипин [1] или мазь от геморроя Мэйинлон Маск [2]. (ПП: да-да, как тебе такое, Илон Маск…)

Большие больницы были другими, особенно когда дело касалось хирургических отделений. Если пациент возвращался два или три раза, это означало, что он или она вот-вот вернётся в объятия земли.

С мобильного телефона Лин Жаня зазвонила фоновая музыка из игры.

Лу Цзиньлин улыбнулась и сказала: – Там нет необходимости спешить. Они проделали весь этот путь без проблем. Они будут в порядке, если подождут ещё несколько минут.

Раненый A: (⊙ ˍ ⊙)

Пострадавший B: (⊙ ˍ ⊙)

– Я пока не буду играть, – Лин Жань протянул телефон Лу Цзиньлинь и сказал: – Ты пока поиграй.

– Ммм... Я не знаю как... Лу Цзиньлин внезапно пожалела, что не научилась играть в игры.

Лин Жань надел белый халат и начал мыть руки, прежде чем сказал: – Всё в порядке. Я тоже часто проигрываю.

– Ох... окей, – Лу Цзиньлин опустила глаза и начала изучать игру. Через полминуты она вдруг поняла, что держит в руках мобильный телефон Лин Жаня! – «Мобильный Лин Жаня в моих руках! Мне просто нужно выйти из игры...»

– Подойди и сядь передо мной, – для Лин Жаня выполнение операции по удалению и наложению швов стало лёгким делом. Это было почти так же легко, как дышать, и это было особенно легко для обычных частей тела, таких как рука. Мало того, что теперь он был очень хорошо знаком с пациентами с правильными анатомическими структурами, даже если бы он столкнулся со странными анатомическими структурами, он не нашёл бы их слишком причудливыми, чтобы обращаться с ними.

Что касается клинической медицины, то наибольшую проблему для врачей представляли люди с различной анатомией. Наиболее типичным неправильным типом анатомии были те, у которых был situs inversus. У людей с таким состоянием основные органы были расположены в противоположном направлении от органов нормального человека. Зеркальное отражение, в общем. В обычной операции на открытом сердце можно было найти сердце с левой стороны. Однако при проведении операции для лиц с situs inversus нужно будет искать сердце с правой стороны. Для хирурга, который проделал сотни одинаковых или похожих операций, эта неприятная ситуация была похожа со случаем баскетболиста, внезапно ставшего играть на деревянном полу после того, как он привык играть на бетоне. Они смогут привыкнуть к этому только после получения некоторого опыта, прооперировав нескольких человек с этим состоянием. Кроме того, они не должны надеяться, что смогут блестяще выступить, просто имея какой-то опыт за плечами.

Лин Жань с нетерпением ждал встречи с ещё более необычными носителями строения органов, но, к сожалению, молодой человек с повреждённой рукой оказался обычным человеком. Даже его мышцы и вывернутая кожа выглядели простыми и нормальными для него, не показывая ничего необычного.

– Доктор Сюн, пожалуйста, помогите пациенту с синяком, – после того, как Лин Жань закончил говорить, он сконцентрировался на пациенте перед собой.

Несмотря ни на что, даже если человек перед ним был обычным человеком, и даже если это было просто промывание, зашивание раны и наложение швов, это всё равно была операция.

Лин Жань тщательно промыл рану пациента, ввёл местную анестезию и сказал, что собирается начать зашивать рану, прежде чем вводить иглу.

В этот момент молодой человек, обычно уверенный в себе и свирепый, как тигр, мог только притворяться очень сильным, глядя вдаль.

Даже если пейзаж вдалеке был настолько прекрасен, что его можно было записать в стихотворение, он не мог придумать ни одной строчки.

Даже если рядом была игла, он не хотел смотреть на неё.

Игла была вставлена.

Игла была извлечена.

– Молодой Жань... Кажется, у мальчика все хорошо.

– Его действия кажутся немного натянутыми. Он выглядит так, будто он вообще не врач.

– Если он не похож на врача, то на кого?

– По-моему, он на кого-то похож... знаешь, на улицах продают дыни. Ему просто нужно взять гнилую дыню, отрезать гнилые части, избавиться от сердцевины, положить в неё зубочистки и вуаля.

Несколько пожилых пациентов стояли у окна клиники и болтали. Молодой человек со сломанной рукой уставился на них, но в его руке была нитка, так что он ничего не мог сделать со стариками и старушками.

– Тебе нужен большой шрам или маленький? – спросил Лин Жань, наложив два шва.

Пациент оскалил зубы: – А есть возможность получить огромный шрам?

– Конечно. Я столкнулся с пациентами, которые просили наложить швы, и чем более свирепо и жутко они потом выглядели, тем им было лучше, – рассказал Лин Жань о своём личном опыте.

Некоторое время пациент был ошеломлён и неуверенно спросил: – Насколько большим будет огромный шрам и насколько маленьким будет маленький шрам?

Лин Жань объяснил со всей присущей ему серьёзностью: – Если Вы хотите небольшой шрам, тогда я буду использовать кетгут хирургический. Если Ваша кожа хорошо регенерируется и будет быстро заживать, Вы сможете увидеть только слегка потемневший след шва, и Вам не нужно будет удалять нить, но стоимость за это будет выше. Если Вы предпочитаете иметь огромный шрам, то Ваша рана может быть показана так, будто она была шириной до четырёх пальцев, и длиной в половину ладони. Вы также можете попросить нить другого цвета, чтобы вывести разрез на поверхность, который обычно заставляет шрам казаться незаметным, как будто разрез был достаточно глубоким, чтобы увидеть кость...

– Я выбираю огромный шрам! – раненый молодой человек внезапно понял, в чём было дело. Лин Жань говорил, что может создать шрам по своему вкусу. Только дурак не захочет выбрать себе огромный шрам. Это практически то же самое, что быть порезанным ни за что.

Если Лин Жань сказал, что может что-то сделать, то он определённо сможет это сделать. В одно короткое мгновение он закончил шов, и отвратительный шрам отразился в зеркале перед тем, как пациенту перевязали его.

[Новое достижение разблокировано: искренняя благодарность пациента]

[Описание достижения: искренняя благодарность пациента – самая большая награда врачу]

[Награда: Основной Сундук С Сокровищами]

Перед глазами Лин Жаня вспыхнула золотая вспышка. За ней стоял молодой человек, держа его за руку и улыбаясь по-мальчишески.

Примечание переводчика:

Амлодипин: лекарство, используемое для того, чтобы обработать высокое кровяное давление и ишемическую болезнь сердца.

Мэйинлон Маск мазь от геморроя: розовый охлаждающий крем-продукт для облегчения боли при геморрое.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 44**

44 глава: Рассасывающийся Шов

\*Снова звуки сирены скорой помощи…\*

Когда зазвонила сирена «скорой помощи», Цзюань Цзы первой подкатила инвалидное кресло к двери и приготовилась принять пациента.

Это была третья партия пациентов посланная Лу Цзиньлин, а пациенты из предыдущей партии всё ещё находились в процессе переливания жидкости.

Лин Жань лениво потянулся и тоже приготовился встретить «скорую помощь».

Он нисколько не был недоволен тем, что в дни отдыха накладывал швы вместо того, чтобы отдыхать или выполнять какую-то более интересную работу. Если бы он мог монотонно завязывать узлы десятки тысяч раз только для обучения в Медицинской школе, он определённо мог бы сделать скучную работу в роде промывания и сшивания десятки тысяч раз в качестве интерна.

Изучение медицины всегда было своего рода набором навыков, которые нужно было часто практиковать, чтобы совершенствоваться. Теория действительно важна, но нельзя игнорировать ценность опыта.

Для Лин Жаня игры были способом расслабиться, а снятие и наложение швов также считалось формой расслабления. Веселье в обоих случаях варьировалось. Это зависело от того, начиналась ли игра гладко или был ли у пациента интересный случай, которому требовалось наложение швов.

– Ему проткнули ягодицы. Рана довольно глубокая...

– Травма спины не слишком серьёзная. Ложитесь, надо обработать рану.

– Рана на ноге инфицирована. Доктор Сюн, пожалуйста, подойдите и выполните очистку.

Лин Жань не сразу оказывал первую помощь любому пациенту, до которого мог дотянуться. Вместо этого он вёл себя как в реанимации. Он осмотрел и продиагностировал каждого пациента одного за другим и классифицировал их соответственно.

Это было также новой вещью, которую он узнал после того, как начал свою стажировку.

Даже в отделении неотложной помощи больницы Юн Хуа диагностику пациента нужно было делать быстро. Обычно «скорая помощь» отправляла четырёх-пятерых пациентов за один раз, но врачей было не так много. Естественно, порядок диагностики и лечения не мог основываться на принципе «первым пришёл первым обслужён». Она проводилась в соответствии с тяжестью состояния пациента.

После двух раундов координации Лин Жаня доктор Сюн и Цзюань Цзы постепенно освоились с ритмом новичка. Кроме того, работа с ними заставила парня почувствовать себя более комфортно, чем когда он работал в больнице Юнь Хуа.

Независимо от того, насколько искусными были врачи в отделении неотложной помощи больницы Юн Хуа, они не могли должным образом помочь ему. Самое большее, они ему помогли бы совсем немного. Здесь доктор Сюн и Цзюань Цзы приложили большие усилия, чтобы сотрудничать с ним, и результаты их лечения были намного лучше.

Во время наложения швов ему нужно было только проколоть иглой кожу пациентов. Работа по нарезанию нитей и завязыванию узлов могла быть выполнена доктором Сюн, что значительно облегчало работу Лин Жаню.

В больнице обычная операция второго уровня имела такую же конфигурацию.

– Хорошо. Трём пациентам закончили накладывать швы. Остался только один пациент. Как ты собираешься зашивать её рану? – доктор Сюн перевязал последнего пациента. – Девушки очень чувствительны к своей красоте, и она ранена в плечо, – сказал он Лин Жаню, чувствуя некоторое беспокойство. Если зашить будет нелегко, давайте отправим её в больницу.

После этого, с немалым любопытством, доктор Сюн спросил: – Малышка Лу, откуда у тебя все эти пациенты? Ты даже нашла женщину, которая так отчаянно дралась?

– Она была пьяна на КТВ, – Лу Цзиньлин продолжала смотреть вперёд. Было неясно, смотрела ли она на пациента или на Лин Жаня. Её ответ был простым и коротким.

Доктор Сюн просветлел, но в следующее мгновение в замешательстве покачал головой: – Пить на КТВ в такой час?

– Дневные сеансы на КТВ теперь дешёвые. Многие люди пошли бы на барбекю ночью, как только бы достаточно напились и стали бы петь. Это помогает им экономить деньги, – раскрыла секрет Лу Цзиньлин.

Пациентка была девушкой неопределённого возраста, её лицо было покрыто толстым слоем косметики. Постепенно протрезвев, она посмотрела на свою рану и спросила: – Сколько времени это займет?

– Десять минут, – сказал Лин Жань, глядя на рану. Затем он попросил Цзюань Цзы: – Дайте мне нить 5-0. У нас есть кетгут?

– Подождите минутку, – доктор Сюн быстро прервал Лин Жаня. – Это дорого – сшивать эти раны рассасывающимися нитками.

– А что мы должны использовать в противном случае? – суждение Лин Жаня было очень простым. Чтобы шрам был эстетически приятным и менее заметным, нужно использовать тонкую рассасывающуюся нить и швы будут малозаметны.

Доктор Сюн долгое время находился в клинике, поэтому он рассмотрел больше аспектов з свою карьеру. Он оттащил Лин Жаня на несколько метров в сторону и спросил: – Ты сможешь зашить её? Ты действительно хорошо всё обдумал?

– Да, – Лин Жань ответил коротко и уверенно.

Он уже был мастером зашивания. Если бы он не смог справиться даже с такой простой раной, ему было бы просто неловко.

Доктор Сюн кивнул, чувствуя себя несколько скептически: – Рассасывающаяся нить оставит неглубокий шрам. Если ты сможешь зашить её хорошо, мы действительно сможем заработать немного денег в этой маленькой клинике. Однако, нить 5-0 будет слишком тонкой. Разве мы не должны использовать нить №0 вместо этого?

Диаметр нити 5-0 составлял 0,1 миллиметра, что составляло толщину двух-трёх прядей волос. Нить №0 называлась 4-0, которая была в полтора раза толще, чем нить 5-0, плюс она была менее склонна к разрыву.

С точки зрения доктора Сюн, Лин Жаню было бы легче контролировать более толстую нить. Если он вдруг отвлечётся на полпути или передумает, то все обернётся против него.

Лин Жань спокойно сказал: – Любая из них подойдет, но эффект будет лучше с нитью 5-0.

Для него любой тип нити мог быть использован для обеспечения пациента меньшим шрамом, но так как он понятия не имел, сколько пациент будет двигаться, немного более толстая нить также была бы хороша для обеспечения результатов зашивания и заживления.

Конечно, толщина упомянутой здесь нити была относительной. Нить №0 была самой тонкой и наиболее распространенной нитью, используемой в реанимационной. Как правило, врачи находили это неудобным и обычно не выбирали её.

Доктор Сюн посмотрела на Лин Жанч, но всё ещё чувствовал себя неуверенно. Через несколько секунд, он крикнул: – Старина Лин!

Лин Цзечжоу пил чай со своей женой на первом этаже. Услышав зов доктора Сюн, он поставил чашку на стол, побежал вниз и спросил: – Пора забирать оплату?

– Почти. Молодой Жань готовится использовать рассасывающуюся нить, чтобы зашить рану пациента. Скажите пациенту, что рассасывающиеся нити отсчитываются на основе сантиметров в других клиниках и больницах, – сказал доктор Сюн.

– Понятно, рассасывающиеся нити, верно? Некоторые частные больницы действительно, как чёрные дыры для денег в этом отношении, – сказал Лин Цзечжоу, войдя в процедурную и сердечно утешая пациентку за деньги, которые она собиралась потерять, пока вёл с ней переговоры.

Через некоторое время Лин Цзечжоу вышел и сказал: – Мы возьмём с неё цену за 1,5-дюймовую рассасывающуюся нить за её 1,5-дюймовую рану. Давайте дадим ей 50% скидку. Сынок, зашей её хорошенько. По крайней мере, ты не потратил годы учёбы впустую.

Пациент в процедурной в это время был полностью в сознании. Увидев Лин Жаня, она занервничала ещё больше. Она спросила: – Вы знаете, как работает шов с рассасывающимися нитями, верно? Мои плечи часто открыты для публики. Я не могу позволить себе оставить на нём шрамы.

Цзюань Цзы вытащила её тяжелые ноги и принесла хирургический кетгут 4-0 и 5-0.

Лин Жань положил их перед пациенткой и объяснил: – Эти две нити не оставят на Вас шрамов. Нить 5-0 немного тоньше, и шрамы будут менее заметны, но Вам нужно будет уделять больше внимания тому, как Вы двигаетесь, потому что это может повлиять на заживление раны…

– Я выберу то, что будет получше, – сказала пациентка, не дожидаясь, пока Лин Жань закончит фразу.

Доктор Сюн надулся и сказал: – Они обе очень хороши.

– Мне нужна более тонкая нить, – пациентка была очень тверда в своём решении.

Лин Жань был из тех, кто не любит говорить после того, как закончит свои объяснения. Он махнул рукой, подавая знак всем людям, кроме него и пациента, отойти назад, и сам распечатал шовный набор.

Нити ниже №0 были в основном прикреплены вместе с булавочной головкой. Её особенность заключалась в том, что на другом конце иглы не было игольного ушка, а нить была непосредственно вставлена в конец иглы во время её изготовления, чтобы повреждение кожи можно было свести к минимуму во время накладывания шва.

Во время упаковки обычный набор для наложения швов могли нагружать пучками из пяти или десяти игл, а те, у которых были булавочные головки, должны были быть индивидуально упакованы, что делало очень очевидным то, что это являлось стандартом для других игл.

Однако врачам не обязательно всегда нравились более тонкие нити. Если швы рассматривались как экзамен, то использование нити №7 было эквивалентно снижению проходного балла до 30%, и Вы могли легко сдать экзамен. Использование нитей №0 было эквивалентно подталкиванию проходящих меток до 60%, и тест должен был быть сдан немного серьёзнее. Нить 5-0 была эквивалентна прохождению проходного балла до 80%. Некоторые врачи должны были полную сконцентрироваться во время выполнения швов, чтобы быть в состоянии пройти экзамен, в то время как другие врачи не могли, даже если они старались изо всех сил.

Конечно, всегда были люди, которые набирали 100 баллов на любой бумаге, которую они брали в руке для прохождения теста.

Примером для этого мог служить Лин Жань. Поскольку он получил уровень мастера в простых узловых швах, можно было забыть использовать нити 5-0 или 6-0, ведь он всё равно мог легко выполнять швы, даже если кто-то дал бы ему нить 10-0.

– Ладно, можете открыть глаза. Не позволяйте ране соприкасаться с водой. Постарайтесь свести активность к минимуму... – Лин Жань, как обычно повторял стандартные меры предосторожности для пациентов. Он чувствовал, что нет никакой разницы в зашивании раны на плече пациента по сравнению с ранами других людей.

Доктор Сюн, работавший ассистентом, видел всё своими глазами и чувствовал, что Лин Жань наложил швы без особых усилий. Парня нисколько не беспокоили ни толщина, ни тонкость нити. Доктор Сюн был поражён и изо всех сил старался скрыть потрясение на своём обалдевшем от удивления лице.

С другой стороны, пациентка, казалось, не привыкла к небрежному отношению Лин Жаня: – Мы договорились, что, если я оставлю шрам, Вы не только вернёте мне деньги, но и вернёте мне ещё одну сумму. Если шрам не останется, я отправлю своих сестёр в вашу клинику, если кто-то из них снова пострадает.

Лин Цзечжоу с готовностью согласился. У него не было никаких медицинских навыков, но он знал многих врачей, и, по его мнению, мастерство Лин Жаня было не хуже, чем у тех врачей, которые имели высокую репутацию в медицине.

Как только он подумал об этом, Лин Цзечжоу снова подумал про себя: «При нынешнем потоке пациентов клиника могла бы нанять другого врача на неполный рабочий день. Затем, когда Лин Жань был на дежурстве в больнице Юн Хуа, клиника могла бы работать как обычно».

Он посмотрел на подсобное помещение рядом с процедурным кабинетом и явил миру свою фирменную честную и мальчишескую улыбку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 45**

45 глава: Второй

Наступил понедельник.

Лин Жань проснулся очень рано. По дороге в больницу он поджарил яйцо, сварил овсянку и вдохнул «свежий» утренний воздух.

У семьи Лин Жаня не было автомобиля, потому что у госпожи Тао Пин не было водительских прав, а для Лин Цзечжоу автомобиль не был чем-то существенным, чтобы подарить его госпоже Тао Пин, поэтому, естественно, это не было необходимостью. Лин Цзечжоу также не мог позволить себе купить автомобиль, потому что стоимость автомобиля быстро обесценивалась.

Лин Жань прекрасно обходился и без него. Когда он был в медицинском институте, ему не нужна была машина. Теперь, когда он проходил стажировку в больнице Юн Хуа, он также не хотел автомобиль (если только система не дала бы ему трансформер, и не поставила бы перед ним задачу, что он должен был стать таким, что даже владелец C-лицензии смог бы водить).

– Лин Жань, переоденься и иди в операционную.

Как только он вошёл в отделение неотложной помощи, он увидел, что отделение было несколько оживлённым и поэтому его немедленно вызвали.

Лин Жань быстро собрал свои вещи и спросил дежурную медсестру: – Что случилось?

– На шоссе произошла авария, пациенты уже в пути. Ситуация более серьёзная, поэтому мы послали кого-то за вертолётом, – дежурная медсестра не спала всю ночь и смотрела на Лин Жаня красными, от полопавшихся капилляров глазами.

– Всё так серьёзно, что пришлось подключить к делу вертолёт?

Дежурная медсестра целенаправленно объяснила: – Это спасательный вертолёт, у Цзинь Хуэй Эйрлайнс есть вертолет в Юн Хуа, поэтому некоторые страховые компании и банки могли продавать свои спасательные вертолёты. Если наткнётесь на аварию, можете просто позвонить и использовать вертолёт, чтобы отвезти Вас в провинциальные больницы или нашу больницу. Такое случалось раз в два-три месяца.

– Ох, понятно.

– Вызвать спасательный вертолёт – это очень дорого. Несколько десятков тысяч в час.

– Ох.

– Думаю, около тридцати тысяч за час.

– Ох.

– Доктор Лин, удачи! – дежурной медсестре больше нечего было сказать, поэтому она подняла свои маленькие руки и помахала ему.

– Спасибо, – Лин Жань выдохнул. Он должен был принять участие в реанимации, как только приедет на работу. Было ощущение, что он идёт на матч, не разминаясь. Он не мог избавиться от многих забот в своей голове.

Пройдя через процедурную и свернув в коридор, он поднялся на лифте. В конце концов, гардеробная операционной находилась на пятом этаже.

Стандарт в операционной отделения неотложной помощи Юн Хуа был довольно высоким. Раздевалка была площадью в двести квадратных метров, а ванная и другие удобства были сделаны по стандартам больницы высшего класса А. Этот стандарт, естественно, относился к общепринятому стандарту, который использовали все больницы высшего класса, когда они строили целые этажи для операционных, чтобы использовать всю больницу, а не только отделение неотложной помощи.

Отделение неотложной помощи Юн Хуа могло позволить себе такую роскошь, потому что у него был большой и стабильный источник дохода – отделение гемодиализа (ПП: метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов).

Во многих больницах отделения гемодиализа были независимыми отделениями, особенно в некоторых средних больницах. Доход от оказания услуг пациентам с уремией (ПП: в следствие почечной недостаточности продукты распада и другие токсичные вещества остаются в крови дольше чем положено. Из-за этого организм подвергается аутоинтоксикации, что вызывает отравление. Аутоинтоксикация – это когда организм отравляет сам себя, а не из-за внешних воздействий) и так далее мог бы покрыть значительную часть расходов, особенно в таких низкоуровневых больницах, как больницы класса Б в районе Цанпин. Отделения гемодиализа были более ценными по сравнению с общей суммой нескольких отделений хирургии.

Однако в отделении неотложной помощи Юн Хуа Хо Цунцзюнь, который хотел сделать отделение неотложной помощи большим, никогда не позволит отделу гемодиализа быть независимым. Вместо этого он воспользовался возможностью объединить их обоих, предоставив операционной и комнате для диализа общую раздевалку и так далее. Это должно было значительно улучшить хирургические условия отделения неотложной помощи и предоставить возможности для расширения.

Лин Жань побежал раздеваться в раздевалку и вышел оттуда, надев халат. Он слышал, как Чжао Лэй отдаёт приказы.

– Персонал кардиологического отделения и отделения сердечно-сосудистой хирургии уже здесь? Попросите их прийти поскорее. Скажите отделу общей хирургии и ортопедии, чтобы поторопились и послали кого-нибудь сюда взглянуть. И попросите отделение хирургии кисти посмотреть, будут ли сделаны процедуры для выборочных операций.

По воскресеньям, Чжао Лэй был лечащим врачом на дежурстве. Прежде чем он смог пройти смену, ему позвонили, так что он должен был продолжать.

Медсестра сообщила ему: – Первая операционная готова.

– Тогда используйте первую операционную, – у Чжао Лэя не было других мнений на этот счёт.

Первая операционная была самой большой операционной в отделении неотложной помощи, и оборудование там было наиболее полным по сравнению с другими операционными. Эта операционная была подходящей для ситуации сегодня, так как они должны были лечить нескольких пациентов за один раз. Судя по полученной им информации, состояние пациентов было очень тяжёлым, на многих частях тела имелись повреждения. Врачам могло понадобиться провести много операций одновременно.

Чжао Лэй посмотрел налево, потом направо и обнаружил, что под его подчинением дежурят только два врача–ординатора и медик–интерн Лин Жань. Для пациентов, получивших множественные серьёзные травмы, этого было отнюдь не достаточно. Было бы лучше, если бы ему помогал главный ординатор, а не два ординатора, которые только что закончили своё стандартное обучение.

Основываясь на наблюдениях Чжао Лэя, два врача-ординатора могли работать только с ранорасширителями для такого уровня хирургии.

Чжао Лэй быстро принял решение: – Лин Жань, ты будешь первым помощником.

Хотя ему не нравился Лин Жань, сейчас он не мог позволить себе быть особо разборчивым. Врачи никогда не были ослеплены своими эмоциями. Несмотря на обиды, которые они держали друг на друга, им приходилось сдерживать себя, когда на кону стояли жизни.

– Хорошо, – ответил Лин Жань. Он подошёл и встал напротив Чжао Лэя, где должен был находиться первый помощник. Два врача-ординатора быстро переглянулись, но ничего не сказали.

Через несколько минут несколько человек втолкнули пациента с прикреплённым к нему инфузионным мешком. Затем раздался голос, быстро перечисляющий информацию о пациенте: – Пациент всё ещё в сознании, его зрачковый световой рефлекс в норме. Его позвоночник, живот и четыре конечности повреждены и кровоточат. Мы подозреваем внутреннее кровотечение в брюшной полости...

– Лабораторная группа, проверьте его кровь и сделайте рентген. Ультразвуковая бригада, подвиньте сюда КТ-сканер... – Чжао Лэй спокойно организовывал бригаду для операции. Затем он сразу сказал: – Персонал из других отделов уже здесь? Если да, то просто впустите их. Судя по этой ситуации, нет возможности перевозить пациента, так что просто позвольте им провести операцию здесь.

Наиболее частыми пациентами отделения неотложной помощи были пациенты, пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий.

С населением почти в сто миллионов человек в городе Юн Хуа, происходило в среднем по пять автомобильных аварий каждый день, и из этих пяти аварий, будет один мертвый и пять раненых.

Такая высокая частота привела к тому, что больница Юн Хуа получала по крайней мере одну жертву автомобильной аварии почти каждые два или три дня. Травмы у пациентов были самые разные: одни лёгкие, другие тяжёлые. Легко раненые могут быть выписаны после применения йодофора. С другой стороны, тяжелораненые нуждаются в совместном лечении в нескольких отделениях.

Отделение неотложной помощи больницы Юн Хуа было очень хорошим, но у них не было возможности выполнить торакотомию (ПП: хирургическая операция, заключающаяся во вскрытии грудной клетки через грудную стенку для обследования содержимого плевральной полости или выполнения хирургических вмешательств на легких, сердце или других органах, расположенных в грудной клетке).

Отделение общей хирургии могло оперировать практически всё, вплоть до двенадцатиперстной кишки, но они не могли делать операции самостоятельно, когда дело касалось печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезёнки.

Отделение ортопедии могло бы сделать гораздо больше. Они могли самостоятельно выполнять операции второго уровня и небольшое количество операций третьего уровня, но они выполняли эти операции только потому, что хотели, чтобы пациенты платили своим отделениям.

Но на тот момент пациент находился в таком тяжёлом состоянии, что отделение неотложной помощи было вынуждено обратиться за помощью в другие отделения. Это означало, что они больше не могли заботиться о том, какое отделение получит оплату пациента; это была экстренная операция, организованная несколькими отделениями. Чжао Лэй временно занимал главный пост. Он должен был убедиться, что жизненные показатели пациента стабильны, чтобы убедиться, что у пациента будут физические силы для проведения операции.

– Теперь я приготовлюсь разрезать жгут на ноге, – нарочно крикнул Чжао Лэй, чтобы напомнить Лин Жаню, что кровь и жидкость для переливания вместе с лекарством были готовы.

Лин Жань, не поднимая головы, пробормотал что-то в ответ.

Состояние пациента действительно было сложным, но, если бы они сосредоточились только на одной травме за раз, с пациентом было бы не так сложно справиться.

Лин Жань проанализировал состояние пациента с помощью своего превосходного контроля кровотечения голыми руками, и он не думал, что это будет так уж сложно. Действительно, пациент попал в серьёзную автомобильную аварию, но это был только обычный тип автомобильной аварии.

Лин Жань смотрел на раны пациента, одновременно наблюдая за операцией Чжао Лэя, и мысленно спрашивал: «Система, кто лучший в мире по контролю кровотечения голыми руками? До какой степени может достичь его мастерство?»

– «Адам Рис Дэвис – лучший в мире специалист по контролю кровотечений голыми руками», – ответила система только на первый вопрос.

Лин Жань вспомнил, что, читая какие-то научные работы, он читал об этом человеке. Вспоминая прошлое, он спросил: «Идеальный уровень контроля кровотечения голыми руками делится на подуровни? Если есть, то какой у него?»

– «В идеальном уровне нет подуровней. Новаторская техника Адама Риса Дэвиса по контролю кровотечений голыми руками считается легендарной; он лучший в мире».

– «Существует леген… подожди, подожди… дарный уровень...» – Лин Жань был немного удивлён. Он на мгновение перестал задавать вопросы, а потом продолжил: «Ну, тогда каков мой рейтинг по контролю кровотечений голыми руками?»

– «Уровень вашего контроля крови голыми руками занимает 126-е место в мире, тринадцатое в Китае, второе в провинции Чанси и первое в городе Юн Хуа».

– «В Чанси есть кто-то, кто лучше справляется с кровотечением голыми руками?» – Лин Жань этого не ожидал.

– Лин Жань, приготовься, – Чжао Лэй разрезал жгут, и тут же из раны на ноге пациента хлынула кровь. Это прозвучало как Весна Баоту[1], но та Весна Баоту, которая вот-вот должна была умереть.

Лин Жань только посмотрел на раны, не говоря ни слова.

– Лин Жань, надави на марлю, – сказал Чжао Лэй.

Когда Чжао Лэй не сразу получил ответ, он быстро закричал: – Лин Жань!

– Сейчас, – голос Лин Жаня был унылым и усталым. Он говорил, как старый мудрец, тяжело вздыхая, будто искал где-то свои очки, а не спасал чью-то жизнь.

В то же время его руки молниеносно скользнули мимо раны. Он схватил пациента за бедро, а затем тщательно осмотрел его. Это должно было позволить ему принять более взвешенное решение.

В одно мгновение давление хлынувшей крови сразу же упало. Затем кровь мгновенно перестала течь.

Использование идеального уровня контроля кровотечения голыми руками, чтобы справиться с травмами, полученными обычной жертвой автомобильной аварии, было на самом деле излишним.

Не было необходимости давить на марлю.

[1] Весна Баоту – это культурно значимый артезианский карстовый источник, расположенный в городе Цзинань, Шаньдун, Китай.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 46**

46 глава: Гладкий

Лин Жань медленно приспосабливался к ритму Чжао Лэя.

По мере того, как операция продвигалась вперёд, трудности с наложением швов немного увеличивались. Но мастерство Лин Жаня росло гораздо быстрее.

Операция по удалению и наложению швов была слишком привычной для Лин Жаня.

С точки зрения хирургических методов, если бы Вы могли провести хирургический метод около тридцати раз, Вы бы считались довольно опытным с этим методом.

Например, если простую операцию, например аппендэктомию, сделать три или пять раз, врач общей практики сможет сделать это в одиночку. Если бы он проделал это сто раз, можно было бы сказать, что он искусен. Многие врачи, проводившие аппендэктомию, могли сделать это даже без лапароскопии (ПП: современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полостей.). Им достаточно было оперировать с небольшим отверстием в животе пациента, протянуть руку, зацепить, и они уже могли найти аппендикс.

Хотя мастерский уровень простого прерывистого шва, которым овладел Лин Жань, позволял ему овладевать только прерывистыми швами, он проделывал подобную работу, как и очистку ран, сотни раз. Он уже хорошо с этим справлялся, и ему не нужна была система, чтобы овладеть этим особым навыком.

Практические операции со времён стажировки превратились для Лин Жаня в прекрасный опыт. Его опыт не только обеспечивал ему гибкость и компетентность в операциях, но и позволял точно соответствовать главному хирургу Чжао Лэю.

Лин Жань уже мог разобраться в привычках Чжао Лэя сразу после того, как зашил несколько ран. Теперь он мог даже угадать мысли хирурга, когда его рука поворачивалась в другую сторону.

Исходя из этого, Чжао Лэй только чувствовал, что работать с Лин Жанем было ещё более комфортно, чем ощущать на себе руки опытной массажистки, которая делала приятный расслабляющий массаж.

Проще говоря, Чжао Лэй изначально не очень любил этого стажёра, Лин Жаня, но во время операции стал к нему приглядываться чуть повнимательнее.

– Он слишком горд! Слишком высок! Слишком красив! И он учится слишком быстро!

Короче говоря, Чжао Лэй был очень недоволен высоким, красивым и «высокомерным» стажёром, который слишком быстро всё схватывал на лету.

Однако после того, как Лин Жань присоединился к нему за операционным столом, Чжао Лэй почувствовал неописуемую лёгкость.

Операция прошла слишком гладко.

Пока его глаза смотрели на кровоточащие точки, контролируемые одну за другой, на каждую зашитую рану и на стабилизацию кровяного давления пациента, сердце Чжао Лэя просто разрывалось от чувства выполненного долга.

Это было особенно важно, когда несколько коллег из других отделов были рядом, чтобы наблюдать за ними. Чжао Лэй чувствовал себя гораздо более счастливым, чем от присутствия в его жизни на короткий миг красивой женщины или дорогих автомобилей.

С медицинской точки зрения, его секреция допамина могла бы даже заполнить складки коры его головного мозга.

Чжао Лэй поднял голову и украдкой взглянул на Лин Жаня. Он по-прежнему выглядел неприветливым, но уже не казался таким неприятным глазу.

– Сможешь зашить всю руку, хорошо? – Чжао Лэй тоже уже был вымотан и жутко устал от тяжёлой операции. Постоянная концентрация всё время отнимала много энергии.

Более того, травмы этого пациента от автомобильной аварии были в основном сосредоточены в нижней части его тела. Рана на руке была не слишком серьёзной, но требовалось нечто большее, чем просто наложение швов. Операцию можно было бы ускорена, и другим отделениям не пришлось бы слишком долго ждать, если два человека зашьют раны вместе.

Лин Жань был спокоен, как всегда. Он кивнул и сказал: – Ладно.

Затем он позвал крикнул хирургической медсестре: – Ножницы для ткани.

Хирургические ножницы тут же вложили ему в руки.

Чжао Лэй почувствовал, что скорость, с которой медсестра подавала медицинские инструменты Лин Жаню, была быстрее, чем, когда она вручала инструменту ему самому.

Если бы здесь не было так много людей, он мог бы начать рассказывать какой-нибудь пошлый анекдот.

– Освежи свои мысли. Укрепи своё сердце.

– Марля.

– Шовные ножницы.

Ритм в руках Лин Жаня нисколько не изменился, хотя он получил возможность действовать самостоятельно.

Врачи-ординаторы общей хирургии, ожидавшие в операционной, завидовали и удивлялись, когда замечали это, но не издавали ни звука.

Для обычных врачей-ординаторов это была редкая возможность действовать самостоятельно. Однако для Лин Жаня это не было редкостью.

На самом деле, шансы Лин Жаня получить такие возможности были намного больше, чем у местных врачей-ординаторов.

Только в случае лечения открытых ран, в течение трёх лет стандартной подготовки врача-ординатора отделения неотложной помощи, они должны были выполнить в качестве ассистента только десять случаев хирургической обработки и наложения швов.

Конечно, врач-ординатор отделения неотложной помощи должен был освоить нечто большее, чем просто удаление и наложение швов. Теоретически они должны были провести пять сердечно-лёгочных реанимаций, два промывания желудка, пять дефибрилляций, пять интубаций трахеи и так далее.

Однако, с точки зрения местных стандартов, существует лишь несколько больниц, которые могут позволить своим ординаторам завершить это количество и обеспечить качество всех операций.

– Изогнутые ножницы.

Лин Жань поднял голову и некоторое время разминал шею.

Медсестра протянула изогнутые ножницы Лин Жаню и, воспользовавшись моментом, несколько секунд пялилась на парня. Её маленькое сердечко дрожало и трепетало.

Лин Жань выглядел невозмутимым, казалось, не замечая её взгляда.

Ему нравилось быть врачом, и его любимым занятием была обстановка в операционной.

Если бы он был государственным служащим, коллеги сочли бы его придирчивым; если бы он пошёл работать инженером, то, вероятно, не понравился бы людям; но здесь, даже если бы он делал простейшую операцию, никто не стал бы убеждать его быть быстрее только потому, что он хотел ещё раз проверить кровоточащие точки.

Лин Жань чётко выкрикивал названия инструментов, которые ему требовались во время работы.

– Нить №0... Щипцы ... Марля…

Чжао Лэй нашёл это несколько забавным.

Обычно врачи не кричат так, особенно старшие врачи выше уровня лечащих врачей. Большинство из них стали бы сплетничать. Некоторые из упитанных докторов средних лет начинали бы отпускать грязные шуточки или и так уже отпускали несколько грязных шуток, пока тянулись за хирургическими инструментами и просто брали их сами.

Хирургические медсёстры, которые сотрудничали с ними, естественно, передавали бы правильный инструмент врачу, не нуждаясь в докторе, чтобы правильно назвать устройства.

Медсёстры в операционной были больше знакомы с хирургическими методами, чем врачи; они знали, что нужно доктору требовалось

дальше.

Однако у Лин Жаня не было такого опыта, и он не был знаком с медсестрой, поэтому он, естественно, называл необходимые инструменты.

– Кровоостанавливающие щипцы ... зубчатые щипцы ... хирургические увеличительные стёкла...

Чем больше Лин Жань называл хирургических приборов, тем больше Чжао Лэй находил его интересным, но его улыбка растягивалась на лице недолго.

– Что Вы собираетесь делать с хирургическими лупами? – Чжао Лэй всё ещё обдумывал свою роль, когда услышал это и быстро оглянулся, посмотрев внимательно на парня.

Лин Жань видел, как рука пациента выпрямляется, и уже зашивал рану.

– Рука разорвана. Кровеносные сосуды анастомозированы, сухожилия зашиты, – торжественно ответил Лин Жань, не переставая двигать руками, пока маленькая медсестра протягивала ему инструмент.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 47**

47 глава: Драма

– Кто позволил тебе зашить сухожилие?! Тебе просто нужно было обработать рану! Отделение хирургии кисти должно было выполнять плановую операцию на сухожилии пациента! – Чжао Лэй сильно возмущался, нахмурившись. Операция по удалению и наложению швов входила в компетенцию отделения неотложной помощи, так что любой мог зашить рану. Но теоретически для них было неприемлемо накладывать сухожильные швы и анастомозы, потому что и то, и другое выходило за рамки их работы.

– Вы только что сказали... – Лин Жань на мгновение замолчал, а потом продолжил, словно цитируя кого-то: – «Сможешь зашить всю руку, хорошо?»

– Я разве сказал «зашить всю руку»? – Чжао Лэй был слегка озадачен. Затем он сразу же сказал: – Даже если я упомянул всю руку, она не включает в себя кисть!

– Кисть туда не включена? – в голосе Лин Жаня послышалось недоумение.

– Конечно, в него не входит кисть, – взволнованно сказал Чжао Лэй. – Я хотел, чтобы ты обработал раны, а не зашивал сгибательные сухожилия.

– А... но я уже начал зашивать, – Лин Жань на мгновение замолчал, но не перестал двигать руками. Он по-прежнему продолжал в своём обычном темпе, и движения его были стабильны.

– Ты сделал это нарочно, не так ли?! – Чжао Лэй был весьма зол, но паника перевесила гнев. В конце концов, он был главным хирургом в этой операции, и именно он приказал Лин Жаню наложить швы. Если что-то случится, он будет отвечать за это. Он не хотел появления никаких плохих последствий, которые могли бы возникнуть в результате этого.

Инстинкты бледного, тощего мужчины средних лет, который был фальшивым и презренным подхалимом лечащего врача, подсказывали ему, что Лин Жань сделал это нарочно.

Это было потому, что, если Чжао Лэй имел навыки зашивания, которые были в основном читерскими, он также старался бы изо всех сил найти возможности для выполнения сухожильных швов и анастомозов (ПП: созданное оперативным путем сообщение между полыми органами, кровеносными сосудами или полостями тела).

Врачи знали, как трудно бороться за возможности.

Когда он был интерном, он подавал чай своему наставнику по клинике, помогал ему писать медицинские работы, бегал выполнять его домашние дела и покупал ему еду. Он повиновался всему, что говорил его наставник, оставался послушным и всегда улыбался. Какова была его награда за всё это? Возможность выполнить закрытие брюшной полости.

Никто не позволил бы вам просто так взять под контроль в свои руки операцию, это, например, как дать спокойно вам жить своей жизнью – они не позволили бы вам выполнять операцию без руководства, например, как они выбросили бы вас в общество и позволили бы вам испытать тяжесть мира на себе самостоятельно.

Когда Чжао Лэй впервые попытался сделать аппендэктомию, ему потребовалось три часа. Один час был использован для разрезания брюшной полости, чтобы найти аппендикс. На поиски марли ушло два часа. Если быть более точным, последний час был использован его наставником, чтобы помочь ему найти марлю.

На Чжао Лэя сильно повлияла эта операция. В тот день его наставник не разозлился. По крайней мере, он был не так зол, как обычно, когда Чжао Лэй совершал ошибки. Это было связано с тем, что его наставник предвидел возникающие осложнения, когда решил позволить Чжао Лэю быть главным хирургом для аппендэктомии. Лучше бы в операционной не хватало бинтов, чем целой кишки.

Следующая аппендэктомия Чжао Лэя была гораздо более успешной, чем первая. Он стал даже немного более опытным, когда дело доходило до поиска марли или бинтов. Он не задержался так долго, как во время первой операции.

Главное заключалось в том, что до тех пор, пока молодые врачи не упустят свой первый шанс и будут пользоваться каждой возможностью, у них будет второй и третий шанс провести операцию. Затем на вас будут бросаться бесчисленные операции того же типа, пока вы не устанете от них.

Первая операция всегда была самой сложной операцией. Пациенты не захотели бы стать вашей лабораторной крысой, и ваш больничный наставник не доверял бы вам полностью. Тем не менее, больница также нуждалась бы в вас, чтобы доказать свою ценность, прежде чем они позволили бы вам выполнять операции со спокойной душой.

Каждый пациент, каждый руководитель, каждая больница хотели такого врача...

Им нужен был врач около сорока лет и энергичный аспирант престижного университета. Он должен был хорошо разбираться в своих теориях, иметь тридцатилетний опыт исследований и иметь широкую точку зрения. Он должен иметь более сорока лет клинической практики и большой опыт работы в этой области. Он должен быть разумным и иметь более пятидесяти лет гуманитарных исследований. Он должен обладать любопытством десятилетнего ребенка, решительностью двадцатилетнего юноши, надежностью тридцатилетнего взрослого, мудрость сорокалетнего мужчины; зрелость пятидесятилетнего старика; спокойствие шестидесятилетнего старика; и не быть лысым.

Чжао Лэй сумел попасть в больницу Юн Хуа с большой помощью с его стороны. Эта внешняя помощь позволила ему устранить многие технические препятствия, которые в противном случае помешали бы ему выполнить первое закрытие брюшной полости и аппендэктомию.

Он всегда выступал лучше, чем другие его одноклассники в операции. И после этого, когда он стал врачом больницы Юн Хуа, он действительно стал лучше в операциях по сравнению с большинством своих одноклассников, особенно тех, кто ходил стажироваться в городские больницы, районные больницы и даже провинциальные больницы. Он определённо был лучше, чем те его одноклассники, которые отказались стать врачами.

Чжао Лэй знал цену возможностям, поэтому его гнев был ещё более заметен.

Он не хотел быть похожим на доктора Чжоу, доброго старика, который всегда предоставлял врачам-интернам возможности. Он больше беспокоился о последствиях и был более честолюбив, чем доктор Чжоу.

«Я не ожидал этого в тот момент, когда потерял бдительность...»

«Этот Лин Жань пойдет прямо на сухожилия!»

Чжао Лэй подумал: «Даже я никогда раньше не накладывал швы на сухожилия!»

«Где моё уважение?»

«Где раболепный ученик?»

«Где послушание?»

– Я позаботился о ранах. Есть несколько кровоточащих ран, которые пока не нужно зашивать, – Лин Жань был в середине операции, когда скромно добавил: – Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы зашить сухожилия кисти и сохранить функцию рук. Я не буду медлить.…

В любом случае Чжао Лэю нужно было потратить много времени, чтобы справиться с ранами на разных частях тела пациента. Кроме того, его ассистентами были два врача-ординатора, так что наложение швов на сухожилие Лин Жанем никак не могло задержать операцию. Что касается пациента, то, чем скорее он выздоровеет, тем лучше восстановится функция его руки.

– Я... – Чжао Лэй был так взволнован, что не мог говорить. Он беспокоился, что будет задержка?

– Да, я беспокоюсь!

– Но меня больше беспокоит ответственность за последствия!

Как бы хорошо ни было зашито сгибательное сухожилие, бонусов он не получит. Но если возникнут осложнения, он попадёт в беду.

Что касается восстановления функции рук... это была проблема самого пациента.

Для Чжао Лэя Лин Жань абсолютно перепутал свои приоритеты.

– Лин Жань, сначала ты должен остановиться.

– Я использую технику М-Тана. Если я остановлюсь на полпути, сухожилие пациента определённо будет повреждено.

Веки Чжао Лэя дрогнули, и он осторожно спросил: – Ты знаешь, как использовать технику М-Тана? Нет, я имею в виду, кто дал тебе разрешение использовать технику М-Тана?

– У пациента разрыв сгибательного сухожилия II зоны. Это лучшее место, чтобы использовать технику М-Тана, – разумно объяснил Лин Жань. Он тщательно всё обдумал перед тем, как зашить пациента. Если бы состояние сгибательного сухожилия пациента не соответствовало технике М-Тана, он использовал бы простые прерывистые швы. В конце концов, оба эти умения, которыми он обладал, были на уровне мастера.

Сгибательные сухожилия руки человека были разделены на пять зон. Зона II от средней фаланги до дистальной ладонной складки. Это была самая сложная область, известная как ничейная. Это название было дано потому, что никто не мог хорошо оправиться от травмы в первые дни, пока профессор Цзинь Бо Тан из Университета Цзянсу Наньтун не изобрел технику М-Тан.

Это были истинные результаты мастера своего дела. Эта техника могла почти идеально решить проблему на ничейной области. Но, основываясь на экспериментах Лин Жаня в симуляционном тренировочном пространстве, ему даже не нужно было использовать технику мастер-уровня М-Тана для решения проблемы. Он мог бы достичь уровня совершенства около 70% до 80% только с навыками уровня специалиста.

Тем не менее, по сравнению с другими методами, техника М-Тана имела очевидное преимущество.

Лин Жань был очень уверен в себе. Его ответ был предельно кратким, но он ошеломил Чжао Лэя одной фразой.

Несмотря на то, что он был главным хирургом, а также ГЛАВНЫМ ХИРУРГОМ, чин которого был намного выше, чем у Лин Жаня, Чжао Лэй не мог продолжать разговор.

Врачи зарабатывали деньги своими навыками.

На первый взгляд старшие врачи имели большой контроль над младшими. Этот контроль строился не только на их титулах, но и на их навыках.

Если младший врач совершал ошибку, старшие врачи указывали на неё, и, естественно, он мог делать выговор младшему, сколько хотел.

После того, как старшие врачи делали выговор младшим врачам, они также могли исправить ошибки младших врачей. А также могли бы сократить их обязанности, взяв на себя их работу. У младших врачей не оставалось бы другого выбора, кроме как ебаться, пока старшие решат это сделать.

Другими словами, власть старших врачей над младшими строилась на их навыках и ответственности, которую они несли.

Когда Чжао Лэй не смог взять на себя операцию Лин Жаня, он потерял контроль над операционным столом.

Когда Лин Жань увидел, что Чжао Лэй больше не противился его действиям, он опустил голову и продолжил операцию.

Медсёстры, врачи-ординаторы и врачи, ожидавшие выхода на «поле боя», не могли не поднять свои головы, чтобы посмотреть на Лин Жаня и Чжао Лэя. Их потребность сплетничать была подстёгнута. Они чувствовали себя так, словно смотрели драматический сериал. Они были в восторге, как человек, которому в самый жаркий летний день швырнули в лицо снежком, а потом этот самый снежок упал на его грудь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 48**

48 глава: Этот парень всё ещё интерн

Метод M-Тана также был известен как метод внутрисухожильного сшивания множественными нитями. Как и следовало из названия, он использовал много нитей, обычно три нейлоновые нити, чтобы сшить сухожилие. Его пластичность намного превосходила технику Кесслера и технику двойного шва Кракова. Она не нарушала кровообращения и на дорсальной (тыльной) стороне сухожилия.

Но тот факт, что метод М-Тана требовал использования трёх нитей из нейлона для сшивания крошечного сухожилия, делал его явно более сложным по сравнению с другими методами зашивания, используемых для сшивания сухожилий.

По этой же причине Лин Жань сказал, что не может остановиться. Лин Жань закончил уже треть операции. Если бы он остановился сейчас и зашил две другие нити позже, операция стала бы ещё более сложной, и кто знает, к каким бы последствиям потом привела. Другие методы накладывания швов также могли просто не подойти к данному виду операции.

Точно так же это была причина, по которой Чжао Лэй не мог взять власть в свои руки.

Он также мог заживать сгибательные сухожилия, хотя делал это с большим трудом. Однако до этого он никогда не сталкивался с техникой М-Тана вживую.

В отличие от обычного простого прерывистого шва, метод М-Тана был одновременно и техникой наложения швов, и хирургическим методом. Это была техника сшивания, используемая только при повреждениях сгибательных сухожилий II зоны. Он имел очень узкую сферу применения и был полезен только для одной пятой человеческой руки. Несмотря на то, что техника была чрезвычайно трудной, результаты, которые она произвела, были выдающимися.

Поскольку стратегия обучения в отделении неотложной помощи была в большей степени направлена на подготовку всесторонне развитых врачей, главный врач Чжао Лэй никогда даже не соприкасался с техникой М-Тана. Он только слышал об этом.

В этот момент, когда Лин Жань сказал, что не может остановиться, потому что уже выполнил половину операции, Чжао Лэй обнаружил, что не может сказать ничего, что могло бы помешать интерну закончить операцию.

Что он должен был сказать? Должен ли он был принудительно приказать Лин Жаню остановиться?

Чжао Лэй огляделся. Операционная не была полем беззакония. В то время как главные хирурги обладали властью в операционной, они также должны были нести ответственность за свой выбор.

Он мог приказать Лин Жаню остановиться, но что будет дальше?

Что делать, если пациент подал бы в суд в будущем, потому что он не смог восстановить функцию руки после получения операции в отделении неотложной помощи?

В то время, даже если Лин Жань определенно попал бы в беду, Чжао Лэй не смог бы избежать дисциплинарных взысканий.

Он не мог не проворчать тихонько про себя: – Интерны, по ходу, вообще не знают, как правильно расставлять приоритеты.

Подумав некоторое время, Чжао Лэй, наконец, решил поискать врачей из отделения хирургии кисти и попросить экспертов спасти положение.

В операционной было очень тихо.

Несмотря на то, что все сходили с ума от желания посплетничать, они делали это совершенно тихо, чтобы никто больше не мог их услышать.

– Кожный ретрактор ... хирургические увеличительные стекла ... щипцы.

Лин Жань снова надел хирургические увеличительные очки и продолжал называть каждый хирургический инструмент в точной и нетрадиционной манере.

Чжао Лэй больше не мог сдерживаться: – Попросите директора отделения Хо прийти в операционную.

Сначала он должен был пригласить эксперта из их собственного отдела. Это считалось основным законом спасения дня или основным законом рабочего места.

В то же время врач из отделения общей хирургии, который с волнением наблюдал за операцией, сделал два шага назад и наступил на экран блокировки в правом нижнем углу двери. Он выскользнул прежде, чем герметичная дверь полностью открылась.

– Хоу Кан, ты знаешь технику М-Тана? – опытный врач-ординатор, которого отправили в отделение неотложной помощи из отделения общей хирургии, состроил гримасу Хоу Кану.

К этой же категории относились отделение общей хирургии и отделение хирургии кисти. Просто отделение хирургии кисти имело ещё более узкую классификацию общих операций. Все врачи-ординаторы обоих отделений хорошо знали друг друга.

Хоу Кан озадаченно поднял голову: – С чего это ты вдруг задаешь мне этот вопрос?

Каждый день могли поступать заявки на экстренную консультацию из отделения по неотложным ситуациям. Иногда по две-три заявки в день. Если бы другие отделения отправляли главных врачей или более способных заместителей главных врачей каждый раз, когда поступало такое заявление, этим отделениям не нужно было бы ничего делать, кроме как ждать весь день заявлений от отделения неотложной помощи.

В большинстве случаев после получения заявления на консультацию от отделения неотложной помощи другие отделения сначала направляли врача-ординатора для изучения ситуации. Если бы врач-ординатор мог справиться с этим на месте, они бы это сделали. Если бы не мог справиться сразу, они обычно переводили пациента обратно в операционную своего отделения. Или же, сколько бы оборудования ни было в реанимационном отделении, его не хватило бы, чтобы спасти пациента.

Сегодняшняя операция была экстренной операцией, где врачи из отделения общей хирургии должны были быстро сменить отделение неотложной помощи. С другой стороны, врач из отделения хирургии кисти мог подождать некоторое время, прежде чем должен был справиться с пациентом сам, так как его травма руки могла считаться плановой операцией. Поэтому один из них ждал в операционной, а другой – за дверью.

Врач-ординатор из отделения общей хирургии сказал с усмешкой: – Техника М-Тана используется внутри.

– Невозможно. Директор Пань из Ассоциации Отделений отправился в Японию для углубленного изучения, – Хоу Кан тут же покачал головой.

Врач-ординатор отделения общей хирургии сразу уловил главное: – Заместитель директора отделения Пань – единственный в отделении хирургии кисти, кто знает технику М-Тана?

Хоу Кан поправил его: – Заместитель директора отделения Пань – единственный, кто использует технику М-Тана.

В связи с прогрессом в хирургии на сегодняшний день, уже бесчисленные методы могли быть использованы для достижения той же цели. По общему признанию, метод М-Тана был первым, кто совершил прорыв на ничейной области [1]. Но почти через двадцать лет после того, как был сделан прорыв, появились другие навыки и техники. Это полностью зависело от состояния пациента, поскольку не всегда известно, какой метод будет иметь больше преимуществ во время его или её операции.

Непрофессионалы считали, что врачи должны учиться всему подряд на сильных сторонах других людей и изучать всевозможные методы. Но на самом деле, хотя врачи обычно знакомились с различными методами, они концентрировали все свои усилия только на одном методе, чтобы отточить его до идеала.

То же самое было, когда дело доходило до того, как студенты изучали и решали свои проблемы. Существовали различные способы решения математической задачи «цыплёнок-кролик» [2], но большинство студентов знали только один или два из них. Много лет спустя они будут постоянно и неустанно решать проблемы тем решением, которое привыкли использовать.

Ещё больше докторам стоило практиковать новый навык. Поэтому они редко обучались навыкам, гарантирующим те же самые результаты.

И когда пациентов можно было лечить только определёнными хирургическими методами, они обычно либо обращались за помощью к «свободным хирургам», либо просто рекомендовали пациенту пойти куда-то ещё.

Заместитель директора отделения Пань был единственным врачом в отделении хирургии кисти больницы Юн Хуа, который был квалифицирован в технике М-Тана и часто использовал её.

Врач-ординатор из отделения общей хирургии усмехнулся и сказал: –Отныне заместитель директора отделения Пань будет не единственным в больнице Юн Хуа, кто использует технику М-Тана.

Хоу Кан собрал свои вещи и в сомнении вошёл через открытую герметичную дверь в операционную.

\* Шик…\*

Как врач-ординатор отделения хирургии кисти, Хоу Кан быстро отошёл в угол и встал, прекрасно зная своё место в операционной. Он вытянул шею, чтобы заглянуть внутрь.

В свете хирургических ламп операционное поле было действительно чистым. Хоу Кан видел, что пациенту делают операцию на второй зоне.

Хоу Кан, естественно, вспомнил все детали техники М-Тана в своём уме. Затем в его голове возникла целая серия мыслей.

«Кто я?»

«Где я?»

«Что я делаю?»

\* Шик…\*

Хо Цунцзюнь, одетый в зелёную униформу, вошёл в операционную.

– Какова ситуация? – Хо Цунцзюнь уже получил известие. Его голос был низким и глубоким.

– Лин Жань вышел за рамки и сделал операцию без разрешения, – тут же пожаловался Чжао Лэй.

– Неужели это так? – Хо Цунцзюнь посмотрел на Лин Жаня.

С опущенной головой Лин Жань заговорил, в то же время продолжая выполнять операцию: – Да.

Чжао Лэй приподнял бровь. Он не ожидал, что Лин Жань сразу же признается в этом, не поспорив о том, делает ли он операцию на всей руке или нет.

Хо Цунцзюнь тоже был удивлён. Он опустил голову и посмотрел на руку пациента.

Вторая зона левой руки пациента была вскрыта. Два конца разорванного сухожилия были уже очищены и туго связаны между собой швом, который был обмотан вокруг них. Они идеально подходили друг другу…

Хо Цунцзюнь внутренне удивился. Затем он несколько раз кашлянул, сделал строгое лицо и сказал: – Главный хирург имеет абсолютную власть в операционной. Кроме работы в соответствии с требованиями главного хирурга, ты также должен сообщить главному хирургу о том, что хочешь сделать и получить от него разрешение перед выполнением любых процедур, особенно нетрадиционных. Ты понимаешь?

– Я понимаю, – Лин Жань согласился с тем, что процедуры должны соблюдаться.

– Ты знаешь, что делать в следующий раз, когда войдёшь в операционную? – Хо Цунцзюнь уставился на Лин Жаня, заложив руки за спину, и сухо спросил.

Лин Жань несколько секунд серьёзно размышлял и спросил: – Стать главным хирургом?

– Пусть доктор из отделения хирургии кисти возьмёт дело в свои руки, – Чжао Лэй чувствовал, что он взорвётся на месте из-за гнева. Он взглянул на зевак-врачей и спросил: – Доктор из отделения хирургии кисти здесь?

Хоу Кан шагнул вперёд и сказал мягким голосом: – Но нашего заместителя директора Паня нет рядом.

Примечание переводчика:

[1] ничейная область: Вторая зона в руке.

[2] Древняя китайская математическая задача. Пример: всего 100 кур и кроликов. У кур на 80 ног больше, чем у кроликов. Сколько кур и сколько кроликов?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 49**

49 глава: Задира

– Доктора Паня здесь нет... Где директор отделения Цзинь Си? – Хо Цунцзюнь попросил к телефону Цзинь Си, директора отделения хирургии кисти.

Если человек долгое время был врачом-ординатором, он или она в конце концов смогли бы со временем прочитать мысли другого человека по выражению его лица. Хоу Кан сразу понял намерения Хо Цунцзюня: – Техника М-Тана – это специальность заместителя директора отделения Паня. Директор отделения Цзинь обычно не делал этого.

Даже если бы обычный врач стал главным врачом, он не стал бы опрометчиво применять технику, с которой они не знакомы на практике.

Хо Цунцзюнь промычал под нос в знак приветствия. Он подошёл к операционному столу, надел хирургические лупы и тщательно осмотрел пальцы пациента.

Он никогда не делал операций на руке, но наложение швов на сухожилия не выходило за рамки навыков врача скорой помощи. Невооруженным глазом можно было сразу определить, были ли края сухожилия аккуратно выровнены, был ли шов прочным, и были ли повреждения во время операции минимальными.

Естественно, сгибательное сухожилие, которое Лин Жань зашил с помощью своей техники М-Тана на уровне мастера, было выше средних стандартов.

По крайней мере, Хо Цунцзюнь не увидел никаких проблем с его стороны.

Глаза Хо Цунцзюня блеснули сквозь микроскопические линзы. После долгого времени, он выдохнул и сказал: – Продолжай.

Чжао Лэй, который только что уступил дорогу Хо Цунцзюню, был ошеломлён: – Директор отделения Хо, Вы всё ещё хотите, чтобы он продолжил?

– А что ещё я могу иметь в виду, сказав ему продолжить– риторически спросил Хо Цунцзюнь строго.

Чжао Лэй на несколько секунд потерял дар речи. Он фыркнул про себя и подумал: «Пока ты готов нести ответственность, пусть Лин Жань продолжает дальше. Я не хочу, чтобы на этом месте было моё имя, особенно когда пациент в будущем получит изуродованную руку».

Хо Цунцзюнь отступил и передал своё место Чжао Лэю.

Лин Жань слегка потёр шею и сказал медсестре: – Очки.

Медсестра тут же подошла и помогла Лин Жань надеть хирургические увеличительные очки.

– Иглодержатель ... прямые щипцы.

Лин Жань тут же перевёл взгляд на руку пациента. Его больше не интересовали мысли и выражения лиц других людей.

Чжао Лэй был так расстроен, что у него по коже побежали мурашки. Некоторое время он оперировал пациента и закончил накладывать швы на другую рану. Когда он отошёл в сторону, чтобы его помощники могли заняться ушитой раной, Чжао Лэй воспользовался шансом прошептать на ухо Хо Цунцзюню: – Директор отделения Хо, когда Лин Жань закончит с этим сухожилием, давайте просто оставим остальное отделу хирургии кисти.

– Если мои люди могут это сделать, почему я должен поручать операцию кому-то другому? – Хо Цунцзюнь тихо ответил и бросил взгляд на Чжао Лэя. Враждебность была очевидна.

Осознание поразило Чжао Лэя. Его разум прояснился.

«Совершенно верно. Это Хо Цунцзюнь. Он первый врач в нашей стране, который агитировал за более крупные отделения скорой помощи. Из-за этого он публиковал статьи и выступал с ещё большим количеством статей на различных конференциях. Его основные ценности основаны на идее масштабирования и профессионализации. Тем самым он определённо намеревается повысить качество работы отделения неотложной помощи, а также сделать его более профессиональным».

По словам других врачей из других больниц, Хо Цунцзюнь хотел создать в отделении неотложной помощи отделение хирургии и небольшое отделение внутренней медицины. Для этого он начал выполнять аппендэктомии и операции при внематочной беременности в течение последнего десятилетия.

В эпоху, когда дорогостоящая медицина использовалась для обеспечения доходов врачей, хирургическое отделение всегда оставалось без средств. Хирурги не могли много заработать, поэтому, когда Хо Цунцзюнь боролся за право оперировать пациентов, никто его не останавливал.

Но времена изменились. Цель реформы здравоохранения провинции Чанси заключалась в значительном увеличении платы за медицинское обслуживание и снижении цен на лекарства.

Из-за этого цены на лекарства в провинции стали ближе к рыночной цене, а стоимость операции вместо этого выросла почти в десять раз. Доход типичного младшего врача в отделении хирургии кисти вырос примерно с 10 до 100 юаней, поэтому все врачи начали бороться за проведение операций. Теперь для отделения неотложной помощи больницы Юн Хуа было сложно запустить новые программы.

Если бы Лин Жань просто выполнял операцию по восстановлению сухожилия, Хо Цунцзюнь мог бы сказать ему остановиться, но мысли Хо Цунцзюня были заняты другим, пока Лин Жань уже успел достичь такой степени техники М-Тана.

Чжао Лэй кипел от злости. После того, как он повозился немного с бедром пациента, он подсознательно бросил взгляд на Лин Жаня.

Движения Лин Жаня были чистыми и плавными. Они были не слишком быстрыми, но методичными, и не было никаких лишних действий. Если бы Чжао Лэй не смотрел ему в лицо, он подумал бы, что Лин Жань – старое чудовище, проделавшее сотни и тысячи операций того же рода.

– Какой бесчувственный студент-медик, – Чжао Лэй был недоволен. Он смотрел и думал: «Ну и что, если у тебя есть пара рук их жопы? Если бы я был директором отделения, я бы отправил тебя обратно в школу и оставил чёрную метку в твоём послужном списке, так что тебе было бы трудно искать работу в будущем. Сукин сын».

Чжао Лэй проклинал Лин Жаня, и тотчас же почувствовал удовлетворение.

Операция Чжао Лэя была утомительной, но простой. Работая, он намеренно несколько раз поглядывал на Лин Жаня, желая, чтобы тот совершил ошибку новичка и оставил все надежды, возложенные на него директором отделения.

Лин Жань быстро завязал узел...

Он сделал разделение...

И наложение швов...

Время, которое Чжао Лэй наблюдал за операцией Лин Жаня, становилось всё длиннее, и он чувствовал себя так, словно в его сердце появились два крошечных Чжао Лэя.

Крошечный Чжао Лэй говорил в голове: анастомоза, а? Он, кажется, закончил её через жопу, этот сукин сын с руками из задницы!

Второй Чжао Лэй: сукин сын… сын… сын… – отозвался эхом голос.

Первый крошечный Чжао Лэй: он избежал кровеносных сосудов и сплетения в одно мгновение. Его движения такие быстрые и точные. Сукин сын.

Второй Чжао Лэй: Сукин сын.

Первый крошечный Чжао Лэй: позиция, которую он выбрал для сшивания, понятна только шизикам. Сукин сын.

Второй Чжао Лэй: Маньячила… Сукин сын, бля, ублюдок, поц зелёный.…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 50**

50 глава: Глаза, блестящие от слёз

– В операционной становится слишком тесно. Если Вы не из родственного отдела, пожалуйста, подождите снаружи некоторое время.

Понаблюдав некоторое время за работой Лин Жаня, директор отделения Хо стал поспокойнее, но внутри у него почему-то всё равно бушевало какое-то непонятное возбуждение. Поэтому он начал придираться к своему окружению.

В любом случае, они должны были ограничить количество людей в операционной, которую они использовали. Однако врачи просто не склонны действовать по правилам, видимо, в принципе.

Теперь, когда директор отделения Хо заговорил, врачи-ординаторы из других отделений, которые пришли сюда, чтобы приступить к работе - в случае возникновения возможности - немедленно покинули этот район.

Хотя им нравилось наблюдать, как Чжао Лэй выставляет себя на посмешище, тем не менее, они абсолютно не осмеливались идти против директора отделения, особенно когда это был печально известный Укоритель Хо Цунцзюнь.

Несколько врачей из других отделений послушно покинули операционную. Хо Цунцзюнь потянулся с облегчением всем телом, схватил стул анестезиолога, и сел.

Су Цзяфу, анестезиолог, был невысок и слаб. Поначалу он встал только для того, чтобы взглянуть на пациента, когда вдруг увидел директора отделения Хо. Это было проявлением его очевидного усердия. Он не ожидал, что у него отберут даже стул.

В этот момент Су Цзяфу увидел, как директор отделения Хо трижды осторожно приподнял подбородок.

Он немедленно приступил к логическому мышлению, которое принесло ему около шестисот баллов на вступительных экзаменах в колледж. – Если человек поднимает подбородок, значит, у него зуд. Если один и тот же человек дважды поднимает подбородок, значит, он кого-то приветствует. Если человек трижды поднимет подбородок...

– Я ненадолго уйду, – Су Цзяфу проворно прошёл через герметичную дверь и покинул операционную, даже не оглянувшись.

Анестезиологи часто бродили между различными операционными. Иногда это происходило из-за того, что их было слишком мало, и не оставалось другого выбора, кроме как нанять одного анестезиолога для проведения процедур в нескольких операционных. В других случаях это было просто потому, что им было скучно.

Приборы в современных больницах были высокоавтоматизированы. Инструменты, которые автоматически контролируют жизненные показатели, регулируют дозировку капельниц IV и так далее, уже были очень распространены в больницах среднего класса B. Кроме того, главные хирурги, главные помощники хирургов и медсёстры, которые автоматически выкрикивали такие вещи, как «Скелаксин», «кровяное давление» и «частота сердечных сокращений», приходили с их использованием. Анестезиолог мог бы выполнять большую часть своих обязанностей, просто не надевая наушники и слушая различные звуки, исходящие от инструментов и врачей.

Великим изобретением, которое действительно удерживало анестезиологов в операционных, был мобильный телефон. До этого анестезиологи, устававшие Читать диссертации и романы и свободные от беспокойства о предстоящих экзаменах на время часто собирались в углу операционной и играли в такие игры, как шахматы и катки в Лэндлорд[1]. Затем они отправлялись в операционную анестезиолога, который вышел победителем. Случаев, когда анестезиологи играли в маджонг, пока не было.

Директор отделения Хо смотрел, как закрываются двери операционной. Он откашлялся и сказал: – Хорошо, теперь нас окружают только сотрудники нашего отдела.

Врачи и медсёстры были сотрудниками отделения, которые получали от отделения вознаграждение за работу и выполняли приказы руководителей отделения. С другой стороны, анестезиологи принадлежали к отделению анестезиологии, как и рукотворные тазобедренные суставы, которые не являлись естественной частью тела человека.

– Я созываю собрание, – даже несмотря на то, что он руководил десятками людей, а они не держали в руках оружия, директор отделения Хо всё ещё излучал неприкосновенное лидерство над своими людьми.

Чжао Лэй и Лин Жань продолжали операцию.

Чжао Лэй участвовал во многих таких «небольших собраниях» и знал, что ему не нужно останавливаться. Лин Жань, в свою очередь, также был совершенно спокоен. Он всегда был добросовестным на работе и не проявлял излишней осторожности и нерешительности, не поднимал головы, чтобы осмотреться. Он только старался сделать всё, что в его силах.

Голос Хо Цунцзюня звучал неторопливо: – Лин Жань, во-первых, Вам придётся отвлечься. Посмотрите, как Вы действовали по собственной воле, не заботясь о дисциплине. Дважды. Вы хоть знаете, насколько серьёзными могут быть последствия?

Прежде чем Лин Жань успел ответить, Хо Цунцзюнь сурово продолжил: – Если бы это случилось в другой больнице, и другие врачи должны были бы справиться с этим согласно официальной процедуре, тогда можно было бы поцеловать на прощание свой диплом и забыть о карьере в медицине!

Чжао Лэй украдкой взглянул на Лин Жаня, испытывая лёгкое удовлетворение от того, что Лин Жань получил выговор.

Лин Жань осторожно накладывал шов на сухожилие. Его сосредоточенность и серьёзность были как у ребёнка, решавшего трудную головоломку.

Медсестра, отвечавшая за погрузочно-разгрузочные машины и оборудование, двигалась так же быстро и легко. Она посмотрела на Лин Жаня так, словно хотела увести его в тихий уголок и попросить автограф.

Ангел и дьявол в сознании Чжао Лэя чуть ли не устроили восстание.

– В общем, Вы дважды назначали лечение вопреки совету врача и должны принять это как предупреждение, – сурово продолжал Хо Цунцзюнь. – Лин Жань, сейчас у Вас всё ещё проходит стажировка, но, хотя цель стажировки – учиться на практике, Вы должны будете понести наказание за эти серьёзные проступки. Вы понимаете это?

– Да, – Лин Жань, естественно, смирился с тем фактом, что он должен быть наказан после совершения проступка, и в то же время признал свои ошибки. Так он прожил свою студенческую жизнь. Пока Лин Жань говорил, иглодержатель в его руке оставался таким же твёрдым, как всегда.

– В свете того факта, что Вы нарушили правила при проведении лечения дважды – что является серьёзным правонарушением – менее чем за месяц, я попрошу Департамент медицинского образования продлить срок Вашей стажировки в отделении неотложной помощи. Ваше общее время стажировки также должно быть больше, чем у любого другого стажёра. У Вас есть возражения?

– Нет, – Лин Жань смотрел на руку пациента, опустив голову. Его поза была совершенно обычной, как у любого другого врача в операционной. Тем не менее, это было особенно приятно глазу.

Хо Цунцзюнь прогудел что-то под нос и в удовлетворении сказал: – Вот и хорошо. Теперь по второму вопросу.…

– Директор отделения? – Чжао Лэй почувствовал, что вот-вот взорвётся.

«Можно ли считать, что Хо Цунцзюнь поднял планку так высоко, словно собирался ударить непослушного ученика в наказание только для того, чтобы осторожно опустить её? Ха! Как будто! Хо Цунцзюнь действительно поднял доску, но даже не опустил её!»

– Продление срока стажировки? Что это за наказание? – очевидно, Хо Цунцзюнь хотел оставить его в отделении неотложной помощи.

Хо Цунцзюнь проигнорировал Чжао Лэя и слегка махнул рукой: – Я попросил старшую медсестру просмотреть записи. За последние три месяца отделение неотложной помощи перевело в отделение хирургии кисти около тридцати пациентов с повреждениями сгибательных сухожилий. Это эквивалентно одному случаю за каждые три дня. Это не малое число.

Хо Цунцзюнь посмотрел на Лин Жаня и сказал: – Ты всё ещё хочешь делать операции, используя технику М-Тана?

Лин Жань поднял голову и спросил: – А можно?

– Если операция пройдёт хорошо, Вы сможете сделать это с разрешения лечащего врача в следующий раз, – Хо Цунцзюнь сверкнул улыбкой, типичной для директора отделения, прежде чем повернуться к Чжао Лэю и остальным: – Операции при повреждениях сгибательных сухожилий могут быть большими или маленькими. Если бы мы делали это в течение некоторого времени, мы бы занимались довольно большим количеством дел и записывали бы их у себя за поясом.

Чжао Лэй внезапно успокоился.

Да, его пациенту делали операцию. Операция, которая использовала технику М-Тана на сгибательных сухожилиях зоны II.

Ничейная область!

Конечно, врачи, которые могли выполнять операции на сгибательных сухожилях зоны II, не были неслыханными. Но они встречались очень редко по сравнению с количеством врачей, которые могли оперировать другие части тела. Прямо сейчас, в больнице Юн Хуа, главной больнице провинции Чанси, был только один человек, который мог оперировать эту часть тела!

Десять случаев операций, выполненных с использованием техники М-Тана каждый месяц в отделении неотложной помощи больницы Юн Хуа?

Это не была операция первого или второго уровня, как аппендэктомия или кесарево сечение. Это была очень высокопоставленная операция, даже по стандартам больницы Юн Хуа. Если бы это должно было быть выполнено, это предложение можно было бы добавить к итоговому отчету отделения неотложной помощи на конец года: отделение неотложной помощи стремилось выполнить новый вид лечения и выполнило более 120 случаев хирургического вмешательства с использованием метода M-Тан в течение года, создав новый рекорд в области неотложной медицинской помощи страны…

Возможно, половина мечты Хо Цунцзюня о создании вспомогательного хирургического отделения могла быть достигнута.

Чжао Лэй хотел сказать ему, что они тогда даже не знали о состоянии пациента. Они не могли даже определить его предстоящий прогноз. Что-то побудило его попытаться сказать Хо Цунцзюню, что они могут раздвинуть границы, если отделение неотложной помощи попытается провести подобную операцию.

Но Чжао Лэй знал, что лучше не упоминать об этом. Он также догадывался, что Хо Цунцзюнь никогда его не послушает.

Они всегда могли посмотреть прогноз пациента позже. В худшем случае они могли бы просто обследовать пациентов в соответствии с мастерством Лин Жаня в технике М-Тана и сократить количество случаев. Что касалось их границ... Все больницы с большими отделениями неотложной помощи постоянно подталкивали их. Это была почти обычная практика. Отделение ортопедии было горячей точкой, когда дело доходило до других хирургов из других отделений, похищающих их операции. Ведь все знали, что все врачи ортопедического отделения богаты.

«Если бы нам удалось создать более крупное отделение неотложной помощи!»

«Если нам действительно удастся создать более крупное отделение неотложной помощи...»

Вопреки самому себе, сцена начала разыгрываться в сознании Чжао Лэя. Он представил себе, как его жена высокомерно крадёт свою кредитную карточку, чтобы купить сумочку в магазине LV, и все ещё имеет достаточно денег, чтобы купить ему две футболки за 150 юаней из дешманского магазина Global Trade Retail на площади рядом с магазином LV.

Он был так тронут, что глаза его заблестели от слёз!

Примечание переводчика:

[1] карточная игра в жанре поддавки и азартных игр. Это одна из самых популярных карточных игр в Китае. (Источник: Википедия)

[2] плоская линейка с расширенным концом, ранее используемая в Китае для избиения детей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 51**

51 глава: Шлифовальный Камень

«Хм…»

Хо Цунцзюнь вышел из операционной, напевая что-то себе под нос, и направился в перевязочную.

– Голубое небо, чистая вода, зеленые поля…

Пока он пел, он попеременно успевал заглядывать в другие операционные, как фермер смотрел бы на свои стада овец.

Врачи в отделении неотложной помощи знали, что когда Хо Цунцзюнь пел песню Тенгри, это означало, что он пребывал в хорошем настроении. Однако редко можно было услышать, как он поет именно эту песню – Heaven.

– Я люблю тебя, мой дом... Мой дом, мой рай... В операционной №4, когда директор отделения Ду слушал кульминацию песни, он громко крикнул, подозвав к себе врача-ординатора.

– Надавите на пациента посильнее, нарыв находится глубже. Я сделаю пункционную биопсию, чтобы выяснить это...

Анестезиолог Су Цзяфу просто ввёл в компьютер несколько данных о препаратах и сохранил их. Он улыбнулся и сказал: – Директор отделения Ду, я пойду в операционную №1.

– Хорошо, – директор отделения Ду, сконцентрировавшись, ввёл в пациента длинную иглу и даже не поднял при этом головы.

Су Цзяфу усмехнулся, вышел из операционной и подумал: «Больница должна проводить обязательную психологическую интервенцию для хирургов каждые шесть месяцев».

После того, как он пинком распахнул дверь операционной №1, воображаемая агрессивная атмосфера не появилась.

Су Цзяфу мягко выдохнул. В операционной не было никаких ссор. Все анестезиологи были уже перегружены работой, а некоторые уже внезапно теряли сознание из-за того, что работали слишком много и слишком усердно. Им было бы еще тяжелее, если бы они начали друг с другом ругаться.

В то же время Су Цзяфу втайне хвалил Хо Цунцзюня. Он не ожидал, что печально известный обличитель проделает столь важную идеологическую работу [1].

Он поудобнее устроился в кресле, включил компьютер и начал записывать показания к приему лекарств.

– Наложение швов закончено. Все, что осталось, это последняя нить, вот здесь, – Лин Жань отпустил отложил инструменты и крикнул: – Вытрите пот.

Медсестра, которая долго ждала этого момента, немедленно вытерла пот со лба Лин Жаня чистой белой марлей. Серьезное выражение на ее маленьком симпатичном личике выглядело непривычно. Это был один из редких случаев, когда медсестра была настолько на чём-то сосредоточена.

Лицо Чжао Лэя позеленело от зависти, и он ухмыльнулся про себя: «Когда я был ординатором, мне приходилось вежливо просить, когда хотел, чтобы люди вытирали мне пот со лба».

Он был сообразительным человеком. Он уже давно работал в больнице, так что вполне было естественно, что он не стал бы молчать, как ребенок. Поэтому он незаметно сказал что-то колкое, чтобы поиздеваться над Лин Жанем.

Не зная, как быть вежливым, Чжао Лэй хотел навесить ярлык на Лин Жаня.

Лин Жань ничего не сказал в ответ на провокацию, но медсестра была недовольна и сказала: – Когда Вы были врачом-ординатором, китайская экономическая реформа еще не произошла. В нашем поколении Вы могли говорить так, как Вам нравилось. Доктор Лин, не учитесь у него этой фальшивой вежливости».

Чжао Лэй, который был самоуверенным и сильным, был поражен. Он покачнулся, потом попытался возразить: – В этом году мне только исполнилось тридцать. Когда была объявлена китайская экономическая реформа, я еще даже не родился.

– Неужели китайская экономическая реформа произошла так рано? Я и не знала, – медсестра надулась, отвернулась и проигнорировала его.

Медсестрами в отделении заведовала старшая медсестра. В больнице сестринское отделение имело свою собственную структурную организацию. Даже если бы врач стал главным врачом, он мог бы только давать какие-то замечания и советы старшей медсестре, но не мог напрямую вмешиваться в работу и управление медсестрами.

Поэтому такой лечащий врач, как Чжао Лэй, мог разве что травить пошлые анекдоты, если у него было слишком много свободного времени. Точно так же медсестры могли не обращать на него внимания за это.

Чжао Лэю ничего не оставалось, как кашлянуть несколько раз. Он опустил голову и снова занялся своей частью дел.

– Кровоостанавливающие щипцы ... ножницы...

В комнате слышался только голос Лин Жаня.

На этот раз Чжао Лэй был убежден, что Лин Жаню действительно нужно называть инструменты. В противном случае медсестра, которая никогда раньше не сталкивалась с методом М-Тана, не знала бы, что передать без подсказок.

Подумав об этом, Чжао Лэй вздохнул про себя.

Он знал, почему Хо Цунцзюнь ценил Лин Жаня. На самом деле, даже несмотря на то, что его сердце бушевало, если бы он был директором отделения, он бы тоже ценил такого врача.

В больницах самыми ценными существами были врачи, а наименее ценными – были также врачи.

Каждый год в стране насчитывалось около 150 000 клинических выпускников бакалавриата. Примерно 20 000 человек были выпускниками клинических магистратур, и все они хотели и хотят поступить стажироваться и работать в высшие больницы класса А, которых в стране насчитывалось более 1300.

Каждый год они принимали только несколько студентов, не связанных с другими высшими чинами в больнице. Что касается больницы, стажеры приходили и уходили, как товары повседневного спроса. Врачи-ординаторы и даже лечащие врачи общего профиля тоже не были редкостью. Если кто-то уходил, легко было нанять другого, и вы даже могли заслужить некоторое сочувствие от людей, потому что вы открыли свои двери для этих людей.

Тем не менее, врач, который мог бы сделать себе имя в регионе, и был в состоянии достичь больших успехов в области одной болезни, был очень желанным и популярным во всех больницах.

Чтобы выразить это грубо в денежном эквиваленте, субсидия стажера составляла от 600 юаней до 1200 юаней в месяц, а местные врачи – до прохождения их стажировки – получали около 2000 юаней каждый месяц. После того, как стажировка заканчивалась, врачам-ординаторам выплачивалось всего несколько тысяч. Для лечащих врачей получение около 10 000 юаней уже считалось большим вознаграждением, если только они не работали в прибыльных отделениях, которые могли сделать хирургов богатыми в одночасье, как отделение ортопедии или отделение офтальмологии, тогда, возможно, они могли бы надеяться получить 30 000 юаней.

Для сравнения, если бы врач, который уже заработал себе репутацию, отправился в другую больницу, чтобы выполнить операцию, сама эта операция стоила бы более 5000 юаней, и это было бы рассчитано на основе прейскуранта цен его партнеров, а не его самого.

Если продолжительность операции была больше, или спрос на операцию был больше, было нормально просить цену в размере 10 000 юаней или 20 000 юаней для немедленных и срочных хирургических операций, которые требовали от хирурга поездки в определенную больницу. Немного более компетентный врач даже попросил бы местную больницу подготовить две или три операции за один раз, а затем закончить их все сразу, чтобы сэкономить время и энергию от путешествия.

В настоящее время врачи могут переходить на работу в другие больницы только в зависимости от их рыночной стоимости. Если хирург был хорош в определенном навыке и выполнил 1000 операций, используя этот навык, тогда было много больниц, которые были готовы заплатить один миллион или два миллиона юаней за нарушение контракта хирурга и заставить его присоединиться к их больнице. В конце концов, каждая операция стоила от 500 до 1000 юаней, и, если бы хирург оперировал в 1000 случаев, стоимость этого намного превысила бы один или два миллиона юаней, что означало, что выплата была намного дешевле, чем в больнице, которая выращивала квалифицированного хирурга.

Из-за этого, для врачей, таких как заместитель директора отделения хирургии кисти в больнице Юн Хуа, договорный штраф обычно повышался до пяти миллионов юаней. Тем не менее, каждый год ходят различные слухи о том, что они уезжают в другую больницу, и через два или три года эти слухи окажутся правдой.

Если смотреть с этой точки зрения, то медицинская сфера и профессиональный спорт имели некоторое сходство.

Когда стажеры при больнице и интерны находились на стадии новичков, их ежемесячного дохода было достаточно, чтобы выжить. Старшие врачи-ординаторы и лечащие врачи были уподоблены выходу на самый низкий уровень профессиональной лиги. Они должны тренироваться, а также совершенствовать себя, и одновременно истощать себя на медицинском поле, чтобы заработать на скудную жизнь для своей семьи, в конце концов. Только после того, как они становились главными врачами или помощниками главных врачей, врачи могли уже говорить о статусе в медицинской профессии. Но даже тогда они все еще находились бы на несколько далеком, но все еще недостаточном этапе своей карьеры. Если игроки покинут бывшую спортивную команду, они могут полностью покинуть круг своей профессии.

Только врачи, которые сделали себе имя и были, по крайней мере, лучшими в своей отрасли, имели бы право выбора и относительно щедрый доход, и в ответ на это им пришлось бы заплатить очень высокую плату, если бы они решили перевестись из своей больницы…

Чжао Лэй наклонил голову и посмотрел на онемевшего пациента, который был под наркозом, и подумал, что этот парень будет шлифовальным камнем директора отделения, и он посчитал, что получит лучшее лечение.

Как только функциональность его руки восстановится до ожидаемой скорости восстановления, Хо Цунцзюнь сможет, по крайней мере, построить еще один операционный зал.

– Все готово, – Лин Жань начал проводить кое-какие обследования, пока говорил.

В это время врачи, возвращавшиеся в операционную один за другим, тоже не смогли подавить любопытства и пошли посмотреть.

Лин Жань был как всегда спокоен и наклонился к пациенту поближе, чтобы проверить поверхность раны, которую он зашил.

Для Лин Жаня, который проверял, закрыты ли окна, прежде чем выйти из дома, было слишком естественно посмотреть и тщательно проверить, прежде чем отправить пациента из операционной.

Чжао Лэй также продолжал работать над операцией. Начать с того, что его работа была довольно проста: до тех пор, пока места, где они не должны подвергаться внешнему воздействию, были хорошо покрыты повязкой, органы, которые не должны вываливаться из тела, были должным образом запечатаны в теле, а места, которые не следует сжимать, были разделены, обеспечивая физиологические показатели были относительно стабильными, тогда они могли отправить пациента из операционного зала.

Наконец, прежде чем Лин Жань ушел, Чжао Лэй убрал щипцы и сказал: – На этом моя работа закончена.

– Отлично, теперь можете отдохнуть, – медсестра подняла кулак от волнения и спрыгнула со стула-стремянки. Когда она снова подняла глаза, то обнаружила, что ее лоб доставал только до плеча Лин Жаня. Она невольно покраснела и тут же начала хихикать.

Медсестра также случайно взглянула на Чжао Лэя, который все еще стоял на таком же табурете.

Примечание переводчика:

[1] идеологическая работа: общий термин для обозначения китайского диалектического подхода к управлению конфликтами или противоречиями (конфликтами) между людьми.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 52**

52 глава: Проверка

– Главный врач Ван, спасибо, что взяли на себя такой труд и приехали сюда, – у дверей лифта Хо Цунцзюнь приветствовал главного врача отделения хирургии кисти Ван Хайяна.

Ван Хайян был худосочным стариком. Его лицо было изможденным, а руки костлявыми. Он весил около восьмидесяти восьми фунтов, что было идеальным весом для недавних интернет-знаменитостей.

Он был бывшим хирургом-ортопедом, но его в основном заставляли работать в отделении хирургии рук из-за его веса. Если бы 220-килограммовый полный пациент нуждался в ампутации, здесь врач был бы беспомощен, потому как он не смог бы поднять даже ногу пациента.

Годами отработанная улыбка появилась на лице Ван Хайяна, у которого до этого не было никаких операций вроде подтяжек лица. Он улыбнулся Хо Цунцзюню: – Я не привык видеть тебя таким дружелюбным и вежливым. Кто знал, что такой Упрекатель как Хо Цунцзюнь будет выглядеть так очаровательно, когда улыбается?

Несколько лечащих врачей подошли к Хо Цунцзюню, для того чтобы тот не выглядел одиноким. Один за другим они опускали головы, ухмыляясь.

Хо Цунцзюнь усмехнулся и сказал: – Это потому, что ты заглянул сюда. У меня сегодня хорошее настроение. Не спеши домой, когда закончишь свою смену, нам нужно сесть и выпить...

– О, пожалуйста, ты заставляешь меня чувствовать себя виноватым, когда так мне льстишь. Ладно, забудь о конференц-зале, давай просто пойдем в палату, – Ван Хайян видел, что Хо Цунцзюнь и вправду принял это дело близко к сердцу.

– О боже, какая жалость. Мы пригласили тебя на консультацию, а ты даже не пригубил водички... – ложное притворство Хо Цунцзюня можно было уловить на расстоянии трех метров.

Ван Хайян сказал, смеясь: – Будь более прямолинейным и лаконичным, когда мы будем в палате. Это сэкономит всем время.

– Ладно, пойдем, – Хо Цунцзюнь тоже не хотел идти в конференц-зал, чтобы слайды Powerpoint начали отражаться в его глазах. Он повернулся и сказал: – Позвоните Лин Жаня, скажите ему, чтобы подождал нас в смотровой комнате.

Смотровая комната отделения неотложной помощи была похожа на палаты стационарного отделения. В смотровой комнате обычно размещались пациенты, которым требовалось находиться под наблюдением в течение короткого периода времени, но на практике это было не так просто. Всем известными пациентами были "трое немощных", один не мог вылечиться, другой не мог поправиться и третий не мог вернуться домой. Некоторые оставались в реанимации подолгу, иногда до двух лет.

Хо Цунцзюнь всегда был разочарован пациентами, которые относились к отделению неотложной помощи как к дому престарелых. На этот раз он в полной мере воспользовался ситуацией и спокойно открыл несколько реанимационных. По документам они использовались для расширения спального места в смотровых комнатах, но на самом деле они использовались как дополнительные палаты.

Департамент здравоохранения однажды сделал вид, что расследует это дело, но они коллективно закрыли на это глаза и позволили ему так использовать реанимационные палаты.

Когда Ван Хайян вошел, он увидел четыре кровати в палате и несколько простых восстанавливающих препаратов, которые были точно такими же, как в отделении хирургии кисти, и почти рассмеялся вслух.

– Господи, как же я рад, что ты приехал! Если бы Директор Цзинь увидел это, он, наверное, взорвался бы от гнева.

Ван Хайян даже не пытался смягчить насмешки обоих директоров.

– Если бы главный врач не стремился к прогрессу в своей карьере, у вас был бы обыкновенный вялый главный врач.

На самом деле, если бы Ван Хайян был помощником главного врача, то для него было бы невозможно войти в отделение неотложной помощи. Для врачей отделения хирургии кисти Ван Хайян будет рассматриваться исключительно как помощь врагу, если он будет помогать жадному, меркантильному Хо Цунцзюню диагностировать своих пациентов.

Тем не менее, Ван Хайян не мог быть безразличным.

Его отношения с директором отделения Цзинь Си были плохими. Директоры отделений и главные врачи каждого отделения часто ссорились между собой, в то время как аргументы не были известны другим врачам. Ван Хайян надеялся, что он никогда не займет место директора отделения, и не хотел, чтобы его снова переводили в другой отдел. Кроме того, у него не было достаточного опыта в улучшении своих собственных навыков. Поэтому Ван Хайян, возглавлявший собственную лечебную группу, жил свободно, как птица.

Хо Цунцзюнь оставался в Юн Хуа уже много лет. Он прекрасно знал о негласной ссоре между врачами. Он улыбнулся и сказал: – В вашем отделении хирургии кисти все еще есть несколько пациентов, лежащих в нашей реанимации. А что, разве я не могу лечить пациентов, которых Цзинь Си не принимает? Вы собираетесь сначала их отобрать? Это же неразумно, верно?

Ван Хайян усмехнулся, но промолчал.

Отбор пациентов был давней мозолью между отделением неотложной помощи и специализированными отделениями.

В соответствии с правилами и обычными больничными операционными моделями, пациент должен быть переведен в другое отделение после получения экстренного лечения или базового лечения из отделения неотложной помощи.

Правила есть правила, но исполнение этих правил – совсем другое дело. Когда в лучших больницах случались засоры в трубопроводах в палатах для пациентов, специализированные отделения прекращали принимать всех пациентов из реанимационного отделения, и начинали перечислять различные требования, чтобы сказать им, какого именно пациента они ищут.

Специальная система легко превратилась в систему отбора.

Специализированные отделения не хотели принимать пациентов, которых было трудно вылечить и которые умирали. Например, это были пациенты, которые находились на последних стадиях рака, пациенты, которых нельзя было оперировать и те, кто постоянно находился при смерти. Специализированные отделения также неохотно принимали пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, это пожилые пациенты с инфекционными и рецидивирующими заболеваниями. Как только они вылечатся, у них может начаться рецидив, а потом, когда они вылечатся снова, они откажутся уходить, и тогда они залягут в постель, пока не будут исчерпаны все премии департамента.

В главных отделениях, таких как отделение хирургии кисти больницы Юн Хуа, пациенты не ограничивались только Юн Хуа или даже провинцией Чанси. Там принимали пациентов со всей страны, которые слышали об их славе, и когда объем операций был большим, отделение хирургии кисти также не могло избежать вредной привычки выбирать пациентов. Пациентам, отвечающим требованиям научно-исследовательского направления директора, уделялось первоочередное внимание, далее следовали пациенты с эффективными планами лечения и которые смогут получить своевременное лечение. Они также принимали во внимание уровень сотрудничества пациента и способность платить.

С точки зрения департамента, сумма денег, которую можно разделить между ними на лечение, была поистине мизерной. Средний медицинский случай стоил только от 1,000 до 3,000 РМБ. Те, которые были выше 10 000 юаней, были немногочисленны. Однако, если они когда-либо сталкивались с пациентом, у которого были неоплаченные медицинские счета, дефицит мог стоить несколько сотен тысяч юаней. Врачи в отделении, у которых вычитали зарплату за работу, начинали сомневаться в себе, да и любой нормальный, здравомыслящий человек не избежал бы страданий от такой моральной травмы.

Пациенты, которые не отвечали интересам отделения и больницы, не находили ни одного отделения, готового принять их в ближайшее время. Некоторые пациенты уходили по этой причине, а некоторые продолжали оставаться в отделении неотложной помощи.

Беспорядок, который Хо Цунцзюнь должен был вымести из других отделов, стал его самой большой фишкой.

В соответствии с тем, что он сказал Ван Хайяну, если отделение хирургии кисти могло выбирать пациентов, то Хо Цунцзюнь мог выбрать не переводить этих пациентов. Каждый придерживался своих аргументов, а значит, не было ни правильных, ни неправильных.

– Полагаю, это и есть пациент, – Ван Хайян нарушил молчание и подошел к больничной койке.

Семья пациента встала, чтобы поприветствовать врачей, но доктор Чжоу уговорил их отойти в угол палаты. Группа врачей в белых халатах из отделения неотложной помощи окружила больничные койки.

Величие не должно было отсутствовать, когда директор департамента совершал обход палаты. Врачи могли бы получить некоторый опыт от этого. Конечно, сейчас всех больше всего интересовало, была ли техника М-Тан Лин Жаня успешной или нет.

– Пациент Ма Вэньхуа, 42-летний мужчина, направлен в нашу больницу для экстренного лечения из-за автомобильной аварии, отрицательной КТ головы, различной степенью переломов и внутрибрюшным кровоизлиянием в шейные позвонки и четыре конечности. Первый этап операции был выполнен в течение трех часов. Левое сгибательное сухожилие было повреждено, и техника М-Тан была использована для сшивания ... – когда Чжао Лэй говорил, он посмотрел на Лин Жаня, прежде чем продолжить говорить о прошлом пациента и препаратах.

Ван Хайян слушал молча, никак не выражаясь.

Для него все это были контекстуальные факторы. Хо Цунцзюнь пригласил его сюда, чтобы осмотреть швы на руке.

Поэтому Ван Хайян быстро перевел взгляд на Лин Жаня.

Он не видел Лин Жаня раньше, но Хо Цунцзюнь описал его как «самого красивого парня в палате», и именно так Ван Хайян запомнил его. Его цель было легко найти.

Чжао Лэй заметил, что его никто не слушает, поэтому он послушно закончил говорить и отступил за спину Хо Цунцзюня.

– Как ты это сшил? Прогони меня по шагам, – Ван Хайян знал, что Лин Жань не получал никакого систематического обучения, и намеренно препятствовал ему использовать подготовленные им нити.

Лин Жань не особенно задумывался об этом. Он сделал два шага вперед и сказал: – Для первого петельного шва я решил зафиксировать первый узел петли шва на 0,3 дюйма около поперечной дорсальной части сухожилия кисти, прежде чем я поставил троакар вертикально через сухожилие кисти и вытащил иглу на 0,2 дюйма около дистальной дорсальной части...

Объяснил он, указывая на тыльную сторону кисти пациента.

Ван Хайян никогда на самом деле не выполнял технику М-Тан. Он обычно использовал технику Кесслера и двойного шва Кесслера, и он специализировался на хирургии опухоли Вильмса. Он также неплохо выполнял ампутацию руки и реплантацию, и его процент успеха был довольно высоким. Он был уверен в своих навыках.

Тем не менее, Ван Хайян не хотел использовать настолько сложную технику М-Тана. Статистика утверждала, что это увеличит вероятность успеха операции с 10% до 20%. Оценка функции руки может быть на 10-20% выше, но нагрузка на врачей будет более чем в два раза.

Тем не менее, Ван Хайян достаточно хорошо понимал популярную технику М-Тан в отделении хирургии кисти. Он даже видел, как Цзинь Бо Тан лично проводил операцию.

Ван Хайян выслушал объяснение Лин Жаня и сопоставил шаги со своей памятью. Выслушав объяснения Лин Жаня, он, казалось, и сам приобрел больше знаний об этой операции.

Через некоторое время, глядя на красивого молодого стажера, Ван Хайбо Хайян внезапно пришел в себя: – Сукин сын, старина Хо пригласил меня сюда, чтобы я придирался к операции, а не выслушивал лекции...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 53**

53 глава: Было бы хорошо, если бы он мог двигать рукой

Хо Цунцзюнь внимательно следил за выражением лица Ван Хайяна. Его сердце даже остановилось на секунду, когда он увидел, что выражение лица Ван Хайяна изменилось. Он тут же спросил:

– Главный врач Ван, какие-то проблемы?

После нескольких секунд молчания Ван Хайян ответил, при этом чувствуя себя немного смущенным: – Нет.

Он был смущен тем, что не мог найти проблему. Очевидно, главного врача это очень сильно смущало, ибо одной из его главных задач было искать недостатки.

Однако в отделении хирургии кисти наложение швов на сухожилия всегда было очень непростой операцией, с высокими требованиями к навыкам. Лин Жань сформулировал этапы операции в ясной и логичной форме, и он действительно не мог найти никаких недостатков.

Что касается специфичности шва, Ван Хайян не мог себе позволить снова вытащить сухожилие пациента, просто чтобы посмотреть на него.

Однако Хо Цунцзюнь был весьма недоволен. Он сказал: – Старший Ван, просто скажи всё, как есть, тебе не нужно скрывать это от нас. В любом случае, это была очень непростая операция, проведённая в условиях ограниченного времени. Разве мы сейчас не консультируемся со специалистами из хирургического отделения, чтобы узнать, не упустили ли мы что-нибудь?

После того, как он это сказал, члены семьи пациента, которые до этого просто сидели в углу комнаты, как и ожидалось, посмотрели на него с благодарностью.

Когда дело доходит до автомобильных аварий, которые произошли на шоссе, даже если пациента не разорвало на несколько частей, всё равно, как минимум половина их тела будет повреждена. Самое большее, что пациенты ожидают в такой ситуации, что им хотя бы спасут жизнь. Тот факт, что директор отделения Хо проявил заботу о функциональности руки пациента, не приведёт ни к чему, кроме благодарности.

Ван Хайян несколько раз горько усмехнулся и сказал: – Давайте проведём оценку функциональности руки. Конечно, поскольку пациент только что перенёс операцию и, возможно, находится не в очень хорошем состоянии, мы сделаем это для справки.

Оценка функциональности кисти часто проводилась в отделении хирургии кисти для оценки послеоперационной функции руки пациента.

Ван Хайян первым взял пациента за руку и мягко проделал несколько движений. Когда он понял, что кисть может выполнять эти движения довольно хорошо, он спросил: – Может ли пациент двигать рукой самостоятельно?

– Доктор Лин Жань уже попросил Вэньхуа подвигать рукой в тот день, когда он пришёл в сознание, – члены семьи бросились отвечать: – Это хорошо или плохо?

Ван Хайян приподнял бровь и прочистил горло, прежде чем сказать: – Было бы хорошо, если бы он смог сейчас шевелить рукой. Если он не сможет, это будет плохо.

Члены семьи были чрезвычайно воодушевлены и быстро сказали: – Он может двигать ею! Он может двигать всеми пятью пальцами. Но диапазон движений невелик, и сжать кулак он пока не может…

Другой мужчина, постарше, быстро спросил: – Это ведь нормально, если он пока не может сжать кулак, не так ли?

– Всё в порядке, – когда Ван Хайян услышал это, он был немного ошеломлён. Он повернулся, чтобы взглянуть на Лин Жаня, прежде чем сказать: – У техники м-Тан есть некоторые преимущества.

Лин Жань улыбнулся и кивнул в знак согласия.

Когда группа врачей-ординаторов рядом с ними наблюдала за этой сценой, они чувствовали себя неловко, как будто попали не в свою тарелку.

Ван Хайян уставился на пациента и заставил его пошевелить пальцами. У пациента, который только что перенёс операцию и ждал, что ему придётся пройти через ещё одну, слегка кружилась голова. И всё же он изо всех сил старался шевелить пальцами в соответствии с указаниями Ван Хайяна.

Он смог пошевелить пальцами, которые были уродливы из-за опухлости. Но он действительно мог двигать ими.

– Доктор, что скажете? – члены его семьи всё ещё беспокоились.

На этот раз Ван Хайян говорил с уверенностью: – Действительно хорошо, что он может двигать пальцами. Это означает, что сухожилие после операции восстановило свою функциональность. Хм, попробуйте сжать кулак. Вы определённо не сможете этого сделать полностью, но постарайтесь изо всех сил…

С половиной своего тела, замотанного словно кукла, Ма Вэньхуа старательно сжал кисть левой руки по указанию Ван Хайяна.

– Это всё, что ты можешь сделать? – спросил Ван Хайян.

Пациент кивнул.

– Как же так? – на этот раз спрашивали не только члены семьи пациента, но и Хо Цунцзюнь.

– Это всё равно хорошо, – Ван Хайян кашлянул несколько раз и продолжил: – Попробуйте соединить кончики большого и указательного пальцев вместе... нажмите большим пальцем на бок указательного пальца…

Ван Хайян провел серию тестов. В то время, пока продолжался тест, он становился всё более и более удивлённым.

Два наиболее трудных и важных аспекта, на которые следует обратить внимание, когда речь заходит о прогнозе сшитых сухожилий кисти – это адгезия сухожилий и расщепление сухожилий.

Адгезия сухожилий ограничила бы функциональность руки. Разрыв сухожилий выявить было бы ещё проще. Если бы уже сшитое сухожилие снова разорвалось, пациент, естественно, не смог бы выполнять никаких соответствующих функций.

Ни один из этих двух аспектов не вызывал беспокойства у врачей отделения хирургии кисти. Проблема заключалась в том, что эти два аспекта имели диаметрально противоположные требования.

Решить проблему сцепления сухожилий в одиночку было очень просто. Чем раньше пациент начнет двигать рукой, тем меньше будет проблема возможность адгезии. Это было вызвано тем, что адгезия происходила постепенно, и чем дольше пациент ждал, тем более серьёзной становилась адгезия.

Также было очень легко лечить расщепление сухожилий. Чем позже пациент начнет двигать рукой, тем меньше вероятность разрыва сухожилия. Это происходило потому, что сухожилия срастались постепенно, и чем дольше пациент ждал, тем крепче становилось сухожилие.

Таким образом, адгезия сухожилий и расщепление сухожилий стали двумя противоречивыми последствиями.

Если пациент начинал рано двигать рукой, то проблема адгезии была бы решена, но риск расщепления увеличился бы. Если бы сухожилие порвалось, пациенту пришлось бы делать ещё одну операцию, чтобы снова наложить швы, и это могло быть сделано уже не так хорошо.

Если пациент начинал двигать рукой позже, то вероятность разрыва сухожилия была бы ниже, но возникла бы серьёзная проблема адгезии. Многие пациенты в таких случаях уже не могли нормально пользоваться руками.

Чтобы решить эту проблему, специалисты по хирургии рук попробовали два подхода в полном объёме. В начале многие врачи отделения хирургии кисти и голеностопного сустава предполагали найти препарат, который сможет предотвратить адгезию, как и в операциях по пересадке органов, или создать хирургическую повязку, которая сможет уменьшить адгезию, и таким образом уменьшить риск расщепления сухожилий, не вызывая адгезии. Однако решающего лекарства так и не появилось.

Таким образом, после многих лет попыток, раннее движение рукой и увеличение прочности шва стало единственным подходом.

Среди всех методов наложения швов техника м-Тан была той, которая смогла продвинуть этот подход дальше всего.

Использование трёх шовных нитей увеличивало прочность швов, что позволяло пациентам начинать двигать кистью раньше.

После перенесённой операции, выполненной с использованием техники сшивания Кесслера и двойной модифицированной техники сшивания Кесслера, одобренной Ван Хайяном, пациенты обычно начинали выполнять пассивные движения через сорок восемь часов или, самое ранее, через тридцать шесть. Через три дня уже можно начинать предпринимать активные действия. Тем не менее, двадцать процентов сшитых сухожилий всё равно будут расщеплены.

С другой стороны, техника м-Тана позволяла начинать активные движения кистью через двадцать четыре часа.

Ван Хайян видел операции, выполненные с использованием техники м-Тан, но никогда не наблюдал за прогнозом пациентов.

Из того, что он мог видеть прямо сейчас, прогноз пациента, которому Лин Жань проводил операцию с использованием техники м-Тан, был, очевидно, намного лучше, чем у тех, кто получил операцию, выполненную с использованием техники сшивания Кесслера и дважды модифицированной техники сшивания Кесслера.

– В отделении хирургии кисти мы всегда ценим раннее движение, – объяснил Ван Хайян пациенту и Хо Цунцзюню одновременно. – Основываясь на нашем опыте, чем более способен пациент к раннему движению, тем лучше восстановливаются функции руки. Но мы также не можем точно сказать, насколько это хорошо.

Произнося последнюю фразу, он сделал пациенту инъекцию вакцины. Затем он продолжил: – Вы должны прислушиваться к указаниям врача, потому что окончательное восстановление связано не только с существующим состоянием вашего сухожилия и тем, насколько хорошо было выполнено наложение швов, но и с вашей реабилитацией. Особенно важна реабилитация.

– Тогда насколько хорошо было зашито его сухожилие? – старший мужчина из семьи пациента довольно скептически относился к Лин Жаню с самого начала. В конце концов, насколько он помнил: пожилые врачи были лучше, как и эксперт перед ним.

Ван Хайян улыбнулся. Затем очень уверенным тоном спросил в ответ: "На какой уровень выздоровления вы надеетесь?"

После некоторого колебания члены семьи пациента довольно неуверенно сказали: – Конечно, мы надеемся, что результат будет как можно лучше. Мы надеемся, что он, по крайней мере, сможет позаботиться о себе…

Они испытывали неуверенность, потому что они вспомнили, как выглядели руки пациента до операции.

– Тогда нет никаких проблем. Эта ваша просьба вполне выполнима, – в тот момент, когда Ван Хайян сказал это, все члены семьи пациента очень обрадовались.

Ван Хайян сверкнул высокомерной улыбкой. Для пациента, сухожилие которого он зашил, если бы он смог достичь такого уровня выздоровления всего за три дня, то пациент мог бы готовить и даже играть в мяч, не говоря уже о том, чтобы заботиться о себе.

Внезапно Ван Хайян почувствовал, что что-то не так. Он не накладывал швы на этого пациента!

Когда он повернулся, чтобы посмотреть на молодого интерна с торжественным выражением лица, который делал операцию, тощая фигура Ван Хайяна внезапно задрожала. Ему вдруг показалось, что эта инспекция неинтересна.

«Этот парень всё ещё интерн...»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 54**

54 глава: Похвала

Только что открывшаяся палата, казалось, ещё хранила унылость кладовой, которой она когда-то была. Даже свет, проникавший внутрь через стеклянное окно, казалось, имел тот самый запах, что витает вокруг неизлечимых пациентов.

Но, по мере прибытия врачей неожиданно пропадал холод, окутавший членов семьи пациента.

Тощий старый доктор, вокруг которого они толпились, помогал им расслабиться и успокоиться.

– Директор Хо, пожалуйста, распечатайте форму оценки функциональности руки. Нужно сделать это на месте. Вы можете найти форму в интранете в папке отделения хирургии кисти, – Ван Хайяну тоже было любопытно.

Он очень долго работал в отделении хирургии кисти. Всего лишь десять лет назад метод м-Тана поднял на высокий уровень хирургию рук, когда он впервые появился. Особенно в области хирургии кисти в Китае.

В конце концов, это было достижение мирового класса китайского человека. Он даже получил за это «Национальную премию научно-технического прогресса».

В настоящее время техника М-Тан упоминается всякий раз, когда слайды в лекциях по хирургии рук говорили о развитии хирургии кисти в девяностые годы.

Однако понимание и мастерство – это две разные вещи.

В то время Ван Хайян не хотел изучать технику м-Тан, и у него было ещё меньше мотивации делать это после.

Конечно, даже если бы он хотел изучить технику м-Тан в то время, он, скорее всего, даже не смог бы. Это можно было понять, просто взглянув на заместителя директора Пэна, который процветал в отделении хирургии кисти. По крайней мере, двадцать или тридцать процентов того, что он стал заместителем директора департамента в столь юном возрасте, можно было отнести на счёт его мастерства в технике м-Тан.

Подумав об этом, Ван Хайян ещё больше заинтересовался Лин Жанем и его навыками.

Врача-ординатора выслали, чтобы распечатать бланки оценки функциональности руки.

Вскоре после этого он вернулся со стопкой оценочных бланков и раздал всем по экземпляру.

– Мы просто проведём это как тест, – усмехнулся Ван Хайян. Он также дал каждому члену семьи пациента копию формы оценки и сказал: – Просто заполните её в соответствии с формой. Пациент только что выполнил первый пункт – свёл пальцы вместе. Давайте начнём с самого простого… Сожмите кончики указательного и большого пальцев вместе... Попробуйте отвести пальцы, затем сведите их вместе... Теперь поверните запястье…

Ван Хайян продиктовывал пункт за пунктом. Из формы было видно, что пациент не смог набрать высоких баллов ни по одному из пунктов.

Например, пациент не мог даже достичь отметки в пятьдесят градусов, когда речь шла о вращении запястья, и получил только один балл, и то за старания.

Но даже так, Ван Хайян был уже крайне потрясён.

Сухожилиям требовалось время, чтобы зажить. Обычно пациент мог быть выписан только через шестнадцать недель после операции. Сам первый послеоперационный этап занимал от трёх до четырёх недель.

Это был лучший результат, которого пациент, перенёсший операцию только три недели назад, мог достичь в этом тесте.

– Очень редко, что пациенты сохраняют весь функционал руки после такой серьёзной травмы, – Ван Хайян сделал бесчисленное количество обходов палат и много раз разговаривал с семьями пациентов в своей жизни. Он снова утешил членов семьи пациента и дал им несколько советов: – Следующие несколько дней будут очень важны. Все задачи необходимо распределить между членами семьи. Пожалуйста, убедитесь, чтобы не все толпились здесь постоянно; распределите время между собой. Только один человек должен быть здесь в одно время.

– Хорошо.

– Не проблема!

Тот факт, что им было чем заняться, немного успокоил членов семьи.

Ван Хайян, наконец, отвлёкся от пациента: – Доктор Лин, насколько я помню, техника м-Тана требует, чтобы хирург рассекал сухожилия?

– Да, – ответил Лин Жань: – Рассекание сухожилий в правильных зонах стимулирует рост сухожилия и повышает его способность восстанавливаться.

– Восстановление идёт очень хорошо…

– В конце концов, пациент ещё молод.

– Восстановление идёт лучше, чем вы ожидали?

– У меня нет точного суждения на этот счёт. В конце концов, я не делаю такие операции каждый день.

– Доктор Лин, вы провели эту операцию очень хорошо, – когда Ван Хайян говорил, он, естественно, использовал термин «Доктор Лин».

Хотя Лин Жань и Ван Хайян на самом деле ничего не замечали, но несколько местных врачей рядом с ними бросали на них косые взгляды.

Для хирургов все старшие врачи были «очень жестокими и властными существами».

Короче говоря, врачи более высокого ранга, которые не злоупотребляли своим положением, уже считались хорошими врачами. В большинстве случаев главврачи первого разряда формально не обращались к кому-либо со словом «доктор». По крайней мере, они никогда не обращались к врачам-интернам таким образом.

– Главный врач Ван, давайте пройдём в кабинет, – Хо Цунцзюнь почувствовал, что больше не следует говорить перед пациентом и его семьей.

Ван Хайян с готовностью последовал этому доброму совету. Он похлопал Лин Жаня по плечу и пошёл рядом с ним, чтобы проще было поговорить.

Группа молодых врачей тихо шла за ними.

В голове Лин Жаня снова появилось уведомление.

[Достижение: Похвала]

[Описание достижения: похвала коллеги – самая большая награда для врача.]

[Награда: Базовый сундук с сокровищами]

Первое, что сделал Лин Жань, это вспомнил описание предыдущего достижения, которое он получил. Он мысленно спросил: «Когда я получил свое предыдущее достижение, «искренней благодарности», было сказано, что искренняя благодарность пациента – самая большая награда для врача. Так вот, похвала коллеги – это тоже «самая большая» награда?»

«Да», – быстро ответила система.

«Но ведь не может быть двух величайших наград, верно?», – Лин Жень почувствовал себя немного неловко.

Ответ системы был лаконичен: «Это разрешено в связи с особенностями китайского языка».

Лин Жань даже не нашёлся, что сказать в ответ.

.....

После того, как главный врач Ван Хайян ушёл, все в реанимационной палате снова занялись работой, либо притворялись, что заняты работой. Были, конечно, люди, которые обсуждали Лин Жаня, но никто намеренно не искал его, чтобы поболтать или приказать ему снова заняться какой-нибудь работой.

Врачи, вероятно, всё ещё переваривали новые знания, полученные ими за последние несколько дней.

Лин Жань чувствовал себя очень комфортно. Он никогда не ладил с мужчинами. Даже после поступления в университет среди тех, кто всегда говорил с ним, было больше девушек, чем парней.

Лин Жань даже находил покой, который он потерял в течение последних дней, довольно приятным. Он отошёл в угол, достал мобильный телефон и нажал на значок игры на экране. Затем он выбрал базовый сундук с сокровищами, плавающий в углу его глаза.

– А, это опять энергетическая сыворотка… – Лин Жань поднял глаза и увидел, что коробка излучает знакомый зелёный свет.

Но, несмотря на свои слова, он всё равно с нетерпением ждал получения энергетических сывороток. Вопреки его ожиданиям, система не выдавала миссий часто и не давала частых вознаграждений.

Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз получал сундук с сокровищами. В тот раз, он получил только восемь бутылок энергетической сыворотки в общей сложности. Он уже использовал одну, и у него осталось семь бутылок.

Семь бутылок энергетической сыворотки считались очень ценными для врача, которому, возможно, приходилось ложиться поздно до десяти раз в месяц. А иногда и вообще не ложиться…

Лин Жань тихонько спрятал маленькую зелёную бутылочку, которую другие люди не могли видеть. Прежде чем начать игру, он мысленно спросил: «Система, кто лучший в Юнь Хуа, в области техники м-Тан?»

«Это ты», – ответила система.

Лин Жань удовлетворённо кивнул и снова начал своё «путешествие» в качестве бронзового игрока.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 55**

55 глава: Моя мама готовила вкусную еду, когда меня не было дома.

Приемная отделения неотложной помощи больницы Юн Хуа была примерно сто тридцать квадратных футов.

Несколько старых офисных столов были небрежно поставлены вместе, образуя неровный узор в центре зала ожидания. Все обычно сидели за этими столами, чтобы поесть из своих контейнеров для ланча или еды на вынос.

Несколько зеленых растений украшали центр этих офисных столов и зал ожидания.

В приемной было расставлено более десяти стульев. В углу одиноко стоял табурет.

Зал ожидания выходил на юг. Он пропускал в комнату достаточное количество солнечного света, но и не слишком бросался в глаза.

Два врача–ординатора открыв дверь вошли, болтая и смеясь. Первым, что попало им в глаза, был солнечный свет, отражавшийся от столов, и Лин Жань, сидевший в углу и увлеченно игравший в какую–то игру. Оба врача одновременно замолчали.

Они тихонько сели в другом углу, подальше от Лин Жаня, вдруг ощутив странное чувство беспокойства.

¬¬– Эй, почему бы нам не выйти на улицу и не поесть? – когда Лу Вэньбинь, мускулистый врач–ординатор, посмотрел на Лин Жаня, ему показалось, что он смотрит на старшего врача.

Местный врач, который следовал за Лу Вэньбинем, только сейчас успокоился, чтобы окончательно расслабиться и отдохнуть. Но когда он поднял глаза, посмотрев на Лин Жаня, то почувствовал, как на его плечи давит огромное давление. Он не мог кивнуть и сказал: – Конечно, давай поедим на улице.

Оба поднялись одновременно. Когда врачи уже собирались выйти из приемной, Лу Вэньбинь подсознательно извинился.

– Доктор Лин, мы уходим первыми.

– Хорошо, – ответил Лин Жань, все еще глядя на экран своего мобильного телефона.

Два врача–ординатора вышли из приемной. Пройдя некоторое расстояние, Лу Вэньбинь внезапно остановился и спросил: – Почему я должен был сказать ему, что мы уходим первыми? Немного подумав, он продолжил недоумевать и возмущаться: – Да, почему? И в самом деле, почему?

Не один молодой врач задавался этим вопросом, так как приемная была убежищем молодых врачей.

Лечащие врачи, заместители главных врачей и главные врачи оставались либо в кабинете, либо в операционной. На самом деле, большинство хирургов предпочитали оставаться в операционной, потому что они находили обстановку более комфортной. Акт срезания, разрезания и спасения жизни других людей наполнял их тела смыслом.

Молодые врачи и интерны любили операционную, но у них было не так много возможностей попасть в нее. Что касается кабинета, ну... с тех пор как больница начала использовать электронную систему медицинской документации, молодые врачи не получали никакого удовольствия от сидения перед компьютерами. Электронные медицинские записи должны были составлять в среднем десять тысяч слов. Даже с помощью надежного метода копирования и вставки двадцать–тридцать пациентов в неделю превращали задачу написания медицинских записей в тошнотворную. Помимо составления медицинских карт, у молодых врачей были и другие важные задачи, такие как назначение лекарств, предоставление медицинских консультаций, ежедневные обходы палат, помощь на операциях, непрерывное обучение и подготовка к экзаменам. Они всегда должны были улыбаться, чтобы угодить главным врачам, помощникам главных врачей и лечащим врачам.

Поэтому им в больнице больше всего нравилась комната ожидания, так как более опытные врачи редко заходили в нее.

Это было до тех пор, пока Лин Жань не начал оказывать давление на всех молодых врачей.

Операции, выполненные с использованием техники М–Тан, были операциями 4–го уровня. Конечно, операции не классифицировались исключительно по уровню сложности. Тем не менее, кто мог выполнять операции 4–го уровня, непременно были элитой среди врачей.

Такая операция на самом деле была мечтой молодых врачей.

Теоретически, операция, выполняемая с использованием техники M – Тана, может включать одного опытного лечащего врача в качестве первого помощника и еще двух постоянных врачей в качестве помощников…

Как только они задумывались об этом, любой врач–ординатор или молодой интерн выходил на балкон подышать свежим воздухом, а не сидеть в приемной. К давлению добавилось серьезное выражение лица Лин Жаня, когда он смотрел на экран, напоминая другим суровых старших врачей.

Лин Жань вообще не осознавал этого и продолжал счастливо играть в свою игру.

Тренер Дун Чжичжуаня действительно поправился. Хотя его уже перевели в другое отделение, он все еще был очень благодарен Лин Жаню. Он специально позволил ему добавить несколько учетных записей второстепенных персонажей членов клуба, чтобы всякий раз, когда их игровые стажеры практиковались, они могли пригласить Лин Жаня присоединиться и помочь ему подняться.

Несмотря на то, что они всегда говорили в голосовом чате такие вещи, как «мы проиграли» и «возникли трудности», Лин Жань никогда не принимал это близко к сердцу.

– Лин Жань! – кто–то толкнул дверь приемной, и раздался громкий скрип.

В приемную вошел Ван Чжуан Юн, врач–интерн из отделения медицинской лаборатории.

Большой белый халат Ван Чжуан Юна был блестяще чистым после стирки. Он был идеально выглажен. Вместо врача он больше походил на торговца автомобилями или недвижимостью.

– Ты можешь сегодня уйти с работы вовремя? – спросил Ван Чжуан Юн.

–Да. Ты только что спрашивал меня на WeChat, да? – выражение лица Лин Жаня было серьезным. Его Чэн Яоцзинь [1] изо всех сил, спасался от преследующих врагов. Указательным пальцем правой руки он безостановочно скользил по левой стороне экрана, помогая большому пальцу левой руки. Как превосходный хирург, он прекрасно контролировал каждый свой палец.

– Ты работал сверхурочно всякий раз, когда я спрашивал тебя об этом.

Ван Чжуан Юн призвал его поторопиться.

– Пошли, Чэнь Ваньхао ждет нас снаружи.

– Я выйду после того, как умру в игре... – Лин Жань внезапно замолчал. Он тихо встал и сунул свой мобильный телефон в карман.

.....

Лин Жань поехал домой на автобусе только после того, как поел на улице со своими соседями по комнате.

Его мать, Тао Пин, редко готовила. Она не хотела делать этого чаще одного раза в неделю, даже когда была в хорошем настроении.

А Лин Цзечжоу наоборот был очень трудолюбив. Но на самом деле не было никакой взаимосвязи между тем, насколько трудолюбивым был человек и насколько вкусной была ее стряпня. Несмотря на то, что он учился в том же городе, где жили его родители, Лин Жань не часто ходил домой поесть.

Лин Жань вышел из автобуса у входа в переулок. Аллея становилась все темнее и темнее, пока он шел по ней.

Уличные фонари, установленные несколько лет назад, начали мерцать и гудеть. Рабочие из городского совета приходили починить их через равные промежутки времени, выполняя ремонтные работы, такие как замена лампочек. В промежутках между ремонтными работами участки улицы должны были быть светлыми, но разделялись одинаково затемненными участками.

К счастью, фонари по обе стороны аллеи были освещены достаточно хорошо. Красные, желтые и зеленые огни сплетались вместе, образуя линию горизонта. Это было волшебно, довольно современно и выглядело так, будто смотришь на ночные огни города.

Лоуэр Грув был на самом деле очень оживленным местом, особенно когда люди собирались в течение дня. Здесь же обедали и молодые белые воротнички из соседнего офисного здания. Иногда они покупали маленькие безделушки или делали инъекции в этой части города.

Атмосфера быстро стала жуткой после того, как толпа рассеялась, и остался только свет от уличных фонарей и светодиодных вывесок. После того, как все маленькие магазинчики в переулке закроются, это станет еще более мрачным.

Лин побежал по аллее, держа руки в карманах. Вскоре он увидел красно–желтый свет семейной клиники.

Главный вход в клинику был уже закрыт, а сбоку виднелась небольшая дверь, через которую люди могли входить и выходить.

Клиника прекратила оказывать услуги по переливанию жидкости после наступления вечера. Кроме того, все меньше и меньше людей покупали у них лекарства, и они практически перестали предлагать эту услугу. Это было потому, что в сотне с лишним метров от их переулка находилась круглосуточная аптека, в которой имелся полный запас лекарств и система членских бонусов. Клиника не могла с этим конкурировать.

Во дворе стоял слабый аромат.

Лин Жань слегка сморщил нос. Он был уверен, что это запах стряпни его матери.

«Домашняя еда?»

Лин Жань не мог не удивиться. Он сделал несколько быстрых шагов вперед и открыл дверь с северной стороны дома. Как и ожидалось, стол был полон еды.

– Почему ты вернулся?

Тао Пин была весьма удивлена, увидев своего сына.

Лин Жань молчал две секунды, а потом сказал: – Сегодня ничего особенного не произошло.

– Ты уже поел?

– Да.

– Это хорошо.

Тао Пин облегченно вздохнула и снова принялась накрывать на стол.

– Я готовлю вегетарианскую еду. Присаживайся и поешь немного супа. Дун Шэн только что спустился с горы и ничего не ел.

Пока она говорила, вошел молодой послушник лет десяти, принеся с собой струю пара. Увидев Лин Жаня, он отдал ему честь и серьезно сказал: – Молодой покровитель, как поживаете?

Затем отсалютовал Тао Пин и сказал: – Спасибо, недуховный-буддист. Вода в ванной была великолепной.

Молодой послушник выглядел сильным и честным. Его гладко выбритая голова была похожа на маленький футбольный мяч, а серая мантия была чистой и выглядела как подобающий наряд для церемоний.

Тао Пин была очень счастлива, когда увидела молодого и честного монаха–послушника. Она притянула его к себе, погладила по голове и сказала с улыбкой: – Дун Шэн такой вежливый.

Лицо молодого монаха–послушника напряглось, и он тихо сказал: – Положитесь на буддиста... Пожалуйста, не трогайте мое лицо. Я просто нанес на него увлажняющий крем.

– Ладно, ладно. Вы должны заботиться о своей внешности, чтобы хорошо выглядеть, в течение еще нескольких лет, так же как наш Лин Жань, – со вздохом сказала Тао Пин. Она украдкой дотронулась до головы сына и сказала: – Это уже не так весело, как раньше, он слишком быстро вырос.

Лин Жань тихо сел и, воспользовавшись случаем, чтобы спасти молодого монаха–послушника от матери, коснулся его лысой и гладкой головы. Он спросил: – Ты здесь, чтобы получить лекарство для своего учителя?

– Именно так.

Юный монах спускался с горы через определенные промежутки времени, чтобы купить лекарство. Поначалу с ним приходил кто–то еще, но в последнее время он делает это один. Взвесив все «за» и «против», не забивая себе голову другим, послушно сел рядом с Лин Жанем и сказал: – Когда учитель делал таблетки для буддистов–мирян сегодня утром, он внезапно почувствовал боль в животе и страдал от несварения желудка. Он попросил меня купить пару коробок антацидов на случай непредвиденных обстоятельств.

– У аббата болит живот? – удивленно спросила Тао Пин. – Я пила таблетки, сделанные настоятелем, когда у меня болел живот в прошлом. Разве он не принимает свои собственные таблетки?

– Мастер сказал, что его таблетки только решают корень проблем и не могут снять симптомы.

Молодой послушник слегка поклонился.

– В этом есть смысл. Два года назад я приняла отличное тибетское лекарство. Оно лечит болезнь, а также помогает избавиться от симптомов болезни. Пойду и поищу его. Вы можете принести его своему хозяину позже, – сказав это, Тао Пин вернулась в свою комнату и принялась рыться в своих запасах.

Молодой послушник несколько секунд колебался, прежде чем произнести имя Будды. Посмотрев на фигуру Тао Пин со спины, он сказал: – Спасибо, недуховный-буддист.

Примечание переводчика:

[1] китайский генерал в начале династии Тан. Также персонаж в «Короле Славы».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 56**

56. Глава: Завтрак.

Вегетарианская еда, которую приготовила Тао Пин, была довольно вкусной.

Она очень старалась сохранить первоначальный вкус ингредиентов, а также создавать более глубокие ароматы, контролируя уровень масла, которое она использовала. Ее скрупулезная стряпня и мастерство управления огнем делали даже самые обычные блюда вроде китайской капусты и картофеля соблазнительными.

Лин Жань попробовал несколько блюд из жареных и тушеных овощей, овощного рагу, постепенно утоляя свой большой аппетит. Спустя временя он выпил суп из шпината, грибной и суп из бамбуковых побегов, затем плавно сел на диван. Лин Жань коснулся головы молодого монаха–послушника, прежде чем включить телевизор на случайный канал.

Дун Шэн сидел на диване, скрестив ноги, и держал свое тело вертикально в уважительной манере. Он вдруг хлопнул себя по голове и сказал: – Я забыл принести сюда ароматические палочки.

– Ароматические палочки?

– Да. Вы можете жечь их, чтобы успокоить свой дух и ум. Я самостоятельно собирал все материалы на горе, и даже добавил корень лекарственного Дудника, – серьезно сказал Дун Шэн, – Но я только начал учиться их делать, и они могут быть не очень эффективными...

– Главное – это знание. Тао Пин присела с другой стороны, от молодого монаха–послушника и погладила его по голове.

Дун Шэн сказал: – Мой учитель говорит, если вы дали мне место для ночлега, то я должен принять это с благочестивым сердцем и не могу воспринимать его как данность.

Храм фонтанов был расположен на горе Двенадцати фонтанов в пригородах за пределами города Юн Хуа. Поездка между храмом Двенадцати фонтанов и клиникой ««Лоуэр Грув»» занимала три часа на автобусе, и Дун Шэну было очень трудно добираться туда и обратно. Вот почему Тао Пин разрешила ему остаться на ночь, а на следующий день вернуться с лекарством.

Лин Цзечжоу тоже не возражал. С одной стороны, это было потому, что Дун Шэн действительно был хорошим монахом, а еще столкнулся с некоторыми реальными трудностями. К тому же в доме имелись свободные комнаты для гостей.

С другой стороны, у их маленькой клиники был более гибкий график работы, по сравнению с больницами. На протяжении нескольких десятков лет семья Лин управляла клиникой «Лоуэр Грув». Они предоставляли своим клиентам кредитование на услуги, а также позволяли клиентам оставлять ценные вещи в качестве залога. В прежние годы некоторые жители даже переносили мебель, чтобы оплатить свои медицинские счета. У семьи Лин не было выбора, кроме как забрать их.

Поскольку WeChat начал предлагать платежную систему в течение последних нескольких лет, клиника «Лоуэр Грув» тоже подала заявку на собственный QR–код. Аналогичным образом, они также проводили операции по кредитным картам, которые требовали оплаты транзакций с их стороны, в течение довольно долгого времени.

Лин Цзечжоу даже готов был принять его, если бы банки начали внедрять услуги кредитных карт, которые позволяли на месте одобрить рассрочку платежа – как в корейских драмах.

Мыслительный процесс Тао Пин был гораздо более поверхностным. Она только радостно погладила Дун Шэна по голове и сказала: – Тогда я тоже приму твой подарок с благочестивым сердцем.

– А также я сделал спички. Вы можете использовать их, чтобы зажечь ароматические палочки, – Дун Шэн был доволен, так как его работа была признана. Это делало его еще более послушным, как аляскинский маламут.

Тао Пин сама пошла за принадлежностями, которые использовались для сжигания ароматических палочек.

Они были сделаны в китайском стиле, чтобы позволить аромату ладана парить в комнате. Тао Пин зажгла ароматическую палочку и наслаждалась ею всем сердцем, когда пила чай, играла с жемчугом и с фарфоровой посудой, читала или подрезала растения в горшках.

Курильница для благовоний, которой она пользовалась чаще всего, была сделана из черного дерева. Он был вырезан в форме маленькой виолончели, и там, где должны были быть струны вставлялись палочки. Они стояли горизонтально внутри, и нужное положение позволяло им гореть с нужной интенсивностью и освещением.

Тао Пин зажгла спичку. Когда пламя стабилизировалось, она медленно поднесла пламя к верхнему концу ароматической палочки и зажгла ее. Таким образом, палочка будет гореть медленно вместо того, чтобы сгореть сразу.

– Она намного лучше тех, что я покупаю сама, – Тао Пин восхищенно сморщила носик.

Лин Жань и Лин Цзечжоу переглянулись. Очевидно, они не разделяли ее страсти.

Но это было обычным явлением в их жизни, о котором не стоило беспокоиться.

Молодой монах–послушник сложил ладони вместе и сказал: – Учитель сказал, что я очень одарен, когда дело доходит до изготовления ароматических палочек. Если они понравились вам, я могу принести еще в следующий раз.

– Да, приноси. Можешь сделать разные ароматизированные палочки.

Тао Пин погладила голову молодого монаха–послушника и сказала: – Но ты не должен приносить слишком много. Я их зажигаю только один раз в несколько дней.

– Хорошо, – молодой послушник слегка зевнул, произнося эти слова.

– Тебе уже пора спать, не так ли? Иди и приготовь комнату сам, – такое происходило, когда Тао Пин не хотела быть хозяйственной.

Молодой монах вежливо поблагодарил ее, словно привык к подобным ситуациям. Он поднялся в комнату для гостей наверх один, достал постельное белье, и застелил им кровать...

Дун Шэн отлично знал комнату для гостей семьи Лин.

На следующий день.

Проснувшись, Лин Жань услышал, как кто–то подметает двор. Он вытянул шею, чтобы взглянуть в окно. Как и ожидалось, он увидел Дун Шэна в маленькой буддийской мантии, старательно подметающего двор. Рядом с ним стоял таз с водой, который использовался для того, чтобы сильно не пылить.

Дун Шэн не торопясь махал метлой, которая была размером с его рост.

Он всегда просыпался рано, когда оставался в гостях у семьи Лин, чтобы очистить двор. Он чистил перила и дверные рамы, точно так же, как когда он останавливался в храме двенадцати фонтанов.

Умывшись и прополоскав рот, Лин Жань спустился вниз. Он пошел в магазин за завтраком в переулок, чтобы купить палочки из жареного теста и соевое молоко, после того как поздоровался с Дун Шэном, конечно. А когда вернулся с готовой едой он позвал монаха поесть, и тот подошел к нему, как послушный ребенок.

По сравнению с вегетарианской пищей, которую готовила Тао Пин, Дун Шэн предпочитал палочки из жареного теста во фритюре и пудинг из тофу, насыщенный ароматизаторами.

– Не торопись. Если этого недостаточно, ты можешь съесть немного тофу–пудинга дяди Лина.

Тао Пин улыбнулась.

Лин Цзечжоу замер на полпути, наслаждаясь едой.

– Почему бы тебе не отдать ему свою?

– Можешь выпить мой, если хочешь еще.

Лин Цзечжоу тут же сверкнул довольной улыбкой.

Дун Шэн вообще не понимал, что только что произошло.

– Учитель сказал, что я получу жалованье после того, как закончу учиться в Институте буддийских исследований. Тогда я угощу всех вас пудингом с тофу.

– Хорошо, – радостно сказала Тао Пин. Затем она толкнула Лин Жаня локтем и сказала: – Ты уже окончил университет. Почему ты не угощаешь нас всех пудингом с тофу?

Лин Жань медленно поставил ковш и сказал матери: – Я был тем, кто пошел и купил пудинг с тофу, который ты сейчас ешь.

– Ах... – лицо Тао Пин на мгновение застыло. Затем громко сказала: – Я не сфотографировала первый подарок, который мой сын купил мне с момента получения работы!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 57**

57 глава: Кто–то управляет ретрактором.

Лин Жань вышел из дома на десять минут раньше обычного и дал монаху–послушнику пакетик антацидов, пакетик Нифедипина и коробку мази от геморроя «Ма Ин Лун», прежде чем отправить монаха–послушника в автобус.

Дун Шэн ловко нашел свободное место. Помахав Лин Жаню на прощание, он достал экземпляр «Knowing Words» [1] и спокойно начал его читать.

Лин Жань стоял напротив дороги. Он подождал, пока автобус отъедет, и направился к больнице Юн Хуа.

Наиболее комфортно врачи чувствовали себя именно ранним утром. Прежде чем совершать обход палат, им не нужно было другие обязанности в больнице. Находясь на работе, они не были связаны хомутами, известными как – домашние обязанности. Каждый день врачи отдыхали только в обеденный перерыв, который длился один час.

Несмотря на то, что Лин Жань не полностью вписался в больничную жизнь, он все еще наслаждался временем, потраченным на дорогу во время ходьбы до больницы. Он собрался только тогда, когда заметил вывеску «Больница Юн Хуа», которая была сделана из стали.

Войдя в больницу, он зашел в раздевалку и переодевшись направился в приемную, так как все интерны обычно собирались там, прежде чем их вызывали.

– Доктор Лин, – обратилась медсестра Ван Цзя к Лин Жаню. Казалось, она бежала сюда, потому что ее щеки были слегка красными, а на лбу виднелись капелька пота.

Лин Жань остановился и посмотрел на нее.

– Старшая медсестра попросила меня поработать с вами, – взволнованно сказала медсестра Ван Цзя. – Начиная с сегодняшнего дня я буду вашим ассистентом, когда вы будете делать операцию, используя технику М–Тана.

– Хорошо, – Лин Жань помолчал и с улыбкой сказал: – Тогда я буду требовательным в операционной.

Ван Цзя покачала головой и с радостью сказала: – Это не беда. Я буду очень стараться и набираться опыта.

Совершенно новый хирургический метод был вызовом не только для врачей, но и для медсестер. Для того, чтобы команда работала идеально слажено, помимо врачей, медсестры также должны быть знакомы с хирургическим методом. Это было нужно для того, чтобы она могла передать доктору нужное оборудование в нужный момент, когда доктор сосредоточен на одном аспекте, чтобы помочь ему проверить, не пропустил ли он что–нибудь.

Прежде чем стать опытными врачами–ординаторами или даже лечащими врачами, большинство врачей получали выговор от санитарок, медсестер из хирургии и просьбы поторопиться от дежурных медсестер. Особенно это происходило на несложных операциях, таких как аппендэктомия, потому что молодые врачи выполняли эти операции на практике. Медсестры оказывали помощь в более чем сотне таких операций. Очень немногие из них смогли сдержаться и ничего не сказать, когда видели молодого врача с неуклюжими руками, который не смог удалить аппендикс у пациента даже после нескольких попыток.

И когда дело доходило до крупных операций, которые выполнялись с использованием техники М–Тана, медсестры не могли рассчитывать на то, что они со временем научатся этой технике. У медсестер тоже было не так много операций, чтобы практиковаться.

Поэтому многие больницы требовали от медсестер участия в предоперационных подготовках на основных операциях, чтобы они могли изучить последовательность. Те, у кого были хорошие навыки, могли даже познакомиться с главным хирургом.

Ван Цзя пользуясь моментом очень хотела узнать Лин Жаня. Она радовалась своей удаче и ее глаза светились от счастья. Ван Цзя следуя за Лин Жанем спросила: – Доктор Лин, вы можете рассказать мне об особенном оборудовании и людях, которые вам нужны, чтобы я написала отчет?

– На самом деле особого ничего не требуется – сказал Лин Жань тщательно все обдумав. Техника М–Тана на самом деле не требовала специального оборудования. Больница Юнь Хуа могла использовать по крайней мере три хирургических метода, когда дело доходило до сшивания сухожилий сгибателя, и запустила по крайней мере десять новых хирургических методов в других областях. Техника М–Тана, естественно, была среди них.

На самом деле, наложение швов на сухожилия сгибателя было проводилось в отделении ортопедии больницы Юнь Хуа, общей хирургии и отделении неотложной помощи. Разница между ними заключалась лишь в частоте и степени успеха.

Много времени в больницах, особенно в крупномасштабных больницах общего профиля высшего класса, действующие хирургические методы, выполнялись не на основе отделений или названия отделений, а высокопоставленными врачами.

С одной стороны, это было связано с тем, что различные оценки профессиональных званий и ежегодные аккредитации требовали от врачей запуска новых хирургических методов и процедур. Между тем у одаренных и искусных врачей часто появлялись новые идеи. (Больницы не только не остановят их, но и окажут поддержку. Можно также сказать, что больницы не смогут остановить их, даже если захотят. На что заменить больницу?)

Отделение неотложной помощи было самым большим в больнице Юнь Хуа. Другие отделения будут содействовать с Хо Цунцзюнем только для того, чтобы забрать дело у отделения хирургии кисти. Конечно, единственным отделением, которое не будет с ним сотрудничать, это само отделение хирургии кисти.

(Ван Цзя подумала, что Лин Жань не понял вопроса, и специально переспросила: – Это не должно быть особыми просьбами. Вы можете поднять любой запрос. Будет трудно поднять эти запросы позже, если вы не поднимете их сейчас.)???

– Давайте подождем, пока появятся пациенты, прежде чем принимать какие-либо меры, – сказал Лин Жань.

– Если хотите, в течение дня будут пациенты. Будет лучше, если мы сначала договоримся.

– Директор отделения Хо нашел пациентов? – Лин Жань прервал Ван Цзя.

Поток пациентов был самой большой проблемой, когда врачи пробовали новые хирургические методы. Поскольку они не могли сами приводить пациентов, им оставалось только ждать. Это поставило многие медицинские исследования в очень сложные условия.

Например, одним из достижений У Цзепина, ученого–медика уровня Эйнштейна из больницы медицинского колледжа Пекинского Союза, было подтверждение существования нового заболевания – гиперплазии мозгового вещества надпочечников. Чтобы получить убедительные доказательства этого заболевания, ему потребовалось шестнадцать лет, начиная с 1960 года, чтобы собрать семнадцать случаев. В среднем был только один случай в год. Такое пассивное ожидание делало медицинские исследования похожими на астрономические.

Ван Цзя не могла понять, о чем думает Лин Жань. Ошеломленная, она сказала: – Есть много людей с травмами сухожилий сгибателя. Через каждые несколько дней в нашей больнице появлялся один из таких. Если вы торопитесь, мы можем связаться со скорой медицинской помощью и попросить их привозть пациентов с повреждениями сухожилий сгибателя. Кроме того, мы также можем попросить директора отделения Хо уведомить районные и окружные больницы. Вероятно, к нам привезут пациента в тот же день, если повезет.

Внезапно осознав это, Лин Жань снова спросил: – А как насчет моего помощника? Кто им будет помощником?

– Директор отделения Хо. Ван Цзя помолчала и добавила: –Поскольку у вас нет квалификации, необходимой для того, чтобы стать главным хирургом, в хирургических записях будет записано, что директор Хо Цунцзюнь является главным хирургом, а вы – ассистентом. Тем не менее, вы будете брать на себя роль главного хирурга во время операций.

От усердия она высунула кончик языка: – Я думаю, что директор поговорит с вами, когда придет время. Только не говорите ему, что я заранее вам сказала.

Лин Жань кивнул, показывая, что все понял.

Вскоре после этого директор отделения Хо вызвал Лин Жаня, как и ожидалось, чтобы обсудить вопрос о том, кто будет главным хирургом, а кто–ассистентом.

Лин Жаню было все равно. Он только озвучил свою просьбу: – Мне понадобится второй помощник, на всякий случай.

Было очень нелепо иметь в качестве помощника директора отделения. У него было много работы, и он не мог находится в операционной каждый день, чтобы выполнять поручения Лин Жаня. На самом деле, многие директора отделений привыкли быть главным хирургом только по названию и позволяли врачам под их началом выполнять реальную операцию.

Хо Цунцзюнь, вероятно, уделит больше внимания Лин Жаню только на начальных этапах. Все, что хотел Хо Цунцзюнь, это отделение неотложной помощи.

– Я бы дал тебе одного, даже если бы ты не попросил, – весело сказал Хо Цунцзюнь, – Хм... Я договорюсь, чтобы Лу Вэньбинь стал вторым твоим помощником. Он только что закончил свою работу. Пусть он идет с тобой и учится.

На самом деле он предпочел бы послать лечащего врача учиться у Лин Жаня, потому что он мог бы освоить технику М–Тана за более короткое время. И все же статуса Лин Жаня как врача–интерна было недостаточно, и у него не было выбора, кроме как послать врача–ординатора.

Лин Жань был еще более равнодушен к этому. Все, что ему было нужно, – это просто кто–то, кто мог бы управлять ретрактором.

Примечание переводчика:

[1] книга Ху Хуна, влиятельного конфуцианского ученого во времена династии Сун. Английского перевода этой книги нет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 58**

58 глава: Ханк в отделении.

С тех пор как Лу Вэньбинь заступил в должность врача, он считался одним из лучших специалистов в отделении неотложной помощи.

Он был в хорошей форме, и мог быть ростом до пяти футов девяти дюймов, если бы носил обувь на каблуке. Несмотря на то, что он не похудел достаточно, чтобы было видно накаченный пресс после многих лет тренировок, толщина его грудных мышц была достаточной, чтобы не дать кровоостанавливающим щипцам подобраться к его аорте. А ягодичные мышцы были настолько твердые, что могли сломать иглу для инъекции.

У Лу Вэньбиня была грубой кожа, с большим количеством волос на ней. Кроме асимметричного лица, недостаточно высокой переносицы, маленьких глаз и немного более высокой линии роста волос, у него были еще несколько других недостатков: слегка согнутые ноги, немного вонючие ступни, торчащие уши, короткая шея, толстые губы, безропотная личность, низкая зарплата, отсутствие машины, дома и денег на банковском счете.

Несмотря на это, в соответствии со стандартами отделения по чрезвычайным ситуациям, любой человек в возрасте до тридцати пяти лет без каких–либо признаков инвалидности и обладающий определенной степенью мастерства считался ханком отделения. Поэтому все в отделении часто просил его о помощи. Всякий раз, когда лечащие врачи отдыхали, они всегда болтали с Лу Вэньбинем.

Лу Вэньбинь также был полон энтузиазма, он мог использовать ретрактор в операционной как минимум два или три часа.

Во время операции требовалось разрезать кожу по прямой линии с помощью скальпеля. Чтобы расширить поле зрения хирурга на разрезе пациента, нужно было дополнительно растянуть мышцы с помощью специального плоского крючка в одну или обе стороны.

При работе с ретрактором очень уставали мышцы так как находились в постоянном напряжении. Эта работа считалась очень утомительной. Следовательно, мышцы пациента будут сокращаться назад к середине разреза, когда на них будет использоваться ретрактор. Поэтому у врачей–ординаторов и интернов, которые использовали ретракторы, были сильные руки после долгих пребывания в операционной.

Результаты усилий Лу Вэньбиня по поддержанию физической формы были признаны не только в операционной. Когда он появлялся в приемном покое или в процедурном кабинете, врачи и медсестры часто просили его о помощи.

Блуждание, как перекати–поле, между различными отделениями было первоначальной судьбой Лу Вэньбиня как молодого специалиста отдела. Больше всего его радовало сейчас то, что мучительная стандартная стажировка наконец закончилась. Ему больше не нужно было ходить между разными отделениями. Наконец, он мог бы укорениться, где–нибудь, как нормальный специалист отдела, и расти под опекой главного ординатора, лечащих врачей, помощников главных врачей, и самих главных врачей.

Лу Вэньбинь глубоко вздохнул, различая запах Повидона-йода и несколько других различных запахов. Когда солнечный луч осветил его лицо, каждый тонкий волосок на его лице стал отчетливо виден.

– Лу Вэньбинь, – директор отделения Хо поманил его к себе.

Лу Вэньбинь был похож на веселого оленя, бегущего навстречу Санте.

– Директор отделения.

– С сегодняшнего дня вы будете учиться технике М–Тана у Лин Жаня. Все, что вы узнаете, очень важно, – Хо Цунцзюнь развернулся и ушел после того, как закончил говорить. Он не дал Лу Вэньбиню ни секунды, чтобы среагировать.

Когда Лу Вэньбинь пришел в себя, его непосредственный начальник, заместитель директора отделения Ду уже встретился с ним лицом к лицу. Улыбаясь, он сказал: – Юный Лу, поздравляю. Техника М-Тан – это огромный проект в нашем отделении неотложной помощи. Даже в пределах всей провинции, это также проект высокого уровня. Это отличная перспектива в будущем. Для вас, будучи выбранным директором отделения в это время, будет шагом вперед, а также удачей. Вы должны сохранять хорошее отношение, упорно трудиться и постигать истинную суть техники.

В глазах Лу Вэньбиня появилось замешательство. До сих пор не полностью уверенный, он спросил: – Директор отделения, я буду помогать стажеру?

– Главный хирург – директор отделения Хо, Лин Жань – только первый помощник хирурга. Вы – второй помощник хирурга, – поправил Лу Вэньбиня заместитель директора отделения Ду.

– Но… Но, это просто слишком странно.

– А что в этом такого странного? Общество сегодня уже не судит героя по его академическому аттестату. Или что? Вы думаете, что вы должны быть первым помощником хирурга, а Лин Жань должен быть вторым только потому, что вы уже врач–ординатор, а он всего лишь интерн? – директор отделения Ду очень хотел добавить, что маршал Тянь Пэн [1] смог быть только вторым учеником своего мастера. Однако, чтобы не слишком волновать Лу Вэньбиня, заместитель директора отделения Ду решительно воспротивился этому порыву. Он решил сохранить эту тайну до вечера, когда начнется карточная игра.

Лу Вэньбинь казался ошеломленным, когда он сказал: – Мне все равно, буду ли я первым или вторым помощником хирурга, но…

– Тогда все должно быть хорошо, – заместитель директора отделения Ду похлопал Лу Вэньбиня по плечу и сказал: –Не нужно чувствовать себя обремененным, вы еще молоды и находитесь на стадии освоения новых навыков. Вы должны думать так: «Если я хочу овладеть техникой М–Тана, нужно ли мне беспокоиться о повышении до лечащего врача? Это хорошая возможность, которую другие врачи не смогут получить, даже если захотят.

Лу Вэньбинь тихо прошептал: – Тогда отдай её другим врачам.

Заместитель директора отделения Ду дважды кашлянул и сказал: – Ваша кандидатура нравится директору отделения Хо, и у меня нет права выбора в этом вопросе. Давайте просто оставим все как есть.

Закончив говорить, он повернулся и ушел по своим делам.

Лу Вэньбиню не к кому было обратиться за помощью и некому было выслушать его жалобы…

Куда бы он ни пошел, местные врачи избегали его.

Что же касается лечащих врачей, то Лу Вэньбинь не смел их беспокоить.

– Лу Вэньбинь, мы искали тебя, – сестра Ван Цзя ворвалась в комнату и схватила Лу Вэньбиня, – Вас не было ни в офисе, ни в операционной. Куда вы ушли?

– Я ... я тоже не знаю, – Лу Вэньбинь произнес эти слова слабо и быстро спросил: – Вы не знаете, где директор отделения Хо?

– Директор Хо Цунцзюнь пошел, чтобы связаться с Центром управления потока пациентов.

– Центр Управления Потоком Пациентов?

– Да. Произошел случай, когда пациент разорвал сухожилия на большом пальце в округе Лань Тай. Первоначально планировалось провести ампутацию. Однако директор отделения услышал об этом и связался с пациентом. Хо Цунцзюнь хотел, чтобы он приехал в наше отделение неотложной помощи, и сделать операцию техники М-Тана. Теперь он пытается убедить пациента, – ответила Ван Цзя на вопрос, заданный Лу Вэньбинем, и продолжила: – Доктор Лин сейчас в старой кладовой. Он сказал мне, чтобы я попросила тебя прийти туда и попрактиковаться. Увидимся.

– Стой... Подожди секунду, ты слишком быстро говоришь. В чем директор отделения Хо пытается убедить пациента? – Лу Вэньбинь был немного смущен.

Ван Цзя надулась и в мыслях назвала его недалеким. Тем не менее, она продолжала говорить: – Пациент планировал операцию по ампутации в основном из-за финансовых соображений. Стоимость операции по ампутации в местной больнице третичного класса B составляет около 3000 юаней. Если техника M-Тана будет выполнена для сшивания сухожилий, то оплата составит около 6000. Хо Цунцзюнь предложил сократить расходы наполовину в надежде, что пациент примет приглашение и согласится на операцию по методике М-Тана.

– Пациент согласился на ампутацию, чтобы сэкономить деньги? Лу Вэньбинь, молодой врач, который только что закончил стандартное обучение, был очень шокирован. Он подумал про себя, а затем сказал:

– Поскольку директор отделения Хо предложил снизить плату, пациент должен приехать, не так ли? Зачем ему было его уговаривать?

– Медицинские расходы – это не то же самое, что операция, – Ван Цзя была медсестрой в течение нескольких лет. Она видела больше пациентов, чем Лу Вэньбинь, поэтому она просто сказала: – Пациенты должны арендовать автомобиль за 1000 юаней, чтобы добраться из округа Лань Тай в Юн Хуа. Не говоря уже о том, что стоимость лечения будет выше по сравнению с его местными расходами на лечение. Кроме того, после операции по ампутации пациент может быть выписан из больницы очень скоро и вернуться к работе. Но восстановительный период для сухожилий сгибателя будет более длительным. У пациента нет ни медицинской страховки, ни постоянной работы. Теперь его расходы возрастут, а доходы уменьшатся. Поэтому директор отделения Хо поехал его уговаривать.

У Лу Вэньбиня было много вопросов, но он не смог задать их вслух.

– Поторопись, доктор Лин ждет, – настаивала Ван Цзя.

Лу Вэньбиню ничего не оставалось, как последовать за ней в старую кладовую. Она располагалась на том месте, где раньше стационарное отделение складировало свои товары и материалы. В настоящее время он использовался для хранения некоторых сырых бензол и старых товаров, которые не часто перемещались. Лу Вэньбинь работал в отделении неотложной помощи уже несколько лет, но он только дважды заходил на склад за продуктами.

Когда они добрались до места и толкнули дверь, первое, что он увидел, был ряд свиных ножек.

Белые сырые свиные ножки висели под абажуром. Лин Жань стоял прямо посреди комнаты. Наряду со старой, мрачной атмосферой в кладовой, сцена выглядела как странный ритуал в движении.

– Доктор Лин, мы пришли, – крикнула Ван Цзя, чтобы развеять странную мысль, возникшую в ее голове.

Лицо Лу Вэньбиня слегка побледнело, прежде чем он спросил: – А свиные ножки тоже из кладовой?

– Я их купил. Лин Жань поднял голову и посмотрел на Лу Вэньбиня, говоря: – Доктор Лу, я собираюсь использовать сухожилие сгибателя в задней лапе свиньи в качестве экспериментального материала. Мы должны попробовать это в команде?

На самом деле, Лин Жань больше хотел, чтобы Лу Вэньбинь попробовал сам. В противном случае, если он возьмет себе помощника, который ничего не понимает в технике М-Тана, это ни к чему хорошему не приведет.

Лу Вэньбинь не мог не чувствовать себя немного неуверенно.

– Я разрезал глубокое сухожилие в плюснефаланговом суставе [2] горизонтальным способом, – Лин Жань держал скальпель, указывая на свиную ногу перед собой, – Это в равносильно травме для восстановления сухожилия сгибателя, обнаруженной в зоне II пястно–фалангового сустава [3]. Теперь я продемонстрирую, выполнив один набор швов для вас.

Лин Жань не спрашивал мнения Лу Вэньбиня. Он просто начал объяснять и показывать предварительную подготовку. Вскоре после этого Лин Жань отложил скальпель и взял иглодержатель.

– Что мы будем делать, если директор отделения Хо не сумеет уговорить пациента? – неожиданно спросил Лу Вэньбинь.

В движениях Лин Жань не было ни малейшего признака нерешительности. Он только сказал: – С тех пор как мы начали искать пациентов, нет никакой точности, что мы сможем их найти. Мы просто будем спокойно ждать, и все будет хорошо.

Пока он говорил, игла, которую он держал в руке, уже проткнула сухожилие сгибателя задней ноги свиньи.

Один стежок за другим…

Лин Жань просто продолжал шить, не говоря ни слова. Тем не менее, направление операции было немного скорректировано в соответствии с темпом, в котором было удобно участвовать Лу Вэньбиню. Он тихо сглотнул.

Примечание переводчика:

1. Маршал Тянь Пэн: упоминается как командующий небесными военно-морскими силами в китайской истории под названием "Путешествие на Запад".

2. Плюснефаланговый сустав: суставы между плюсневыми костями стопы и проксимальными костями пальцев ног. (Источник: Википедия)

3. Пястно–фаланговый сустав: самые крупные суставы кисти, расположенные между пястными костями и проксимальными фалангами пальцев.

59 практика

Ремонт сухожилий был кропотливой работой. Можно было долго возиться с сухожилиями сгибателей на задних лапах свиньи.

Лин Жань тоже не торопился. Он просто шел по своим следам в операции в неторопливом темпе. Это была возможность для него попрактиковаться, а также возможность объяснить технику м–Танга двум другим.

Техника мастер–уровня М–Танг была действительно великолепна. Но это был еще далеко не идеальный уровень. Главное отличие заключалось в успешности операции и восстановлении работоспособности руки после операции.

Конечно, типичная травма сухожилия сгибателя не так уж сильно отличалась от тех, кто владел мастер–уровнем или совершенной техникой м–Танга. Вероятность неудачи для обоих была чрезвычайно низкой, если просто выполнить операцию с использованием фиксированной процедуры. Кроме того, даже если не следовать процедуре, сама операция все равно будет успешной. Дело было просто в том, что степень выздоровления не была бы

идеальной. Это может быть на 20% или 30% ниже, чем ожидаемая скорость восстановления. Однако степень выздоровления все равно будет выше, чем у большинства успешных случаев врачей.

Но опять же, Лин Жань не мог надеяться, что все случаи, которыми он занимался, будут типичными случаями повреждений сухожилий сгибателей.

Большинство неудачных случаев происходило в нетипичных ситуациях.

Атипичные случаи были также самой большой проблемой для врачей. Развитие клинической медицины можно рассматривать как процесс, который постепенно вводил людей с атипичными медицинскими заболеваниями, атипичными анатомическими структурами, атипичными физическими состояниями и атипичными травмами в типичные медицинские случаи.

Возьмем, к примеру, аппендицит, который, как известно, является самой простой лапароскопической операцией по современным стандартам. Смертность от этого заболевания за последние сто–тысячу лет была больше, чем у поэтов, чьи стихи были опубликованы. Современная медицина была способна победить аппендицит благодаря постепенному накоплению опыта у врачей, которые проводили эту операцию в течение долгого времени. Например, Колинс собрал данные о 50 000 случаях аппендицита еще в 1995 году, составив резюме о положении, в котором аппендикс будет находиться в организме человека. Это подтвердило, что аппендиксы 95,48% людей были расположены в нижней части их правого живота. Только у 0,58% людей аппендиксы располагались в правом верхнем отделе живота. Это дало хирургам идею сначала вырезать нижнюю правую часть для аппендикса. Если они не смогут найти аппендикс там, они будут искать его в правом верхнем углу. Если они все еще не могут найти его, они просто перейдут к нижнему левому краю. Им не нужно было смотреть через кишечник во весь желудок вслепую…

Хирурги теперь знали, что существует восемь аномальных положений аппендикса, шесть различных случаев дисплазии [1], четыре типа деформаций, а также четыре типа эктопических тканей[2]. Оттуда эти

случаи, которые когда–то были классифицированы как атипичные случаи, были классифицированы как типичные ситуации.

Разрез, необходимый для удаления аппендикса при лапаротомии, также увеличился с длины руки до длины пальца. Позже, это было улучшено хирургу, только требующему трех отверстий под лапароскопией…

То же самое было и с техникой м–Танга.

С момента своего появления в 90–х годах, эта техника использовалась для лечения типичных повреждений сухожилий сгибателей. Позже он медленно улучшался.

Лин Жань оценил, что идеальная техника уровня М–Тан должна быть способна нацелить большинство повреждений сухожилий сгибателей в зоне II. диапазон для мастер–уровня также не должен сильно отличаться. Однако успешность и эффективность некоторых нетипичных случаев, которые появляются в редких случаях, показали бы более низкие результаты.

В любом случае, врачи не могли гарантировать, с какими пациентами они встретятся.

Поскольку директор отделения Хо надеялся вырвать бизнес из отделения хирургии кисти, большое количество пациентов с травмами сухожилий сгибателей определенно будет отправлено туда в обозримом будущем. Как только число пациентов увеличится, атипичные случаи, безусловно, появятся, и им даже нужно будет увидеть, насколько далеко эти атипичные случаи были от типичных случаев.

Лин Жань не надеялся, что система просто пошлет ему в подарок совершенную технику уровня М–Танг.

До настоящего момента он мог получить только книгу навыков 1–го уровня, открыв про

обновление навыков уровня. Диапазон выбора для обновления был также ограничен базовыми навыками.

Техника мастер–уровня М–Тан была приобретена путем активации одной книги умений. Это был своего рода хирургический метод. Однако у Лин Жань не было даже малейшей уверенности в том, сможет ли он получить совершенную технику м–Танга уровня или другие методы ремонта сухожилий из подобных книг навыков.

По правде говоря, даже если бы система дала ему новую книгу навыков, лучшим возможным сценарием было бы только расширение его личной библиотеки навыков. Он не мог усовершенствовать свою технику м–Танга–которая уже была на уровне мастера–до идеального уровня.

Значение для него было слишком низким. Он принял бы такое решение только в том случае, если бы был глуп, а он не был глуп. Лин Жань уже проверял его IQ–уровень раньше.

Он получил ответ на вопрос, что ему следует делать, когда серьезно проанализировал ситуацию. Лучший способ для Лин Жань стать лучше – это на самом деле повысить уровень своих навыков.

Он уже был лучшим врачом в Юн Хуа с точки зрения техники м–Тан. Если бы он продолжал делать операции, было бы очевидно, что ему станет лучше.

Суть статьи придет к вам после того, как вы прочитаете ее более ста раз. То же самое касалось проведения операций.

Если бы можно было выполнять один и тот же хирургический метод более ста раз, даже слабаки были бы способны рано или поздно достичь уровня выше среднего.

Если бы врач мог выполнять один и тот же хирургический метод более тысячи раз, этот врач определенно стал бы превосходным в этой области.

Лин Жань зашивал сухожилия сгибателей, которые он перерезал в задней части стопы, и делал это аккуратно. Время от времени он тоже говорил.

"После того, как вы проникнете в сухожилие иглой горизонтально, вставьте иглу на противоположной стороне сухожилия ровно настолько, чтобы вертикально проникнуть иглой обратно в сухожилие…

– Завяжи узел ближе к концу.

"Зафиксируйте вторую петлю нити в узле первой петли нити, затем снова пронзите сухожилие иглой.

–Ты можешь завязать еще один узел на самом конце сухожилия. Будет лучше, если вы сделаете это в центре ладони."

Лин Жань носил увеличительные очки. Он сосредоточился на середине своего поля зрения. Он не повернул головы назад.

Но Лу Вэньбинь знал, что Лин Жань обращается к нему.

Руки Лу Вэньбиня тоже тихо двигались сами по себе. Он даже не осознавал этого.

Он все еще был далек от овладения техникой м–Танга. Можно даже сказать, что он все еще не очень понимал, что делает Лин Жань и почему он это делает. И это несмотря на то, что Лин Жань однажды объяснил ему всю процедуру.

Тем не менее, нужно было бы изучить его шаг за шагом, как это, чтобы понять и освоить хирургический метод.

Процесс сшивания не был какой–то техникой боевых искусств из какого–то тайного Писания. Те, кто хотел изучить его, могли легко найти информацию о нем.

Однако лишь очень немногие могли получить возможность лично наблюдать за самим процессом, а тем более выступать в роли ассистента. Это был самый быстрый способ узнать истинную сущность определенного метода.

Лу Вэньбинь вдруг немного разволновался. Если бы он действительно мог овладеть техникой м–Танга, как бы все обернулось для него?

Поскольку отделение неотложной помощи действительно собиралось вырвать бизнес из отделения хирургии кисти, отделение не могло полагаться только на Лин Жань. Лин побежал был человеком, который сделал первый выстрел. Люди считали его знаменосцем, который стоял на фронте в бою. Следовательно, Хо Конджун определенно будет искать способ набрать новые силы, чтобы заполнить пробелы после ухода Лин Жань.

К этому времени он может делать такие вещи, как получать врачей из других больниц, переводить рабочую силу из отделения хирургии рук или даже проводить обучение в самом отделении неотложной помощи для этой техники.

И независимо от того, какой метод Хо Конджун решил использовать, он представлял бесконечные возможности для врачей–резидентов, таких как сам Лу Вэньбинь.

Самым важным было то, что Лу Вэньбинь обнаружил, что Лин Жань готов учить его.

Хотя он не был похож на некоторых врачей, которые направляли их устно и требовали, чтобы они выполняли шаги сами, у Лу Вэньбиня все еще была отличная возможность, тем более что собственные навыки Лин Жань были превосходны. Лу Вэньбиню было легко поднять свои ожидания в этом отношении.

По сравнению с этим, неловкость от необходимости быть ассистентом для стажера, казалось, уменьшилась. Он уже не был таким сильным, как вначале.

От молодых врачей в основном требовалось быть бесстыдными, чтобы чему–то научиться.

– Доктор Лин."Ван Цзя вернулась после того, как ей позвонили. – Директор отделения Хо готовится к возвращению. Подсчитано, что ему понадобится четыре часа, чтобы вернуться."

–О, к тому времени уже пора будет заканчивать работу.– Лин ран на мгновение задумался и сказал: – нам нужно подумать о нашем ужине."

Лу Вэньбинь в сотый раз поднял голову и посмотрел на свиную ногу, которая висела в воздухе, прежде чем он выпалил: "я знаю, как готовить свиные рысаки."

Лин Жань и Ван Цзя посмотрели на Лу Вэньбиня.

–Когда я был слугой, я довольно часто приносил с собой еду. Иногда я также покупал свиные задние лапы, чтобы приготовить их ... " Лу Вэньбинь чувствовал себя немного смущенным, когда говорил.

– Не забудь снять нитки, когда будешь готовить.– Лин ран на мгновение улыбнулся, заставив начальника отдела почувствовать себя так, словно он только что вдохнул свежий воздух. Он также стал более восторженным.

Ван Цзя быстро помог ему убрать задние лапы свиньи. Она уже снимала нитки, когда спросила, немного неуверенно: – а пациенты и их семьи повернутся и побегут, если увидят, что мы жуем свиные рысаки?"

Лин Жань стоял позади них и томно говорил: "пациенты не будут быстро бегать, так как они ранены. Мы можем поймать их обратно."

Свет заходящего солнца был сильным и ослепительным.

В старой кладовке с белыми стенами и белыми потолками свободно покачивались свиные лапки. Он отбрасывал в комнате странную тень.

Примечание переводчика:

1. Дисплазия: термин, используемый в патологии для обозначения аномалии развития или эпителиальной аномалии роста и дифференцировки (Источник: Википедия).

2. Эктопическая ткань: эктопическая–это слово, используемое с приставкой ecto, что означает " неуместно.". Здесь это означает ткани, которые расположены в месте, удаленном от обычного местоположения. (Источник: Википедия)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 59**

59 глава: Практика

Восстановление сухожилий являлось кропотливой работой. Можно было долго возиться с ними на задних лапах свиньи.

Лин Жань не торопился. Он просто выполнял этапы операции в неторопливом темпе. Это была возможность попрактиковаться, а также возможность объяснить технику М-Тана двум другим.

Техника мастер-уровня М-Тан была действительно великолепна. Но это был еще далеко не идеальный уровень. Главное отличие заключалось в успешности операции и восстановлении работоспособности руки после операции.

Конечно, типичная травма сухожилий сгибателя приравнивалась по сложности к мастер-уровню или совершенной техникой М-Тана. Вероятность неудачи для обоих была чрезвычайно низкой, если просто выполнять операцию с использованием фиксированной процедуры. Кроме того, даже если не следовать процедуре, сама операция все равно будет успешной. Дело было в том, что степень выздоровления не была идеальной. Это может быть на 20% или 30% ниже, чем ожидаемая скорость восстановления. Однако степень выздоровления все равно будет выше, чем у большинства успешных случаев врачей.

Но опять же, Лин Жань не мог надеяться, что все случаи, которыми он занимался, будут типичными случаями повреждений сухожилий сгибателей. Большинство неудачных случаев происходило в нетипичных ситуациях.

А типичные случаи тоже были большой проблемой для врачей. Развитие клинической медицины можно рассматривать как процесс, который постепенно вводил людей с нетипичными медицинскими заболеваниями, анатомическими структурами, физическими состояниями и травмами в обычные медицинские случаи.

Возьмем, к примеру, аппендицит, который, как известно, является самой простой лапароскопической операцией по современным стандартам. Смертность от этого заболевания за последние тысячу лет была больше, чем у поэтов, чьи стихи были опубликованы. Современная медицина была способна победить аппендицит благодаря постепенному накоплению знаний и опыта у врачей, которые проводили эту операцию в течение долгого времени. Например, Колинс собрал данные о 50 000 случаях аппендицита еще в 1995 году, составив краткую информацию о положении аппендикса в теле человека. Это подтвердило 95,48% людей, что аппендиксы были расположены в правой нижней части их живота. Только у 0,58% пациентов аппендиксы располагались в правом верхнем отделе живота. Это дало хирургам идею сначала вырезать нижнюю правую часть аппендикса. Если они не смогут найти аппендикс там, они будут искать его в правом верхнем углу. Далее не найдя его, они просто перейдут к нижнему левому краю. Им не нужно было слепо заглядывать в кишечник всего живота ... Хирурги теперь знали, что существует восемь аномальных положений аппендикса, шесть различных случаев дисплазии [1], четыре типа деформаций, а также четыре вида эктопических тканей[2]. Поэтому эти случаи, которые когда-то были классифицированы как нетипичные случаи, стали классифицировать как типичные ситуации.

Разрез, необходимый для удаления аппендикса при лапаротомии, уменьшился с длины руки до длины пальца. Позже, хирурги стали делать только три разреза для этой операции…

То же самое было и с техникой М-Тана.

С момента своего появления в 90-х годах, эта техника использовалась для лечения обычных повреждений сухожилий сгибателей. Позже она медленно улучшалась.

Лин Жань оценил, что идеальная техника уровня М-Тан должна быть нацелена на большинство травм сухожилий сгибателей в Зоне II. Диапазон для мастер-уровня также не должен сильно отличаться. Однако успешность и эффективность некоторых нетипичных случаев, которые появляются очень редко, показали бы более низкие результаты. В любом случае, врачи не могли знать, с какими пациентами они встретятся.

Поскольку директор отделения Хо надеялся урвать бизнес отделения хирургии кисти, большое количество пациентов с травмами сухожилий сгибателей определенно будет отправлено именно туда в обозримом будущем. Как только число пациентов увеличится, определенно также появятся нетипичные случаи, и им придется увидеть, насколько эти случаи отличаются от типичных.

Лин Жань не надеялся, что система просто пришлет ему в подарок совершенную технику уровня М-Танг. До настоящего момента он мог получить только книгу навыков первого уровня, открыв для себя новые знания. Диапазон выбора для освоения был ограничен базовыми навыками.

Техника мастер-уровня М-Тан была приобретена путем активации одной книги умений. Это был своего рода хирургический метод. Однако у Лин Жаня не было даже малейшей уверенности в том, сможет ли он изучить совершенную технику М-Тана или другие методы лечения сухожилий из подобных книг.

По правде говоря, даже если бы система дала ему новую книгу навыков, лучшим возможным сценарием было бы только расширение его личных навыков. Он не мог усовершенствовать свою технику М-Тана – которая уже была на уровне мастера, до идеального уровня.

Он не придавал этому большого значения, а принял бы его только в том случае, если бы был глуп, кем он не являлся. Лин Жань уже проверял свой IQ-уровень раньше.

Он ответил на свой вопрос, что ему следует сделать, когда хорошо проанализировал ситуацию. Лучший способ для Лин Жаня стать лучше – это на самом деле повысить уровень своих умений.

Он уже был лучшим врачом в Юн Хуа с точки зрения техники М-Тана. Если бы он продолжал делать операции, было бы очевидно, что он станет еще искуснее.

Суть статьи придет к вам после того, как вы прочитаете ее более ста раз. То же самое касалось проведения операций.

Если бы можно было выполнять один и тот же хирургический метод более ста раз, даже слабаки были бы способны рано или поздно достичь уровня выше среднего. Или врач мог выполнять один и тот же хирургический метод более тысячи раз, то определенно стал бы превосходным в этой области.

Лин Жань аккуратно зашивал сухожилия сгибателей, которые он перерезал в задней части стопы. Время от времени говорил: – После того, как вы проникнете в сухожилие иглой горизонтально, вставьте ее на противоположной стороне сухожилия ровно настолько, чтобы вертикально проникнуть иглой обратно в сухожилие…

– Завяжи узел ближе к концу.

– Зафиксируйте вторую петлю нити в узле первой петли, затем снова пронзите сухожилие иглой.

– Вы можете завязать еще один узел на самом конце сухожилия. Будет лучше, если вы сделаете это в центре ладони.

Лин Жань носил увеличительные очки. Он сосредоточенно смотрел в центр, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Но Лу Вэньбинь знал, что Лин Жань обращается к нему. Его руки тоже тихо двигались сами по себе, даже не осознавая этого.

Он все еще был далек от овладения техникой М-Тана. Можно даже сказать, что все еще не очень понимал, что делает Лин Жань и почему он это делает. И это несмотря на то, что Лин Жань объяснил ему всю процедуру. Тем не менее, нужно было изучить это, шаг за шагом, чтобы понять и освоить хирургический метод.

Процесс сшивания не был какой-то техникой боевых искусств из тайного писания. Те, кто хотел изучить его, могли легко найти информацию о нем.

Однако лишь очень немногие могли получить возможность лично наблюдать за самим процессом, а тем более выступать в роли ассистента. Это был самый быстрый способ изучить данный метод.

Лу Вэньбинь немного разволновался. Если бы он действительно мог овладеть техникой М-Тана, как бы все обернулось для него?

Поскольку отделение неотложной помощи действительно собиралось забрать бизнес из отделения хирургии кисти, оно не могло полагаться только на Лин Жаня. Он считался бы человеком, который сделал первый выстрел. Люди считали его знаменосцем, который стоял на фронте в бою. Следовательно, Хо Цунцзюнь определенно будет искать способ набрать новых умелых людей, чтобы заполнить пробелы после ухода Лин Жаня.

К этому времени он мог делать такие вещи, как обучать врачей из других больниц, переводить людей из отделения хирургии рук или даже проводить обучение в самом отделении неотложной помощи этой технике.

И независимо от того, какой метод Хо Цунцзюнь решил использовать, он представлял бесконечные возможности для врачей-резидентов, таких как сам Лу Вэньбинь. Самым важным было то, что Лу Вэньбинь обнаружил, что Лин Жань готов учить его.

Хотя он не был похож на некоторых врачей, которые направляли их устно и требовали, чтобы они выполняли шаги сами, у Лу Вэньбиня все еще была отличная возможность, тем более что собственные навыки Лин Жаня были превосходны. Лу было легко оправдать свои ожидания в этом отношении.

По сравнению с этим, неловкость от необходимости быть ассистентом для стажера, стала менее ощутимой. Он уже не был таким сильным, как вначале.

От молодых врачей в основном требовалось быть бесстыдными, чтобы чему-то научиться.

– Доктор Лин, – Ван Цзя вернулась после того, как ей позвонили, – Директор отделения Хо возвращается. Ему понадобится примерно четыре часа, чтобы вернуться.

– О, к тому времени уже пора будет заканчивать работу, – Лин Жань на мгновение задумался и сказал: – Нам нужно подумать о нашем ужине.

Лу Вэньбинь в сотый раз поднял голову и посмотрел на свиную ногу, которая висела в воздухе, прежде чем он выпалил: – Я знаю, как готовить свиные ножки.

Лин Жань и Ван Цзя посмотрели на говорившего.

– Когда я работал охранником, то довольно часто носил с собой еду. Иногда я также покупал свиные задние ножки, чтобы приготовить их ..., – Лу Вэньбинь чувствовал себя немного смущенным, когда говорил.

– Не забудь снять нитки, когда будешь готовить, – Лин Жань улыбнулся, заставив начальника отдела почувствовать, словно он только что сделал глоток свежего воздуха и улыбнуться.

Ван Цзя быстро помогла ему убрать задние лапы свиньи. Она уже снимала нитки, когда спросила, немного неуверенно: – А пациенты и их семьи развернутся и сбегут, если увидят, что мы жуем свиные ножки?

Лин Жань стоял позади них и тихо говорил: – Пациенты не смогут быстро бегать, так как они ранены. Мы можем поймать их обратно.

Свет заходящего солнца был ослепительным. В старой кладовке с белыми стенами и потолками свободно покачивались свиные ножки. Они отбрасывали в комнате странную тень.

Примечание переводчика:

1. Дисплазия: термин, используемый в патологии для обозначения аномалии развития или эпителиальной аномалии роста и дифференцировки (Источник: Википедия).

2. Эктопическая ткань: эктопическая-это слово, используемое с приставкой ecto, что означает "неуместно". Здесь это означает ткани, которые расположены в месте, удаленном от обычного местоположения. (Источник: Википедия)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 60**

60 глава: Операция

На Лу были одеты увеличительные очки, а щипцами поочередно удалял волосы с ног свиньи. Это был метод обучения, который предложил ему Лин Жань. Он понимал, что это имеет смысл.

До этого Лу Вэньбинь никогда не пользовался увеличительными стеклами, не говоря уже о том, чтобы сделать операцию своими руками. Независимо от того, носил ли он очки, чтобы удалить волосы свиньи или выщипать волосы из кожи пациента, для него это не имело значения.

В больнице Юн Хуа только отделение хирургии кисти обеспечивало подготовку к использованию микроскопов в хирургии для врачей-ординаторов. Стандарт мастерства сшивания у Лу был среднего уровня. У него не было возможности попрактиковаться во время стажировки. Несмотря на то, что в данный момент он снимал только свиной волос, он был очень внимателен к своей задаче.

Удалив покров с трех свиных ног, Лу Вэньбинь отнес их на кухню общежития, расположенной неподалеку от больницы и приготовил тушеное мясо. В больнице работало много холостяков, поэтому в общежитии была не только библиотека, но также кухня и прачечная. И из-за этого врачи, у которых было меньше времени на отдых и низкий годовой доход, могли сносно жить, хотя и с трудом.

– Там еще остались остатки приправ, которые закупил ранее. Я добавил вино для приготовления, соевый соус, лук, имбирь, перец, чили, анис[1], лавровый лист[2], Цао Гуо[3]..., – Лу Вэньбинь тяжело дышал после того, как он торопливо вернулся назад. Он рассказал о своем блюде: – Оно будет готово к подаче после того, как потушится около двух часов. К тому времени у каждого из нас будет по одной свиной ножке. Это прекрасно!

– Когда я слушаю тебя, это действительно звучит восхитительно, – Ван Цзя слегка коснулась своего живота. Теперь она чувствовала себя немного голодной.

Лу Вэньбинь посмотрел на Лин Жаня и спросил: – Доктор Лин, ничего если мы вместе будем готовить?

– Конечно. Голова Лин Жань оставалась низко опущенной, пока он продолжал работу с сухожилиями.

Ассистент был очень воодушевлен. Он улыбнулся и сказал: – Вкус не должен быть плохим. Свиные ножки, которые вы выбрали, очень хорошие. Мясо густое, и в нем много коллагенов. Я немного порезал их, чтобы было удобнее впитывать специи…

Глаза молодой медсестры сверкнули, и она сказала: – Доктор Лин знает, как выбирать свиные ножки... Каждый раз, когда я следую за своей бабушкой на рынок, она выбирает свиные ножки.

Лин Жань на мгновение поднял голову, разминая шею, а затем сказал: – Я должен был выбрать те, у которых есть толстые и большие сгибатели сухожилий, чтобы их можно было использовать в качестве экспериментальных материалов. Это был ответ, который никогда не приходил в голову ни Ван Цзя, ни Лу.

Лу Вэньбинь надел увеличительные стекла и стоял на месте, как помощник Лин Жаня, наблюдая за его работой. Доктор Лин повторял процесс выполнения техники М-Тана шаг за шагом. По правде говоря, Лу был немного смущен, наблюдая за процессом. Однако, по крайней мере, запомнил, что делает Лин Жань после того, как тот повторил этот процесс много раз.

Лу Вэньбинь был не мог различить цель определенных этапов процедуры, но он был в состоянии понять некоторые части операции. Ассистент знал, когда пришло время использовать ретрактор, чтобы растянуть кожу, а потом отойти в сторону, позволяя Лин Жаню продолжить.

– Потяни за нить, – Лин Жань, наконец, дал ему команду.

Лу был удивлен, прежде чем он радостно взял в руки шовную нить, практически не держа ее, как будто это было что-то драгоценное.

Одна свиная нога за другой…

В ситуации, когда ему не нужно было учитывать стерилизацию перед операцией, а также послеоперационное восстановление пациента, Лин Жань только выполнил несколько важных шагов и быстро использовал остальные свиные ноги.

Бип, бип…

Бип, бип, бип…

Телефон Лу Вэньбиня тихо зазвонил.

– МММ ... Свиные ножки готовы.

В тот момент, когда он сказал это, Ван Цзя мгновенно почувствовала, как голод овладел ею и сказала: – Иди и принеси их. Мы пообедаем, прежде чем продолжим операцию.

Лу Вэньбинь бросил взгляд на Лин Жаня.

– Доктор Лин, может, мне сначала сходить за свиными ножками?

Лин Жань кивнул и сказал: – Принеси их с собой.

Затем Лу перевел взгляд на кучу свиных ножек, которые они зашили раньше.

– Свиные ножки все равно будут вкусными, даже если они холодные, – Ван Цзя не могла не согласиться с предложением Лин Жаня.

Поэтому Лу Вэньбинь с трудом собрал их всех и поспешно вернулся в гостиницу.

.....

Десять часов вечера.

Пациент появился в отделении неотложной помощи намного позже предполагаемого времени прибытия. Вместе с пациентом пришли его родители, жена и два брата.

Охранник скорой помощи вел себя так, словно столкнулся со злейшим врагом. Но в конце концов, он позволил людям войти.

Хо Цунцзюнь, казался, немного уставшим. Он не давал Лин Жаню слишком много советов после того, как встретил его. Все, что он хотел сказать, могло подождать до тех пор, пока они не войдут в операционную.

Лу Вэньбинь нервничал и был взволнован. Он был в операционной почти сотню раз, но большую часть времени находился там для операций первого или второго уровня. Ему редко удавалось поучаствовать в крупных операциях, связанных со сложными техниками вроде техники М-Тана.

Если бы не статус Лин Жаня, который заставлял всех стесняться работать с ним. Первым помощником был бы лечащий врач или главный ординатор, знакомый с операцией. Главными ординаторами были врачи-резиденты, которых собирались повысить до лечащих врачей. Им обычно приходилось выдерживать тренировки высокой интенсивности. Ассистенты должны были оставаться в больнице все время, чтобы их медицинские навыки могли значительно улучшиться, а так же были значительно искуснее, чем другие обычные врачи-резиденты.

Для сравнения, Лу Вэньбинь был всего лишь ординатором с самой низкой квалификацией. Но если бы это было не так, его не послали бы ассистировать Лин Жаню.

Он машинально надел хирургический халат, вымыл руки и отправился в операционную. Все лампы в первой операционной были включены. В помещении было гораздо светлее, чем в старой кладовке. По какой-то причине, это заставило Лу Вэньбиня быть более уверенным в себе.

Лу воспользовался возможностью задать вопросы до того, как появились медсестра, анестезиолог и пациент: – Доктор Лин, операция вот-вот начнется. У вас есть еще какие-нибудь советы для меня? Лин Жань немного подумал и сказал: – Не выбрасывай тушеное мясо. Уверенность, которую Лу Вэньбинь создал в самом начале, с громким треском разлетелась на куски.

.....

– Все готовы?

Директор отделения Хо вошел в операционную с поднятыми руками. На нем была хирургическая маска, а также шапочка на голове соответственно.

Лу Вэньбинь, Ван Цзя и остальные подсознательно выпрямили спины.

Директор отделения Хо улыбнулся и спросил Лин Жаня: – Вы просмотрели карту пациента? Как вы оцениваете его состояние?

– Стандартная травма сгибателя сухожилий в зоне II. Уровень успеха должен быть очень высок, – сказал Лин Жань.

– Хорошо, что вы уверены в себе, – сказал Хо Цунцзюнь. Мы можем обсуждать показатели успеха между собой, но никогда не обсуждаем подобные вещи в присутствии членов семьи пациента.

Так как он знал, что Лин Жань был новичком, директор отделения немедленно объяснился: – Пациенты никогда не будут считать себя среди тех, кто не может выздороветь, особенно те, которые не могут поправиться после операции с высокими шансами на успех. Они скажут, что их операция имела высокую вероятность успеха, а вы – тот, кто потерпел неудачу. Давайте не будем сейчас об этом говорить. Во время операции просто пожелаем, чтобы шансы на успех были высокими. Дайте себе хорошее начало, ха-ха…

В глазах Лин Жаня директор отделения Хо был самым нервным из немногих людей в операционной. Пока он говорил, его логика и рассуждения были явно не такими, как обычно.

Стерилизация была подтверждена, чтобы все было идеально.

Еще до того, как Хо Цунцзюнь взял скальпель, предупредил: – Лин Жань, ты главный хирург этой операции.

– Хорошо, – Лин Жань больше ничего не сказал. Он просто осторожно повернул палец пациента и посмотрел на него. Затем он взял ручку и аккуратно нарисовал многоугольную цепь [4].

Основание большого и указательного пальцев пациента было проколото железным стержнем, что привело к разрыву сгибателя сухожилия большого пальца. Место разрыва не было видно с позиции раны. Поэтому пришлось разрезать еще одно отверстие. Хо Цунцзюнь молча наблюдал за происходящим.

Он был военным врачом с опытом работы в общей хирургии. Провел некоторые исследования открытых Лин Жанем, хотя в настоящее время его внимание было больше сосредоточено на ожогах. У него также был некоторый опыт в наложении сухожильных швов, но никогда не пробовал накладывать швы на сгибателя сухожилий на пальцах.

Как только Лин Жань проведет успешную операцию, Хо Цунцзюнь, скорее всего, не будет делать ненужных комментариев. Лин Жань взял скальпель и глубоко вздохнул. Затем он медленно сделал надрез. По сравнению с техникой наложенного шва на уровне мастера, навыки в использовании скальпеля были все еще как у новичка. Ему только недавно удалось отточить это умение, когда он выполнял разборку и наложение швов.

Однако, по сравнению с навыками, необходимыми для использования хирургического ножа во время дебридинга, потребность в этой операции была намного выше.

Лин Жань разрезал кожу пациента слой за слоем, потратв на это примерно четыре-пять минут. Его результаты были намного хуже, чем средний показатель для хирургов.

Анестезиолог Су Цзяфу имел странное выражение лица, когда он бросил на Лин Жаня несколько взглядов. Однако он не произнес ни слова.

Хо Цунцзюнь тоже молчал.

– Рука пациента открыта, – Лин Жань был весь в поту.

В то же время голос системы эхом отозвался в его голове.

[Миссия новичка – исцелить пациента]

[Детали миссии – наложите шов на сгибателей сухожилия пациента]

[Ограничение по времени – 10 дней]

Примечание переводчика:

1. Анис: семена аниса, используемые в кулинарии и фитотерапии. (Источник: Википедия)

2. Лавровый лист: ароматный лист, обычно используемый в кулинарии. (Источник: Википедия)

3. Цао Гуо: имбирное растение, известное как "Амомум ЦАО-ко". Он растет на больших высотах в Юньнани, а также на Северном нагорье Вьетнама. Как дикие, так и культурные растения используются в лечебных целях. (Источник: Википедия)

4. Полигональная цепь: соединенная серия отрезков линии. (Источник: Википедия)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 61**

61 глава: Колюще-режущая игла

Лин Жань наблюдал за обнаженным сгибателем сухожилий, не сразу приступив к работе. Он много раз осматривал рентгеновский снимок пациента, но очень полагался на свои глаза, так как был ужасен в анализе рентгеновских снимков. Хо Цунцзюнь молча наблюдал за происходящим. Он понимал, что делает Лин Жань. Все хирурги доверяли своим глазам больше, чем чему-либо еще.

Если бы вы обратили пристальное внимание на проводимую операцию, то быстро обнаружили, что операции, которые позволили хирургам непосредственно исследовать тело пациента – это операции по пересадке органов, включая пересадку сердца, развивались бы гораздо быстрее. Если же вы посмотрите на это с точки зрения двадцать первого века, эти операции проводились в самых сложных условиях. Однако хирурги по-прежнему вызывались один за другим, чтобы взять на себя эту задачу. Или можно сказать, что они хватались за любого пациента.

Короче говоря, выполнение операции без использования других машин для оказания визуальной помощи было подобием хобби хирургов, а также любимым методом хирургии. Для них операции, такие как абдоминоскопия и операции, выполняемые с использованием хирургической системы да Винчи, были второсортными. Аортокоронарное шунтирование также было предпочтительнее по сравнению с использованием стентов…

– Разрез должен быть больше, – пробормотал себе под нос Лин Жань. Затем он приступил к работе.

Лу Вэньбинь невольно расширил глаза, когда услышал, что Лин Жаня, – Вы даже это можете сделать? Хо Цунцзюню пришлось приложить немало усилий, чтобы не заговорить. Хирургу было довольно неловко даже упоминать о том, что ему пришлось дважды порезать пациента.

Однако Лин Жань не знал об этом негласном правиле. Большую часть времени до этого оставался в процедурном кабинете и отделении неотложной помощи. Он не был ни в других отделениях, ни в операционной отделения неотложной помощи.

Лин был действительно неопытным, когда дело доходило до определения длины разреза. Он просто хотел увидеть больше, поэтому ему, естественно, пришлось сделать разрез длиннее. Это был единственный способ, когда операция могла быть проведена более легко. Из-за этого шрам пациента стал длиннее, но рубцы, очевидно, не были главным соображением, когда дело доходило до операций, связанных с разрывом сухожилий.

Как бы он ни старался свести к минимуму шрамы при разборке или наложении швов, он не стал бы так много думать об этом в такой момент. Шрам все равно останется, и его длина не будет иметь никакого значения. Вместо этого, вероятность успеха будет иметь огромное значение в жизни пациента.

При наилучших обстоятельствах послеоперационное общее активное движение(ОАД) было бы стопроцентным, и это означало бы, что диапазон движения пальца пациента не будет отличаться от обычного. ОАД считался превосходным, в то время как ОАД более семидесяти пяти процентов был приличным, с гарантированной способностью пациента выполнять ежедневные задачи.

Восемьдесят пять процентов пациентов, чьи сгибатели сухожилий были сшиты с использованием техники M-Тана, достигли бы отличного или хорошего ОАД. Это означало, что восемьдесят пять из ста человек, чьи сгибатели сухожилий были сшиты с помощью техники М-Тана, могли вернуться к нормальной повседневной жизни. Эти статистические данные было очень трудно получить, даже для сухожилий в других положениях с более низкой трудностью сшивания.

В большинстве обычных больниц, под руководством отличных врачей, достижение «удовлетворительно» ОАД между пятьюдесятью и семи десятью пятью процентами после сшивания сгибателей сухожилий было уже благословением. Несмотря на то, что пациенты с ОАДом такого диапазона все еще могли использовать свои пальцы, некоторые действия – такие как подметание пола, держание миски и очищение яйца – стали бы трудными и почти невозможными.

Но даже в этом случае, когда дело доходило до сшивания сгибателя сухожилий во многих больницах, не было бы так много пациентов, которые достигли «удовлетворительно» ОАД.

Лин Жань не заботился о том, что делают обычные врачи в больницах. Он стремился к большему. Однако не был уверен в результатах этой конкретной операции. Таким образом, он мог только стараться изо всех сил, чтобы повысить шансы на успех.

– Раскройте обе стороны кожи, – Лин Жань вытащил кортикальный слой кожи парой щипцов и передал их Лу Вэньбиню, пока тот занимался этим.

– Вот так, отлично,– несмотря на то, что Лу был немного встревожен, он без сучка и задоринки оттянул кортикальный слой кожи в сторону.

Повторив тот же шаг несколько раз, все сухожилие оказалось в поле зрения Лин Жаня.

Когда он судил об этом, основываясь на уровне мастерства, который он получил, было слишком много воздействия. Однако это облегчит операцию и увеличит лимит допуска.

Сухожилие пациента было разрезано уже почти двадцать часов назад. Контузия и травма сухожилия – что, безусловно, снизило бы уровень успеха – были в основном неизбежны. Вот почему Лин Жань предпочел, чтобы разрез был больше. Конечно, это было еще и потому, что у него было очень мало опыта, когда дело доходило до разрезов. Лин Жань снова посмотрел на обнаженное сухожилие. Он колебался не приступя к работе.

Сгибатели сухожилий существовали для того, чтобы согнуть пальцы на руках и ногах. У каждого человека их имелось по пять штук, которые тянулись от запястий до кончиков пальцев. Если вы посмотрите на анатомическую диаграмму, они будут похожи на резиновые ленты, прижатые к запястьям, а затем вытянутые в пять пальцев. Несмотря на то, что толщина каждого сухожилия сгибателя была примерно равна толщине провода зарядного устройства для айфона, они были чрезвычайно упругими и прочными. И наложение швов на сгибатель сухожилия было затруднено, потому что их упругость и прочность должны были сохраняться.

Операция должна была гарантировать, что сгибатель сухожилий не разорвется снова, чтобы гарантировано исполнять свою. Потеря прочности или упругости сгибателя сухожилий может привести к неудачной операции. Лин Жань смотрел на покрытый кровью, но в остальном белый, как кость, сгибатель сухожилия. В голове пронеслось несколько сценариев. Он не знал, что делать до начала операции, потому что был недостаточно опытен. Но сейчас у него не было времени на размышления. Очень скоро Лин Жань протянул руку.

– Иглодержатель.

Ван Цзя облегченно вздохнула и быстро передала иглодержатель с хирургической нитью, прикрепленным к игле. Она бы забеспокоилась за него, если бы он снова попросил скальпель.

Лин Жань нашел нужное место и без колебаний отправил иглу внутрь. Его движения были в более искусными по сравнению с тем, как он делал надрез.

Если бы вы описали это с помощью сравнений, то для Лин Жаню делать надрезы было все равно что разводить коров, а накладывать швы– просто есть говядину. Он даже испытывал восторг, держа в руках иглодержатель.

Игла сверкнула…

Каждое движение было точным…

Когда Лин Жань поднял иглодержатель, он наконец, показал свои навыки уровня мастера– навыки, которые победили Хо Цунцзюня. Он стоял рядом с Лин Жанем и смотрел, как коллега работает. Он был доволен, чем– то доволен собой и в то же время недоволен. Это был тот уровень мастерства, который позволил Хо Цунцзюню лично самому отправиться в округ Лай Тай.

Все тело Лу Вэньбиня дрожало. Он слышал о том, как Лин Жань впервые провел операцию по методу М-Тана, а также был свидетелем его мастерства, когда накладывал швы на ногу свиньи в старой кладовке. Последний инцидент дал Лу Вэньбиню более прямой обзор, но Лин Жань все-таки зашивал мертвые ноги и делал это очень «простым» способом, чтобы Лу мог понять шаги техники М-Тана.

В этот момент Лу Вэньбинь был последним, о чем думал Лин Жань. Чтобы уменьшить сложность задачи, он разрешил ассистенту работать с ним везде, где способен это сделать. А там, где был неспособен, Лин Жань брал руководство себе, не говоря ни слова. Затем он завершил весь процесс этого конкретного этапа в текущей операции.

Лу Вэньбинь почувствовал огромное давление всего за несколько минут и уже знал, что будет маргинализирован. Но он был не из тех, кто готов к этому, когда стоит перед операционным столом и лицом пациента, других врачей и медсестер. В этот момент Лу Вэньбиня еще меньше волновал тот факт, что ему было неловко выполнять работу ассистента перед стажером. Кроме того, навыки есть навыки. Это не изменится из-за чьей-то личности.

Лу Вэньбинь пристально посмотрел на обнаженное сухожилие, надеясь рассмотреть больше деталей. Естественно, Лин Жань заметил перемены в своем помощнике. Осмотрев так много ран в процедурном кабинете, он уже привык постоянно наблюдать за людьми вокруг себя.

Лин Жань слегка улыбнулся и сказал: – Это не очень отличается от сшивания сгибателя сухожилий свиньи, не так ли?

– А? Все по-другому, слишком по-другому. Лу Вэньбинь тоже не знал, что сказать, и отчаянно замотал головой.

Лин Жань пробормотал что-то в знак согласия, но оставил эту тему. Это оставило ассистента весьма разочарованным. В операционной наступила тишина. Только команды Лин Жаня эхом отдавались в операционной, время от времени.

– Ножницы.

– Щипцы.

– Надавите немного на повязку.

Несколько непривычный к тишине, анестезиолог Су Цзяфу несколько раз пошевелился, и стул под его телом заскрипел. Мысли блуждали: «Мне действительно нужно похудеть в этом году. Сбросить по крайней мере шестьдесят пять фунтов, чтобы я мог притвориться красивым молодым человеком. Но так делать нельзя, потому-что это не хорошо для здоровья, потерять слишком много веса за один раз». Он со скукой поднял голову посмотрев в сторону операционного стола, тут же встретился взглядом с Хо Цунцзюнем.

Что это был за взгляд?

Су Цзяфу быстро начал анализировать с его: «Директор отделения Хо когда он главный хирург любит поболтать. Однако сегодня главный Лин Жань,а он не любит болтать просто так. И директор Хо тоже ничего не говорит, потому что он беспокоится, что Лин Жаня отвлечёт эта болтовня. Итак ... Хо Цунцзюню скучно... так что, черт возьми, с этим свирепым взглядом, он определенно хочет мой стул. Су Цзяфу молча встал, выпрямился и сделал вид, что небрежно потягивается.

«Скрип»…

Не хватило времени, чтобы колесики маленького круглого табурета покатились, прежде чем табурет был утащен. Он издал звук скрежета. Директор отделения Хо забрал его. Он сел на табурет и сверкнул улыбкой старого вождя, которая уже давно должна была появиться.

Су Цзяфу мучительно вздохнул, даже не потрудившись потянуться. Он рассеянно подумал: «Если так пойдет и дальше, то я, наверное, сброшу больше восьмидесяти пяти фунтов. Это не годится, будут проблемы со здоровьем, если слишком похудею. В следующий раз просто буду любезничать с медсестрами и попрошу их принести еще один стул».

– Я закончил, – сказал Лин Жань и начал проверять швы.

Хо Цунцзюнь немедленно встал и отодвинул маленький круглый табурет в угол операционной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 62**

62 глава: Медицинские карты

Хо Цунцзюнь вышел из дверей операционной и сказал семье пациент, которая ждала с нетерпением то, что они хотели услышать больше всего, – Операция господина Тана прошла успешно. Родственники очень обрадовались, обнимая друг друга. Некоторые женщины даже заплакали от радости. Затем Хо Цунцзюнь немного успокоил их и дал им несколько советов, прежде чем уйти. Тем временем, когда они пришли в палату, больного уже положили обратно на каталку.

Директор тихо выдохнул и с улыбкой кивнул Лин Жаню, который выходил из операционной после него. Лин Жань тоже кивнул и пошел в противоположном направлении.

Все операционные в наше время имели несколько назначений, с хирургическими кабинетами одинаковой планировки. Существовали также различные маршруты выхода из операционных, семья пациента обычно ждала в ближайших к палатам помещениях. Врачи старались по возможности избегать таких маршрутов. Лу Вэньбинь шел радостно позади Лин Жаня. Ему казалось, что он впервые идет за кем-то в интернет-кафе,чтобы отдохнуть. Он был довольно довольным, немного потрепанным, печальным и полным надежды – как игрушечный пудель. Он действительно хотел, чтобы было что-то, с чем он мог бы просто поиграть прямо сейчас, дабы выплеснуть все свое накопившееся напряжение.

– Доктор Лин, что мы будем делать дальше? – Лу Вэньбинь с трудом подавил зудящее чувство в груди. Ему не терпелось сделать еще триста операций по методике М-Тана и за одну ночь прославиться по всей стране.

– Ты можешь научить меня писать медицинские записи, – Ответ Лин Жаня заставил ассистента мгновенно упасть с планеты Кеплер-76б – планеты Альберта Эйнштейна, и вернуться на землю.

– Научить тебя писать медицинские записи? – Лу Вэньбинь повторил то, что сказал Лин Жань, прежде чем осознал смысл, – Вы только начали стажировку и даже не начали писать медицинские карты?

– Да, на самом деле я ничего не писал, – сказал Лин Жань.

– Что же ты тогда делал?

– Снимал и накладывал швы, контролировал кровотечения голыми руками и занимался техникой М-Тана. Лин Жань перечислил все, что он делал один за другим, и сказал: – Отделение неотложной помощи – это первое отделение моей карьерной ротации.

Лу Вэньбинь смотрел на Лин Жаня со смешанными эмоциями. Это звучало так, как будто он сделал все, что должен был сделать хирург. Однако после того, как он услышал второе предложение, ассистент был уверен, что Лин Жань ничего не сделал.

– Вы должны писать медицинские записи даже после разбора и наложения швов, верно? Упрощенный тип. Вы что-нибудь написали? – Лу Вэньбинь был слегка любопытен.

– Немного, – ответил Лин Жань.

– Немного? Как насчет остальных медицинских записей? Может быть, их написал доктор Чжоу? – Лу Вэньбинь знал, что это было невозможно с ленью доктора Чжоу, чтобы он сделал нечто подобное.

Лин Жань озадаченно посмотрел на ассистента и сказал: – Были и другие врачи-интерны, которые помогали мне в этом деле.

В один из немногих дней, когда Лин Жань находился в процедурном кабинете, произошел взрыв на фабрике, и все едва могли позволить себе передышку. Ему естественно, нашли хорошее применение, так как он знал, как накладывать швы, а другим медицинским практикантам, которые не помогали, было поручено выполнять другие задачи, такие как быть ассистентами и писать медицинские записи.

Лу Вэньбинь почувствовал, что мир стал довольно странным. Какую жизнь он вел, будучи интерном? В течение всего года даже возможность зашить кожу пациента была такой же редкостью, как и празднование Нового года.

Конечно, у якобы талантливых врачей-интернов в его партии было больше возможностей. Интерны, которые быстро научились разрезать и зашивать раны, не совершая ошибок в операционной, не ругаясь при растягивании кожи, хорошо сотрудничали с другими врачами при аспирации жидкости и не давали крови просачиваться при выполнении закрытия брюшной полости, более или менее получили возможность выполнять такие процедуры, как аппендэктомия, вырезание геморроя и обрезание. Но Лу Вэньбинь действительно не ожидал, что талант может иметь такое большое значение.

Усмехнувшись, он произнес: – Я понятия не имел, что стажеры могут позволить другим стажерам ассистировать для них.

Стоявшая рядом с ними сестра Ван, которая не хотела сразу расставаться с доктором Лин, с удивлением посмотрела на доктора Лу Вэньбиня, когда он произнес эти слова.

– Это правда. Лин Жань, просто интерн, а уже имеет в составе ординаторского врача, который ему помогает. Что такого удивительного в том, что другие врачи-интерны являются вторыми помощниками? Еще более жалко, что я врач-ординатор, ассистирую Лин Жаню. Лу Вэньбинь повел его в кабинет, включил компьютер и вошел на свою электронную страницу. Он указал на длинный ряд слов: – Теперь нам нужно заполнить предоперационную сводку, протокол приема, записи предоперационных назначений, оперативный отчет, а затем такие вещи, как долгосрочная и краткосрочная медицинская консультация.

– Мы можем заполнить раздел оперативного отчета тем, что мы сделали сегодня. Нажмите на это, – Лу Вэньбинь освободил место для Лин Жаня.

Верхняя часть раздела оперативного отчета состояла из таких деталей, как имя пациента, пол, отделение, номер палаты и дата операции. Далее, предоперационная диагностика, интраоперационная диагностика, процесс операции, задействованный персонал, используемые анестетики и анестезиолог, были напечатаны в несколько коротких предложений.

Несмотря на то, что отчеты были цифровыми, все их содержание можно было распечатать непосредственно на бумаге. Содержание также было таким же громоздким, как и в бумажных отчетах прошлого.

– Это и есть шаблон. На самом деле все очень просто... – Лу Вэньбинь по очереди показал Лин Жаню все разделы. Позволить медицинским интернам писать свои медицинские записи было на самом деле самым распространенным способом сделать врачей-резидентов лентяями.

Врачи-ординаторы должны были обучать других людей тому, как составлять медицинские карты несколько раз в год, так как каждый год в их отделениях сменялось довольно много интернов и домашних врачей.

Лу Вэньбинь уже был весьма искусен в этом. Более того, система медицинской документации не была сложной с самого начала, просто очень громоздкой. Лин Жань внимательно слушал. Затем он начал печатать на клавиатуре в соответствии с тем, что было объяснено.

– Первым предоперационным диагнозом был разрыв сухожилия большого пальца, а вторым – ушиб сухожилия... – знания Лин Жаня о диагнозах и степени заболеваний, связанных с техникой М-Тан, были на уровне мастера. Единственное, что ему нужно было сделать, так это ознакомиться с документальным стилем медицинских отчетов.

Лу Вэньбинь внутренне усмехнулся, когда он посмотрел на интерна: – Вы действительно можете копировать и вставлять…

Выслушав это, Лин Жань скопировал и вставил два абзаца. Однако все его тело испытывало дискомфорт, когда он снова начал заполнять медицинскую карту, и почувствовал облегчение только после того, как удалил два абзаца, которые скопировал и вставил.

«Нажмите, нажмите».

«Нажмите, нажмите, нажмите».

«Нажмите, нажмите. Тук, тук, тук».

Мелодичный звук клавиатуры снова отозвался радостным эхом. Лу Вэньбинь почувствовал себя неловко от собственного совета. Был ли метод копирования и вставки хорош? Конечно, так оно и было. Вы можете сказать, что это было быстро, потому что вам нужно было только один раз отредактировать контент после его вставки. Поэтому, несмотря на то, что были упрямые старые врачи, которые делали упор на печатании медицинских записей слово за словом, молодые врачи никогда не слушали их.

Лу Вэньбинь всегда считал, что метод – копировать, вставлять и редактировать – является самым обычным способом записи медицинских отчетов, что это новый метод, который является результатом новой технологии, и что никто не будет усложнять свою жизнь.

Но он никогда не думал, что Лин Жань самостоятельно напечатает медицинскую карту. И что он сделает это очень быстро, как будто ему и не нужно было думать.

Однако было бы очень утомительно печатать отчет, который был бы от нескольких тысяч до десяти тысяч слов или около того. Лу Вэньбинь хотел посмеяться над наивностью интерна, но не стал этого сделать.

«Лин Жань все еще печатает свою медицинскую карту, хотя он талантлив, обладает хорошими навыками и ценится директором отделения. Какое я имею право смеяться над ним?»

Лу Вэньбинь с восхищением и оттенком эмоций наблюдал, как руки Лин Жаня летали по клавиатуре. Внезапно он увидел новые возможности в свое медицинской карьере.

В то же время, Лин Жань был также переполнен эмоциями: «Информация, которая копируются, вставляется, а затем редактируется, просто кощунство, как клецки с фрикадельками внутри. К счастью, это не обязательно».

Он писал абзац за абзацем с довольно высокой скоростью. Стиль письма не был важен, когда речь шла о медицинских записях, они должны быть написаны просто и в четкой манере. До тех пор, пока можно было понять записи, все было в порядке, если они не были разбросаны или несвязны. На самом деле, если бы старшие врачи не были такими строгими, отчеты принимались даже если бы они были написаны просто.

Поскольку единственная книга умений, которую получил Лин Жань, давала все навыки, связанные с техникой М-Тана, его способность писать медицинские записи, связанные с этой техникой, также была на высоте. Вместе с тем, что он был главным хирургом операции, ему нужно было только изучить некоторые тестовые данные для предисловия. Это было очень легко для него.

Закончив раздел оперативного отчета, Лин Жань проверил его и перешел к следующему разделу.

Спустя неопределенное время сестра Ван Цзя быстрыми шагами подошла к нему. Полюбовавшись на прекрасного принца сзади в течение пары секунд, она сказала: – Доктор Лин, предыдущий пациент уже может немного сжать кулак.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 63**

63 глава: Ключевая улыбка

В отделении хирургии кисти или ортопедии способность слегка сжать кулак была показателем выздоровления. Легкое ворочание, не совсем соответствовало тому, как нормальный человек сжимает кулак. От пальцев требовалось коснуться ладони. Они должны быть слегка согнуты. В зависимости от тяжести повреждений сухожилий, возможность мягко сжать кулак в течение двадцати четырех часов до трех недель после операции считалось идеальным результатом. Это указывало на то, что сухожилие пациента почти излечено, и риск разрыва сухожилия был низким.

С этим можно было бы начать все виды активных реабилитационных работ, и объем доступных физиотерапевтических процедур был бы шире. Чем скорее пациент сможет выполнить легкий захват, тем лучше. Когда Лин Жань вошел в палату, Хо Цунцзюня уже сопровождал Ван Хайян, главный врач отделения хирургии кисти. Они были по дружески разговаривали друг с другом, пока проводили проводили проверку. Пациент и его семья также были в таком же приподнятом настроении. Негативные эмоции, вызванные автокатастрофой, исчезли. Восстановление его руки превратилось в нечто достойное счастья. Ма Вэньхуа было больше сорока лет. Его тело все еще было в довольно хорошей форме. Он также получил экстренное высокоуровневое лечение в больнице Юнь Хуа. Серьезных последствий от его травмы практически не осталось. Быстрое прибытие вертолета сыграло важную роль. Чем раньше проводилось лечение пациента, тем легче было ему выздороветь, особенно в отношении функции рук.

Ежегодно в Китае в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет сто тысяч человек, и около пятисот тысяч раненых. Но если бы вертолетные спасательные рейды выполнялись бесплатно или дешевле ... Средства, необходимые для этого, вероятно, отправили в Министерство финансов психического расстройства.

Хо Цунцзюнь и другие были больше обеспокоены восстановлением руки пациента. Отделение неотложной помощи больницы Юнь Хуа спасло очень много людей. Почти каждый день кого-то вытаскивали с того света, но Ма Вэньхуа был первым пациентом, которого они лечили с помощью техники М-Тана. Для всякого отделения любой больницы важнее всего был первый случай новой процедуры.

Первый случай успеха доказал, что врачи и больница могут лечить определенный тип травмы, используя соответствующий метод.

С точки зрения хирургии, если бы врач мог быть первым в стране или провинции, успешно выполняя такую операцию, этот успех принес бы большую ценность для врача и больницы.

Ван Хайян дал пациенту функциональный тест и кивнул директору отделения Хо: – Отек в основном спал, и рука восстанавливается очень хорошо.

Эти два человека всегда разделяли рабочие и дружеские отношения. Когда Ван Хайян сказал это, это означало, что пациент действительно выздоравливает.

Настроение Хо Цунцзюня мгновенно поднялось: – Может ли он поправиться раньше?

Он имел в виду, будет ли рука пациента восстанавливаться так же быстро, как и другие травмы пациента, и то, когда они восстановятся достаточно хорошо, чтобы пациент можно было выписывать.

Главный врач сказал: – Согласно стандартам нашего отделения хирургии кисти, пациент может быть выписан только тогда, когда его предел сгибания составляет менее пяти градусов движения, когда его сила руки возвращается до семидесяти пяти процентов силы руки нормального человека, и если его АДЛ проходит. АДЛ можно понимать, как способность выполнять ежедневные задачи. Что касается пациента, то из-за того, что г-н Ма страдает не только от травмы руки, необходимо также рассмотреть вопрос о восстановлении других частей его тела. Может быть небольшая задержка, но в целом, это все хорошо.

– Благодарю вас, доктор.

– Мы уже благодарны, что он может жить нормальной жизнью.

Настроение членов семьи пациента еще больше поднялось после того, как они услышали хорошие новости.

Ван Хайян слегка улыбнулся. Одной из причин, по которой он выбрал отделение хирургии кисти, была хорошая репутация. Оно выполнило еще одну успешную операцию. Была ли это пришитая рука или сухожильный шов, когда это было сделано хорошо, результаты были видны и ощутимы.

Хотя операция Ма Вэньхуа не была выполнена главным врачом, всегда было приятно видеть, как пациент выздоравливает и сбрасывает те повязки, которые делают его похожим на мумию.

У Хо Цунцзюня было больше причин быть счастливым. Он вышел из палаты и рассмеялся, – Директор Ван, давайте проверим пациента, которого сегодня оперировал Лин Жань.

«Ему только сегодня сделали операцию. Слишком мало времени прошло, вы ничего не сможете увидеть»... – Ван Хайян мог бы сказать эти слова, но он все равно последовал за Хо Цунцзюнем в соседнюю палату, чтобы увидеть пациента, который только что перенес операцию.

Члены семьи пациента, сидевшие в комнате, снова поблагодарили их. На этот раз Ван Хайян в основном ничего не сказал. Как он и думал, операция только что закончилась. Они не могли по-настоящему увидеть результаты операции.

Лин Жань, держа руки в карманах, следовал за директором отделения Хо, следуя за ним как интерн, который просто сопровождает своих начальников на осмотре.

Он только что получил основной сундук с сокровищами из-за «искренней благодарности» от семьи Ма Вэньхуа. Сам пациент уже прислал ему два сундука с сокровищами, а второй был просто «похвалой коллеги».

Хотя это только дало ему больше энергетических сывороток, они все еще имели свое применение.

– Обратите больше внимания и на предыдущего пациента,– Хо Цунцзюнь напомнил Лин Жаню, когда они вышли из палаты и отослали Ван Хайяна.

– Окей, – ответил Лин собрая бледно-зеленую сыворотку.

– В течение следующих двух дней вы будете отвечать за первую и пятую палату. Если они выздоровеют без осложнений, мы будем оперировать по другому, – Хо Цунцзюнь прочитал расписание вслух.

Через три дня ему предстояло провести еще одну операцию по методике М-Тана. Директор намеренно облегчил график, но это также означало, что он очень доверял Лин Жаню.

– Хорошо, – он все еще отвечал лаконично не выказывая особого рвения, которого ожидал директор департамента Хо, ни тех страхов, которые он хотел видеть.

– Мы можем поужинать вместе вечером, и, может быть, придет директор больницы Чжоу. Давайте поболтаем вместе. В семь часов вечера. Пойдем со мной. Это был не вопрос.

Не было никаких причин отказываться, когда обед был на директоре и заместителе директора больницы. Лин Жань подумав спросил: – А как насчет ночных обходов по палатам?–

– Пусть этим займется второй ассистент сегодняшней операции, – Хо Цунцзюнь подумал о Лу Вэньбине и добавил, – Я скажу ему сам. Вы можете уйти вовремя.

.....

Ночное время.

Представитель по продажам фармацевтической продукции Се И Хэ осмотрела планировку комнаты и сказала: – Другим так легко распространять негативные слухи об ужинах в отделении, поэтому вы больше не можете делать эти обеды слишком грандиозными и модных местах. Вы должны выбрать маленькие, но красивые рестораны. Еда должна быть хорошей, и вы должны принять это к сведению.

Се И Хэ было тридцать два года, и она только начинала работать в качестве бизнес-менеджера медицинской компании Чанхуа в городе Юньхуа. Она была жесткой и славилась своей дотошностью, – Терпеливо напомнила она Хуан Мао Ши.

– Юный Хуан, когда-то ты был топ-моделью. У тебя такое прекрасное тело. Но, пожалуйста, ради бога, научись улыбаться. Ты выглядиш так мило, когда улыбаешся, и это дарит теплые чувства.

– Сестра Се, я продаю искусство, а не свое тело. Хуан Мао Ши рассмеялся. В этом году ему исполнилось двадцать два года, и он уже выиграл несколько конкурсов моделей. Он случайно встретил Се И Хэ и был доставлен в медицинскую компанию Чанси.

Для него не было большой разницы между тем, чтобы быть моделью и фармацевтическим торговым представителем. До тех пор, пока он полагался на свое лицо, немного демонстрировал свою фигуру, он мог добиться многого. Казалось, было бы неплохо использовать его внешность, чтобы помочь ему сделать шаг вперед в своей карьере.

Се И Хэ взглянула на Хуан Мао Ши и цокнула языком, – Я не буду торговать тобой. Но ты должен больше улыбаться и поменьше говорить. Помни это.

– Я запомню.

– Директор больницы Чжоу – это тот, у кого есть реальная власть в больнице Юнь Хуа. Она принесет вам только пользу, если вы сформируете хорошие отношения с ней. Ты соблазнитель женщин, не смущай меня,– Се И Хэ на самом деле совсем не волновалась.

С тех пор как она втянула Хуан Мао Ши в команду, она не могла удержаться от громкого смеха, когда увидела женщину – лидера в больничной системе.

Хуан не был человеком с особенно красивой внешностью. Кроме того, он был прозаично одет. Однако, покинув взлетно-посадочную полосу и вернувшись к реальной жизни, Хуан Мао Ши стал самым красивым и обаятельным мальчиком, которого Се И Хэ когда-либо видела. Его обаяние особенно бросалось в глаза, когда он тепло улыбался и не говорил отрывисто. Се И Хэ использовала его как козырную карту.

Парень оправдал ее ожидания. Она несколько раз посылала его просто поесть и попить чаю, и уже заработала три контракта. Уже можно было сказать, что он был асом всех представителей фармацевтических продаж.

Тук-тук.

Стук-стук-стук

Кто-то постучал в дверь комнаты. Официант напомнил им, что прибыл гость.

Се И Хэ быстро поправила свой наряд с помощью посмотревшись в зеркало, а затем сказала: – Помни, больше улыбайся и поменьше говори.

Хуан Мао Ши кивнул, хотя, казалось, он думал иначе.

Дверь открылась. Сначала зашел директор больницы Чжоу, затем директор отделения Хо, а затем... очаровательный принц.

Се И Хэ считала себя человеком, который видел много вещей.

Хуан Мао Ши уже был самым красивым мужчиной, которого она когда-либо видела. У него было красивое лицо, мягкие черты лица, хорошая фигура и особенно обаятельная улыбка. Однако, по сравнению с мужчиной перед ней, Хуан просто бледнел в сравнении ...

В этот момент Се И Хэ действительно хотела сказать: «Красивый парень, ты хочешь быть торговым представителем фармацевтики?» После того, как ее разум на короткое время оставался пустым, Се И Хэ просто выпала из реальности.

Кем была Се И Хэ? Она была профессиональной женщиной, полностью одетой в Burberry и Cartier. Что если мужчина был красив? Что если он был очаровательным принцем?

Се И Хэ сверкнула профессиональной улыбкой, – Директор отделения Хо, директор больницы Чжоу, добро пожаловать! Я очень рада нашей новой встрече. Директор больницы Чжоу, вы похудели…

– Вы не можете приветствовать только нас. Это доктор Лин, главный хирург в отношении операций, связанных с техникой M-Тан, в отделении неотложной помощи Юнь Хуа.

Директор больницы Чжоу был примерно того же возраста, что и директор отделения Хо. Они носили деловые костюмы, имитирующий Шанель, и выглядели очень солидными мужчинами. В этот момент она по-доброму улыбнулась и представилась Лин Жаню.

– Доктор Лин, – Се И Хэ взяла на себя инициативу протянуть руку и пожала ему руку, прежде чем она представила коллегу.

– Это менеджер по продажам нашей компании Хуан Мао Ши…

Сам Хуан стоял напротив директора больницы Чжоу и уверенно улыбался.

– Давайте сядем и поговорим. Взгляд директора скользнул по лицу молодого парня. Его лицо немного застыло. Затем он поспешно перешел на другую сторону круглого стола, и улыбнулся директору больницы Чжоу.

– Давайте сначала закажем еду для доктора Лин Жаня. У молодых людей хороший аппетит, поэтому возьмем простые блюда. Директор больницы Чжоу был очень дружелюбен.

Хуан Мао Ши применил одно из своих самых сильных умений – его ключевая улыбка, напоминающая улыбку солнца. Директор улыбнулся в ответ.

– Лин Жань, какое вино ты предпочитаешь? Красное, белое или что-то еще? Просто выбери то, что тебе нравится.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 64**

64 глава: Магнитно-резонансная томография МРТ- сканирование

Они трижды опустошили свои бокалы, и было подано пять блюд.

Се И Хэ подняла бокал красного вина и произнесла тост вместе с остальными, прежде чем вернуться на свое место. Она улыбнулась и сказала: – Директор больницы Чжоу, директор отделения Хо, разорванные сухожилия должны быть отсканированы с помощью МРТ. Будет очень неудобно, если каждый пациент будет отправлен в здание медицинской диагностики. Когда в будущем будет запущена программа техники М-Тана, нескольких случаев в день будет достаточно, чтобы увеличить и так большую очередь. Вам не кажется, что нужно открыть собственный кабинет МРТ?

Хуан Мао Ши чуть не выпустил колу из носа, но все равно улыбался. «Такая щедрая»?

Диапазон цен на МРТ-аппараты был велик. Имелись как дешевые, так и дорогие. Даже если бы это была отечественная МРТ-машина, стартовая цена каждого блока должна была стоить не менее трех миллионов юаней. Если бы это были импортированные со сверхпроводящим магнитом, нормальная средняя цена каждого из них составляла стоимость более десяти или пятнадцати миллионов юаней.

Продажа каждой машины приносила гораздо больше дохода, чем продажа собственного тела. Хуан Мао Ши использовал весь свой опыт, который он заработал за двадцать два года, чтобы заставить себя улыбаться.

По его мнению, его улыбка была так же очаровательна, как у голливудских звезд. Таких как: Брэд Питт, Том Круз, Бекхэм, молодой Леонардо Ди Каприо, Дэниел Ву, Тони Люнг, Канеширу Такеши, Киану Ривз, Джонни Депп, Эдисон Чен, Ален Делон, Николас Кейдж…

Се И Хэ скользнула взглядом по лицу директор больницы Чжоу. Затем она провела по лицу Хо Цунцзюня, и Хуан Мао Ши. Она улыбнулась Лин Жаню и сказала : – Если мы купим аппарат МРТ специально для того, чтобы использовать технику М-Тан, то Лин здесь будет настоящей большой шишкой.

– Если вы думаете купить его, вы должны рассмотреть возможность покупки одного для нашего отделения неотложной помощи, – Хо Цунцзюнь захохотал, прежде чем продолжил: – Аппарат МРТ – это то, о чем я всегда мечтал. Мы даже не смогли провести ни одной процедуры сканирования во всем здании скорой медицинской помощи. Это может сильно затянуть время, которое нам нужно, чтобы быстро поставить диагноз пациентам, которые находятся в критическом состоянии.

Доктор Чжоу сделал глоток красного вина и сказал: – Старина Хо, это не ужин. Это ловушка, которую устроили пригласив нас, очень дорогая ловушка с использованием МРТ-аппаратов... Как насчет того, чтобы мы остановились только на позитронно-эмиссионной томографии?

– Если вы купите мне ее, я допью эту бутылку Цзянь Нань Чунь[1].

В тот момент, когда Хо Цунцзюнь услышал, что директор больницы Чжоу пошел на компромисс, его раздражение от того, что его назвали старым, вылетело из головы, а настроение поднялось. Доктор Чжоу улыбнулся.

– Мы заказали только одну бутылку вина. Что будет пить юный Лин, если вы его допьете?

– Я уже почти закончил.

Лин Жань поднял бутылку и наполнил свой бокал вином, прежде чем отодвинуть бутылку обратно к Хо Цунцзюню. Он мог выпить десять унций белого вина и при этом оставаться трезвым. Так что выпивать по три унции каждый день было для него нормой.

Директор больницы Чжоу показала свою материнскую улыбку и сказала: – Вы можете пить, что хотите, но не слишком много. Хирург не должен быть пьяным на рабочем месте. Как вы собираетесь проводить лечение, если вам вдруг позвонят?

– Доктор Чжоу прав, я предлагаю тост за вас.

Хуан Мао Ши улыбался до боли в щеках. Он решил разыграть все свои карты, зная, что термин «ПЭТ» относится к позитронно-эмиссионной томографической машине. Цена одной единицы составляла более двадцати миллионов юаней.

Двадцать миллионов!

Если бы он мог вести переговоры от имени Хо Цунцзюня, то был готов наполнить свой бокал кока-колы вином «Старый деревенский лидер» [2] и пить его, пока его внутренности не наполнятся желчью.

Директор больницы Чжоу вежливо поднял свой бокал и коснулась губами бокала с красным вином.

Хуан Мао Ши одним махом допил ликер из своего стакана. Он почувствовал жжение и зашипел сквозь стиснутые зубы. Через несколько секунд он быстро изобразил на лице еще одну улыбку.

Улыбки – мое оружие, – Хуан тихо подбодрил себя в душе.

– Тот факт, что юный Лин завершил первую операцию по технике М-Тан в нашем отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа – это то, что нужно отпраздновать. Больница должна это поддерживать. Но, честно говоря, у нас нет возможности пприобрести аппарат МРТ, и нет подходящего помещения. Но хватит, чтобы купить новый микроскоп,– Директор больницы поднял чашку в сторону Лин Жаня, сделал глоток красного вина и несколько секунд подержал его во рту, прежде чем выпить.

– К сожалению, ваш заместитель директора отделения Пан из отделения хирургии рук однажды также выполнил технику М-Тан. Вы можете рассматривать это только как случай невезения на вашей стороне. В противном случае, я могла бы отложить часть бюджета больницы для вас, ребята, чтобы улучшить ваше оборудование.

– Наш доктор Лин и заместитель директора отделения Пан могут выполнять технику М-Тана независимо друг от друга. Однако больница смотрит только на то, кто выполнил первым, что несправедливо по отношению к нашему отделению неотложной помощи.

Хо Цунцзюнь продолжил ее разговор и атаковал.

Директор больницы Чжоу улыбнулся, но промолчал.

Хуан Мао Ши слегка подвинулся, чтобы директор больницы Чжоу мог видеть его, но в то же время не быть в ее прямой видимости. Он с усилием улыбался для всех. Если улыбка была похожа на пулю, парень был похож на пулемет. Если улыбка была похожа на пушечное ядро, он был похож на пушку и если же яйцо, на наседку…

– Только больница Юн Хуа практикует такую традицию.

Се И Хэ снова наполнила стакан директора больницы Чжоу. Затем она добавила ликер в бокалы Хо Цунцзюня и Лин Жаня. Она улыбнулась и сказала: – Больницы, которые я знаю, предоставят все, что захотят их хирурги, будь то деньги или инструменты, пока есть врачи, которые могут придумать что-то новое и свежее. Если проект только начинается, они будут просто платить независимо от стоимости, не так ли? Так же, как и машины МРТ, плата за проверку нашей компании составляет примерно девятьсот юаней за недорогие машины и 1200 юаней за высококлассные. Отделение неотложной помощи может выполнять не менее десяти случаев в день, верно? Вы можете вернуть стоимость машины за один год ...

Директор больницы Чжоу улыбнулся и покачал головой.

Се И Хэ тут же резко отклонилась от темы: – Давайте отложим обсуждение МРТ и сосредоточимся на проекте по технике М-Тан, который запустил доктор Лин. Разве это не проект, в который другие больницы должны были бы инвестировать огромные ресурсы, прежде чем они смогут добиться успеха? Я помню, когда-то мне говорили, что разработка новой техники сравнима с посадкой деревьев. Когда вы сажаете семя в больнице, ему нужно как минимум несколько лет, чтобы вырасти в дерево. Но вам нужно будет подождать около десяти лет, прежде чем вы сможете найти кого-то квалифицированного, чтобы посеять семена. Настолько это редкое явление.

– Значит, доктора Лина можно считать трансплантатом, – Директор больницы Чжоу улыбнулся и продолжил говорить после Се И Хэ.

Хо Цунцзюнь вклинился в разговор: – Молодой Лин – врач, который вырос в нашей больнице. Его техника М-Тана считается семейным наследием.

Директор больницы Чжоу кашлянул и громко рассмеялся.

– У тебя действительно хватает смелости утверждать, что техника М-Тан – это семейное наследство? Есть ли кто-нибудь, кто передает технику М-Тан? Вы хотите, отрезать двенадцать пальцев, заморозить их, а затем практиковаться каждый месяц?

Улыбающийся Хуан Мао Ши тоже расхохотался.

– Как один человек может иметь 12 пальцев, ха-ха…

– Если я отрежу два твоих, то у меня их будет двенадцать, не так ли? Се И Хэ посмотрел на Хуан Мао Ши. Она была в ярости. «Этот идиот ... Больше улыбайся и меньше говори. Какое именно слово из этой фразы он не понял?»

– Насколько я помню, около трех-четырех лет назад заместитель директора нашего отделения Пан часто приглашал специалистов по технике М-Тана для проведения операций в нашей больнице. Он был их первым помощником, и учился в процессе. В целом, заместитель изучал эту технику более четырех лет. Но он все равно уехал в Японию, чтобы продолжить учебу, – Хо Цунцзюнь цокнул языком, прежде чем продолжить: – Деньги, сэкономленные нашим Лин Жанем, уже стоят аппарата МРТ. По крайней мере, этого должно хватить, чтобы установить еще одну операционную и рентген кабинет.

– В наши дни приглашение внештатного хирурга обходится очень дорого. Минимальная стоимость составляет около двадцати тысяч-тридцати тысяч юаней. Давайте не будем говорить о необходимости организовать их транспортировку и подготовить хорошее место, даже организация всех семинаров не будет столько стоить, – сказала Се И Хэ от его имени в качестве представителя по продажам фармацевтической продукции.

В настоящее время больницы предпочитают приглашать внештатных хирургов, чтобы учиться. Было легче изучить суть этих методов, пригласив врачей, которые были хороши в хирургии, чем послать своего собственного врача в целевую больницу для обучения. Между тем, внештатные хирурги могли зарабатывать деньги обучая других. Врачи относились к коллегам с уважением. Внештатные хирурги жили комфортной жизнью.

Однако это было гораздо медленнее, чем переманивать хороших врачей из других больниц.

Директор больницы Чжоу сохранив улыбку произнес: – Ситуация заместителя директора отделения Пана не та же самая. Не то чтобы он знал только технику М-Тан. Я за то, чтобы выделить помещение для рентгена. А еще выделить новую операционную. Но больница не может просто переоборудовать одно отделение ради вас, верно?

– Разве отделение ортопедии не добавило еще одну операционную? Я поищу старину Ли и попутно затрону эту тему.

Сказав это, Хо Цунцзюнь в основном достиг своей цели и улыбнувшись сказал: – Меня совершенно не волнует, как это видит заместитель директора отделения Пан. Даже если он смотрит на это в негативном свете, для нас это не имеет значения. Отделение неотложной помощи должно просто выполнять свои обязанности. Использование техники М-Тан для сшивания разорванных сгибателей сухожилий можно считать передовой техникой во всей стране – нет, во всем мире. Мы должны разработать его в первую очередь. В это же время в следующем году вы можете прийти посмотреть наши результаты.

– Ладно, я желаю тебе успеха, когда придет время, – Доктор Чжоу поднялся на ноги и чокнулся с Хо Цунцзюнем. Он повернулся к Лин Жаню сказав: – Давай выпьем еще по стаканчику, и на этом закончим.

Лин Жань не хотел, чтобы хорошее вино пропало даром. Он посмотрел на оставшуюся треть вина в бокале. Этот объем должен быть просто эквивалентен количеству трех стаканов. Ему было лень их выливать. Поэтому он взял бокал с вином и чокнулся с бокалом, который держал в руке директор больницы Чжоу.

Улыбка доктора Чжоу была такой широкой, что она чуть не раздавила инъекцию гиалуроновой кислоты, которую ему сделали в прошлом году.

Хуан Мао Ши, подражая Лин Жаню, наполнил свой бокал вином до краев. Он поднял его дрожащими пальцами, собрал все свое мужество и закрыл глаза, прежде чем проглотить все это залпом. Он не забыл наставления Се И Хэ, когда он показал свой полный рот аккуратных белых зубов, языка и миндалин прямо директору больницы Чжоу.

Все один за другим покинули это место. Прежде чем сесть в машину, директор больницы Чжоу обратился к Се И Хэ: – Вы должны рассмотреть возможность проведения МРТ– сканирования для того мальчика, который пришел с вами.

Примечание переводчика:

1. Цзянь Нань Чунь: это продукт Jiannanchun Винзавод в уезде Мяньчжу, провинция Сычуань. В основном, это известный бренд вина в Китае.

2. Старый деревенский лидер: вино, которое производится в Хэйлунцзяне, северо-восточный Китай, и является высококачественным брендом в низкосортном ликере Северо-Востока. Вкус вина мягкий, сладкий и гладкий. Выпив его, никто не будет чувствовать их головы болезненны, и их рты не чувствовать себя сухо. И это очень приятное ощущение. Это хорошее качественное вино.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 65**

65 глава: Есть пациент с разорванной мошонкой, как вы и просили.

Двое пациентов усердно упражняли свои поврежденные руки в комнате наблюдения отделения неотложной помощи.

Лу Вэньбинь сунул руки в карманы расстегнутого большого белого халата и трижды прошелся взад-вперед по коридору. Когда он собрался идти по коридору в четвертый раз, Ван Цзя окликнула его.

Несмотря на то, что она была слегка накрашена и подстригла челку все еще двигалась быстро, как будто убегала от огня и выкрикнув полное имя Лу и сказала: − Лу Вэньбинь, иди в спортзал в здании медицинских технологий, если хочешь тренироваться.

«Ни у кого нет свободного времени для занятий спортом» − пробормотал Лу Вэньбинь, а потом спросил: − Как идет выздоровление пациента?

− Какой пациент?

− Вы знаете, о каком пациенте я говорю.

Ван Цзя усмехнулась и сказала: − Как может выздоровление пациента идти плохо с доктором Лином в качестве главного хирурга?

− Сегодня вы должны уделить особое внимание второму пациенту, господин Тан. Нам придется подумать о смене лекарства, если отек не пройдет, − посоветовал Лу Вэньбинь, основываясь на своих скудных знаниях. То, что он сказал, даже не могло считаться медицинским советом.

Медсестра признавала то, что сказал Лу Вэньбинь. Каждый год появлялись ненадежные врачи-резиденты. Лу был не первым и не последним из них.

Мнения медсестер были более надежными, когда речь шла об эффективности медицинской консультации. Ведь именно они ежедневно наблюдали за пациентами. Поэтому более или менее имели четкое представление о текущем состоянии пациентов в своих отделениях и о том, являются ли их состояния нормальными.

Лу Вэньбинь чувствовал себя виноватым за эти слова, потому что это звучало так, как будто он смотрел сверху вниз на медицинскую компетентность Ван Цзя. Он сделал еще несколько шагов и спросил: − Доктор Лин сегодня дежурит?

− Да, − Ван Цзя не смогла скрыть улыбку на лице.

− Значит, сегодня я тоже буду дежурить. Ответственность можно немного разделить, если нас будет двое, − ответил Лу Вэньбинь.

Вернувшись в офис, он воспользовался тем же предлогом, чтобы попросить сменить его. Сидевший неподалеку за столом ординатор, который выглядел настолько заурядно, что другим людям было трудно запомнить его имя, многозначительно улыбнулся, услышав, что сказал Лу Вэньбинь. И его посетило яркое воспоминание.

Ночная смена.

После того, как он поел в столовой с Ван Чжуан Юном и Чэнем Ванхао, Лин Жань отправился на прогулку и вернулся в процедурный кабинет, чтобы подождать указаний. В больнице масштаба больницы Юнь Хуа все еще было много пациентов, которых можно было узнать даже в процедурном кабинете отделения неотложной помощи. Лин Жань осмотрел и зашил раны нескольких сотен пациентов, а так же зашивал раны, которые были расположены на каждой части тела от головы до ног. Во всяком случае, ему было очень интересно время от времени встречаться с пациентами, страдавшими от рваных ран на языке.

Огромная разница в характере болезней пациентов в больших или маленьких больницах привела к растущей разнице в качестве оказания помощи между врачами из больниц разных уровней.

Если бы тридцатилетний лечащий врач отделения неотложной помощи все это время оставался в больнице меньшего размера, его первой реакцией при виде пациента с осложненным состоянием было бы перевести этого пациента в другое отделение. Однако в отделении неотложной помощи более крупной больницы обычному человеку потребовалось бы много творчества и удачи, чтобы выдержать травму, которую даже лечащие врачи не видели раньше.

В конце концов, никогда не следует переоценивать свою способность приносить неприятности самим себе, потому-что есть много людей, которые могут создать себе еще большие неприятности. Свидетелями этих исторических моментов стали врачи из отделений скорой помощи.

Лу Вэньбинь ходил взад и вперед между смотровой и процедурной.

Врачи-резиденты были фактическими лидерами среди врачей, присутствовавших во время ночных смен. Лечащим врачам не нужно было приходить, если не было тяжелораненых пациентов. Конечно, появление или отсутствие тяжелораненых пациентов полностью зависело от удачи лечащих врачей. Иногда бывало так, что неопытные и невежественные местные врачи считали трудным иметь дело с пациентом, случайно проглотившим мяч для гольфа.

После того как Лу Вэньбинь потратил двадцать минут на сшивание раны на ноге, полученной от разбитой пивной бутылки, он по привычке огляделся. Когда он не увидел Лин Жаня, он не мог не нахмуриться и спросил проходившую мимо медсестру: − Куда делся доктор Лин? С тех пор я его больше не видел.

Медсестра наклонила голову и задумалась на мгновение, прежде чем дать ясный и определенный ответ: − Доктор Лин, вероятно, читает книгу в дежурной комнате.

− Он в дежурной комнате? − Лу Вэньбинь инстинктивно почувствовал, что что-то не так, − Откуда вы знаете, что он именно там?

Молодая медсестра мило улыбнулась, показав свои клыки, и сказала: − Пациент угостил меня фруктами, и я дала немного доктору Лину. Он увлеченно читал книгу.

− О... − Лу Вэньбинь все еще находил эту ситуацию немного странной, но когда он хотел расспросить об этом подробнее, вошел другой пациент, обхватив одной рукой другую.

Молодая медсестра быстро ускользнула. Для врача было бы нехорошо уйти, поэтому он спросил: − Что случилось?

Пациент развязал футболку, которой он обматывал свою ладонь, и сказал с гримасой: − Я подобрал разбитую бутылку пива на обочине дороги и порезал ладонь, выбрасывая ее. Лу Вэньбинь размышлял с элементарным мышлением ординатора и спросил: − Почему вы опоздали на двадцать минут?

−Я не мог поймать такси... а? Откуда вы знаете, что я потратил двадцать минут на такси? − Подумал пациент: «Может быть, он судебный врач»?

Лу взял пакет для разборки и наложения швов и положил его рядом со своей рукой. Он немного подумал и сказал : − У нас было достаточно пациентов с такими же травмами, поэтому мы так много знаем о них. Прошло двадцать минут, потом еще двадцать. Врач чувствовал себя игроком в «Крот». Каждый раз, когда он думал, что вот-вот закончит работу в процедурном кабинете, приходили новые пациенты.

Пик работы отделения неотложной помощи приходился на одиннадцать часов. Всем пяти врачам-резидентам из пяти лечебных групп приходилось работать, чтобы принять всех пациентов, которые толпились в процедурном кабинете.

Лу Вэньбинь наконец вздохнул с облегчением. Он воспользовался возможностью сходить в наблюдательный пункт, чтобы взглянуть на двух пациентов, которым была сделана операция по методике М-Тана. Затем он вернулся в дежурную комнату.

Первое, что он почувствовал, открыв дверь, был запах лаванды и с подозрением принюхался. Врач был совершенно уверен, что не ошибся. Не было и запаха пота.

Прежде чем Лу Вэньбинь успел подумать об этом, он увидел Лин Жаня, который, прислонившись к изголовью кровати, читал книгу. Его взгляд был ясным, и в уголках губ мелькнула тень улыбки. Черты лица были настолько отчетливы, что казались высеченными из мрамора.

− Вы вернулись, − сказал Лин Жань, вежливо вздернув подбородок, и заговорил так, словно разговаривал со своими соседями по комнате, − Там есть фрукты, угощайтесь.

По какой-то причине, он часто получал небольшие подарки, такие как фрукты и йогурт. Он делился со своими соседями по комнате. Взгляд Лу Вэньбиня проследил за взглядом Лин Жаня и опустился на кровать. Не было никаких признаков вещей, таких как одежда, зарядные устройства для телефонов и туалетные принадлежности, которые часто помещались на них. Вместо них стояли тарелки и миски разных размеров. Лу сосчитал: грейпфрут, четыре маленьких ломтика арбуза, помело, пучок зеленого винограда без косточек и тонкой кожицы, восемь личи, четыре мангостана, три мармелада, стакан с черникой, маленькая бутылочка боярышникового сока, три ломтика папайи, маленькая миска вишен, небольшой пакетик тонких, тушеных ломтиков говядины, коробка зеленых бобовых лепешек и ассорти из ломтиков яблок, клубники и драконьих фруктов.

− Черт возьми, наша семья даже не готовит столько еды, когда навещает могилы, − Лу Вэньбинь был довольно эмоционален.

− Я купил коробку молока Deluxe [1] и поставил ее на пост медсестры. Вы можете съесть их с легкостью, так как это благодарность за мою услугу, − с самого детства Лин Жань понимал, что подарки должны быть взаимными. Однако он всегда отдавал свои дары целой группе, а не одному человеку, потому что это доставляло ему слишком много хлопот. Лу Вэньбинь снова выругался. Он протянул руку, чтобы взять несколько личи и сказал: − Почему я должен стесняться? Я был занят всю ночь.

− А пациентов было много?

− Конечно. Разве медсестры не звонили тебе, когда присылали фрукты? − Лу Вэньбинь вдруг кое-что понял. Он сплюнул и сказал: − О чем я только думал? Конечно, медсестры не стали бы звать тебя на работу.

Лу был зол, − Они думали о тебе, когда ели фрукты, но звонили мне, когда были пациенты. Я бы бросил это, если бы речь шла о другом медицинском интерне, который ничего не умеет делать. Но они не позвонили, хотя ты можешь наложить швы так же быстро…

Как только он закончил говорить, кто-то постучал в дверь дежурной комнаты. Молодая медсестра взволнованно закричала: − Доктор Лин, вы еще не спите? Есть пациент с разорванной мошонкой.

Лин Жань никогда не применял прерванную вертикальную технику матрацного шва, которую он получил до этого. Теперь, когда он наконец-то встретил желанного пациента, он быстро сказал: − Хорошо, я сейчас приду.

Он встал, затем надел ботинки и большой белый халат. Как будто вспомнив что-то, он сказал Лу Вэньбиню: − Послушай, они звонят мне, когда есть работа."

Лу Вэньбинь ответил в прострации: − Я просто хотел сказать, что для удобства... я был неправ?

Молодая медсестра строго посмотрела на Лу, тем более что он держал в руке эти личи, и сказала: − Почему ты стоишь здесь? Иди и помоги доктору Лину.

Примечание переводчика:

Популярный напиток молока от молокозавода Mengniu, компании изготавливания и распределения молочных продучтов в Китае. (Источник: Википедия)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 66**

66 глава: Верни свою «жемчужину»

Отделение неотложной помощи было несколько грязным ночью. На полу валялись брошенная одежда и мусор. Положение подставок для капельниц, стульев и даже больничных коек тоже стало беспорядочным. В углу комнаты, рядом с мусорным баком, было даже что-то похожее на рвоту, накрытое тряпкой, пропитанной антисептической жидкостью.

Лин Жань шел быстро. Когда он добрался до процедурного кабинета, пациента уже положили в занавешенную кабинку. Снаружи интерн мог видеть откинувшуюся верхнюю половину тела пациента и то, что пациент смотрел в потолок остекленевшими глазами.

− Входите, доктор Лин, − Сестра Лю задернула занавески, впустив его.

Пациент даже не пошевелился, услышав шум.

− У него сотрясение мозга? − Лин Жань выбрал более логичное предположение. Если бы это было что-то более серьезное, то не имело бы значения, если бы мошонка была зашита.

− Он в шоке, − Чжэн Пэй, опытный врач-ординатор, опустившийся на колени в ногах кровати, чтобы осмотреть рану, поднял голову.

− О, − Лин взглянул на грязное состояние промежности пациента. Он примерно понимал, что чувствует пациент.

Чжэн Пэй был в очках, а под подбородком у него росла небольшая козлиная бородка. Волосы у него были длиной с бороду. Он станет главным ординатором после этого года, и если ему удастся пройти через это живым, его повысят до лечащего врача. Кроме того, он был самым опытным врачом среди врачей первой очереди, дежуривших сегодня вечером. Три года он работал на дому, еще три года − ординатором и наложил швы нескольким тысячам пациентов.

Чжэн Пэй начал расспрашивать Лин Жаня с намерением проверить его, − Какую информацию вы можете получить, основываясь на своих наблюдениях прямо сейчас?

Старшие врачи проверяли младших врачей, когда они были в хорошем настроении... и плохом тоже. Существовала вероятность того, что и врачи-интерны, и врачи-резиденты получат множество вопросов в любое время и в любом месте. Конечно, поскольку именно такую жизнь вели студенты-медики в университетах, Лин Жань не удивился. Он думал об этом, наблюдая за пациентом при достаточном освещении.

Поскольку он получил только технику вертикального наложения матрасных швов на уровне специалиста, которая была пригодна для сшивания желудков и мошонок, ему приходилось полагаться только на себя, когда дело касалось таких аспектов, как наблюдение и диагностика.

К счастью, Лин Жань рано получил знания, связанные с этим. Он внимательно изучил кровавую и грязную рану пациента и ответил: − Рваная рана на правой стороне мошонки, обнажающая яичко. На поверхности мошонки и в мягких тканях видны явные следы пыли и мелкого мусора. Раненая область достигает влагалищной оболочки, но она должна быть неповрежденной. Пациент на больничной койке дрожал при каждом слове Лин Жаня. Бедняге было не так-то легко смириться с этим.

Чжэн Пэй взглянул на интерна с некоторым удивлением. Он промурлыкал в знак согласия: − Очень подробные наблюдения, и ваши знания весьма обширны.

Лин Жань слегка улыбнулся.

Доктор не получил смиренного ответа даже после нескольких секунд ожидания. Он хлопнул себя по лбу и с улыбкой сказал сестре Лю: − Посмотрите, с кем я разговариваю. Сразу же после этого он освободил место и сказал: − Подойдите и осмотрите пациента, и расскажите мне ваши суждения одно за другим.

Лин Жань надел перчатки. Он прошел вперед и немного повозился с раной. Больной, чьи глаза остекленели, задрожал еще сильнее.

− Я не вижу никаких сопутствующих травм. Это нелинейная рана и определенно загрязнена. Он получил травму на дороге? На самом деле не похоже... − несмотря на то, что Лин Жань изучал это раньше в книгах, ему было очень трудно сделать точный анализ, когда дело доходило до реальной практики.

Чжэн Пэй усмехнулся и сказал: − Я спросил, когда был снаружи. Он получил травму во время катания на скейте в парке. Разве нет движения в скейтбординге, когда вы прыгаете на металлические поручни и скользите вниз? Угадай, что случилось.

− Он прыгнул на нее, но его скейтборд не последовал за ним? − Лин Жань чувствовал себя так, словно получил ответ на загадку.

Врач щелкнул пальцами и сказал с улыбкой: − В конце концов он оседлал металлический поручень. А перила даже не были круглыми.

− Значит, мы должны рассмотреть возможность столбняка и сделать ему укол, − закончил Лин Жань его фразу.

Чжэн Пэй был ошеломлен. Разве они не оживленно болтали? Почему он сразу вернулся к этой теме?

− Кровотечение не слишком серьезное. Что же касается состояния семенного канатика... − Лин Жань вспомнил, что узнал на уроках анатомии. Он спросил, довольно нерешительно: − Как должен выглядеть нормальный семенной канатик?

Если вы дадите интерну неповрежденную мужскую мошонку и позволите ему разрезать ее, чтобы извлечь семенной канатик, он сможет определить, нормальный ли он. Но поскольку ситуация сейчас была совершенно нетипичной, он не осмелился сделать однозначный вывод, когда речь зашла об анатомической структуре, с которой он был незнаком.

Чжэн Пэй еще не проводил такого глубокого обследования. Когда он услышал, что сказал Лин Жань, он начал внимательно наблюдать и пробормотал себе под нос: − Если ненормально, мы должны сначала рассмотреть возможность кручения семенного канатика.

Больной наконец не мог больше молчать и спросил довольно хриплым голосом: − Вы оба все еще говорите о «Моей прекрасной принцессе»[1]?

Врач был сбит с толку этим вопросом, − Когда мы говорили о «Моей прекрасной принцессе»?

− ...Цзинь Суо[2], о котором вы только что говорили, Это из «Моей прекрасной принцессы», верно?.. − Щеки пациента дважды дернулись. Он возмущенно уставился в потолок и сказал: − Врачи все еще говорят о телевизионной драме, Когда я так серьезно ранен. Кто, черт возьми, отправил меня в эту больницу?

Чжэн Пэй был зол и удивлен одновременно, − «Моя Прекрасная Принцесса»? Из какой эпохи эта телевизионная драма? Знаете ли вы, почему вы так легко пострадали, хотя другие люди не получают травмы так же, как вы во время несчастных случаев на скейтборде? Это потому, что ты слишком стар.

Сестра Лю быстро спросила: − Доктор Чжэн, какие лекарства мы будем вводить сейчас?

Врачам и медсестрам действительно не стоило спорить с пациентами, из-за этого могли легко произойти несчастья.

Врач покачал головой и сказал: − Лин Жань, ты можешь сначала объяснить пациенту, что такое семенной канатик?

− Семенной канатик − это структура, которая удерживает яичко на месте и обеспечивает питание яичка. В его состав входят артерии, вены, лимфатические сосуды, нервы... − ответил Лин Жань так, словно читал отрывок из книги. Затем сказал пациенту: − Мы проверяем, нормально ли работает ваш семенной канатик. Если с ним что-то не так, например кручение, − придется делать операцию. Возможно, нам также придется удалить твое яичко. В этом случае швы больше не понадобятся. Интерн выглядел немного сожалеющим, когда произносил последнюю часть. Пациент ничего не ответил и уставился в потолок. Все его тело дрожало.

− Яичко немного ниже, чем обычно, − Чжэн Пэй помолчал немного и сказал: − Нет никакого кручения. Просто такое положение самого семенного канатика встречается довольно редко. Лин Жань посмотрел туда, куда указывал Чжэн Пэй, и кивнул в знак подтверждения.

− Давай, обработай и зашей рану. Убедись, что ты не отделяешь рану слишком сильно, когда ее обработаешь, − после того, как врач убедился, что других проблем нет, он решил, что не будет делать эту работу сам. Он снял перчатки и жестом приказал Лин Жаню приступить к действиям.

Он приехал сюда с намерением сделать операцию. Именно тогда он без колебаний занял центральное положение и приступил к своей задаче, которая была одновременно знакомой и странной.

Наконец-то была применена техника вертикального сшивания матрасных швов на уровне специалистов. Через несколько минут яичко вернули в гнездо. Лин Жань вышел из маленькой кабинки удовлетворенный. Он чувствовал, что его сегодняшняя смена не была пустой тратой времени.

Когда Лу Вэньбинь увидел интерна, он быстро подошел и сказал: − Доктор Лин, отек пациента на пятой койке уменьшился.

− Ты только что сделал еще один обход палаты? − Лин Жань взглянул на часы, уже рассвело.

Лу сиял от возбуждения. Он сказал: − Я посмотрел, пока был там, но не ожидал, что отек спадет так скоро.

Уведомление из системы одновременно появилось перед глазами Лин Жаня.

[Миссия выполнена: Лечение пациентов]

[Награда получена: Разрез (уровень специалиста стиль удержания лука)]

Примечание переводчика:

[1] китайско−тайваньская телевизионная драма, которая начала выходить в эфир в 1998 году и считается самым коммерчески успешным китайскоязычным сериалом в истории.

[2] семенной канат произносится как "Цзинь Суо" на мандаринском языке, что соответствует произношению персонажа Цзинь Суо в "Моей прекрасной принцессе".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 67**

67 глава: Новичок

Пациент с разрывом яичек был выписан из больницы после того, как провел всего один день в комнате наблюдения. Он, казалось, был в оцепенении, даже когда уходил. Но для врачей, кроме положения его раны, не было действительно ничего интересного.

− Он, конечно, быстро поправился, − Чжэн Пэй подписал выписку со своим статусом главного хирурга во время операции этого человека. Он погладил бородку на подбородке и улыбнулся Лин Жаню, − Швы действительно хороши. А раньше их накладывали?

Это был любопытный вопрос для многих людей. Ответ Лин Жаня был более чем простым: − Клиника моей семьи.

Врач слышал о знаменитой «Клинике Lower Groove» много лет назад от других людей в больнице, − Значит, ты научился этому дома, да? Но так ли много пациентов с разрывом яичек в Lower Groove?

Лин Жань сказал: −Я часто использовал технику сшивания Лемберта, чтобы сшивать желудки пожилых людей.

− В вашей клинике тоже проводятся операции? Первое впечатление врача после того, как он услышал о наложении швов на желудок, − это швы, выполненные после лапаротомии.

Интерн был слишком сыт по горло попытками скрыть свою ложь и сказал: − Я накопил свой опыт с течением времени.

Чжэн Пэй изначально просто вел светскую беседу. Заметив отношение коллеги, он улыбнулся и ничего не сказал. Вместо этого он обратился к молодой медсестре, сидевшей рядом с ним: − Вы знаете, о чем только что спросил меня пациент с разрывом яичка?

Молодая медсестра, разбиравшая медицинские записи, моргнула, отчего ее длинные ресницы затрепетали, и спросила:

− Спросили что?

Чжэн Пэй любил отпускать колкие шуточки в адрес медсестер, которые только входили в кабинет. Он засмеялся пару раз и ответил: − Спросил, может ли он получить вред после этого. Я сказал, что вероятность получения в настоящее время очень велика. Пока не возбужден все будет в порядке, он должен быть спокоен. Тогда больной поспешно попросил кого-нибудь забронировать для него номер в гостинице, сказав, что его подруга слишком красива и молода, сложно будет удержаться.

Когда врач сказал это, его голос внезапно стал мягче: − Ему уже около тридцати лет, но он всегда катается на скейте или играет в группе, и все же его девушка молода и красива, он может забронировать отель просто так, не заботясь о цене. Что не так с этим миром?

Молодая медсестра убежала. Лин Жань пошел проведать нескольких пациентов, которым были обработаны раны. Лечащие врачи могли понять состояние пациента с помощью информации от местных врачей и медсестер, но у Лин Жаня не было такого удобства. Он не возражал даже против двух-трех обходов палат в день − это число даже считалось для него небольшим, но его жизнь все же была немного более комфортней, чем у местных врачей, которые должны были заботиться о лежачих пациентах.

Для интернов быть ординатором было все равно что иметь синовит в колене. Когда оставались неподвижными, они не чувствовали боли, но как только начинали двигаться, колени постоянно напоминали о себе. Врачи-резиденты не могли взять отпуск, потому что если в этот день из больницы выписывали пациентов, то на следующий день в больницу будут поступать другие, которые будут госпитализированы. Если уйдут, в больнице не будет хватать людей.

По выходным тоже нельзя было отдыхать дома. Даже если у их пациентов не было внезапных симптомов некоторых заболеваний, они должны были заботиться о пациентах, которые были госпитализированы в первый день поступления, чтобы изменить предписания врача для пациентов, поступивших в больницу несколько дней назад. Они должны были полностью полагаться на удачу, чтобы знать, как долго они смогут оставаться дома. Было некогда вздремнуть, и утренний обход должен был быть выполнен. В противном случае, когда их начальство придет, им светил хороший выговор.

У местных врачей, таких как Лу Вэньбинь, дела обстояли хуже. Даже если он хотел делать свою работу, он не знал как. Хотел учиться, у него не было для этого способностей, а когда он думал, что прогрессирует, понимал, что не понимает еще больше вещей.

Два пациента, которым наложили швы М-Тана, были одной из многих вещей, которые Лу Вэньбинь не понимал. Он прочитал много информации и знал, что есть пациенты, которые могут войти в фазу восстановления II через три-пять дней, но большинство из них достигают этой фазы только через три-четыре недели. Оба пациента поправились очень быстро, и хотя это было хорошо, Лу Вэньбинь чувствовал себя немного виноватым.

− Отек в основном спал, но на вас все еще много шрамов. Давайте посмотрим на вашу подвижность... − раздался голос Лин Жаня и мгновенно вывел Лу из оцепенения, пока он стоял спиной к двери.

Он немедленно подошел и поздоровался с ним, затем молча наблюдал, как Лин Жань осматривает пациента.

Честно говоря, его метод обследования не представлял собой ничего особенного. Даже с точки зрения непрофессионалов, они могли заметить разницу между ним и Ван Хайяном. Однако, в конце концов, осмотр был всего лишь осмотром. Основное внимание было уделено тому, что они были сделаны только для того, чтобы следить за состоянием пациента. Интернов часто устраивали для выполнения этой задачи, поскольку они были гораздо менее важны, чем операции.

Когда он думал об этом, Лу Вэньбинь не мог не вспомнить тот день, когда Лин Жань провел операцию.

− Ну и новичок!− Лу Вэньбинь не мог понять, как интерн, который так хорошо умел накладывать швы, мог быть еще хуже местных врачей, когда дело касалось разрезов? Возможно, это и был недостаток этого гения.

− Если больше ничего нет, я вернусь первым,− Лин Жань ничего не делал после того, как закончил обход своих подопечных.

Лу Вэньбинь был ошеломлен, − Уже уходишь? Разве ты не хочешь больше практиковаться?

Его мысли все еще были заняты тем, что он не умеет делать разрезы.

− Завтра у меня операция, мне нужно убедиться, что уровень моей энергии высокий, − Лин Жань говорил о своей третьей операции сгибателя сухожилий с помощью техники М-Тана на следующий день. Хотя у него была с собой техника уровня мастера, но не мог расслабиться из-за этого.

Когда он еще учился, каждый раз, когда ему предстояло на следующий день сдавать экзамен, он просматривал то, что узнал, в соответствии с объемом экзамена, а затем выполнял стационарную проверку своих карандашей, ручек, линеек, рукописных листов и приемных документов. Он делал это для крупных экзаменов, а также делал это для поп-викторин. Лин Жань никогда не думал о том, что не может быть серьезным для теста, для него операция была экзаменом.

Лу Вэньбинь смотрел, как интерн уходит, покачал головой и втайне задумался: «Слишком горд собой, тебе не кажется? Сейчас тебе следует потренироваться делать еще несколько разрезов, тогда ты не будешь выставлять себя дураком во время завтрашней операции. На этот раз у тебя мужчина средних лет, которому плевать на шрам на руке. Что бы сделаем в следующий раз, когда встретим кого-то, кто заботится о своей внешности»?

Лу Вэньбинь обернулся и снова задумался: «Лин Жань бросил практику где делают надрезы? Если он действительно не хочет делать никаких разрезов, будет очень хорошо, если он передаст задание мне».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 68**

68 глава: Однажды, со скальпелем в руке

Последующий день.

Это был день операции.

Лу Вэньбинь пришел первым в операционный блок. Он выполнил все свои обязанности от драпировки до осмотра, когда пришли Лин Жань и Хо Цунцзюнь. Последний казался уравновешенным. а интерн выглядел элегантно. Лу был очень напряжен.

− Пациенту, Ли Сингуо, двадцать один год. У него открытая рана, и сгибатель сухожилий указательного и среднего пальцев разорваны. Глубокий и поверхностный сгибатель его среднего пальца повреждены. Это довольно сложно... , − так как Лу прочитал информацию заранее, он объяснил ее остальным.

Лин Жань тоже читал это, поэтому он размышлял, слушая, что сказал Лу Вэньбинь. По выражению его лица ничего нельзя было сказать. Хо Цунцзюнь выдохнул. Это был единственный пациент, которого он смог найти в тот день.

Место раны было известно как ничейная земля, потому что сухожилия в этой области руки были слишком плотно сжаты. И сгибатель, и глубокий сгиб, и поверхностный сгибатель были связаны в узкие сухожильные влагалища. Адгезия была серьезной послеоперационной проблемой, и это не являлось идеальной ситуацией для восстановления функции рук. Теперь тот факт, что оба сгибателя были травмированы, означал, что в обоих из них было больше активности, что делало вероятность адгезии еще выше. Но все это не было проблемой для Лин Жаня.

Для того, кто мастерски владел техникой М-Тан, лечение глубокого и поверхностного сгибателя одновременно было лишь базовой процедурой. Интерн проверил все по порядку и несколько раз ощупал рану. Затем он кивнул и сказал: − Давайте начнем. Восстановление разорванного сухожилия сгибателя в зоне II ... Ручка.

В тот момент, когда Лин Жань протянул руку, сосредоточенная Ван Цзя положила ему на ладонь хирургический маркер. Она сделала это так, чтобы ему было очень удобно взять ручку. Скорее всего, она была специально подготовлена для этого.

Ван Цзя посмотрела на Лин Жаня. Она смутно видела улыбку за маской сосредоточенности, и это делало ее чрезвычайно счастливой.

Хо Цунцзюнь хотел быть тем, кто делает разрез. Но он только думал об этом. В конце концов, он не высказал своих мыслей.

Врачи более высокого ранга часто вознаграждали врачей более низкого, давая им возможность сделать надрез. Не было никаких причин, чтобы все было наоборот. Кроме того, он не мог постоянно помогать интерну с разрезами каждый раз. В конце концов, Лин Жань должен был практиковаться делать разрезы самостоятельно. Когда Хо Цунцзюнь подумал об этом, он посмотрел на Лу Вэньбиня.

Лу был постоянным врачом отделения неотложной помощи. Несмотря на то, что он стажером в другой больнице около двух-трех лет, он был просто как овца, которую выпустили с фермы пастись. Когда придет время доить и стричь овец, им придется вернуться на ферму. Кроме того, поскольку Лу Вэньбинь только что закончил свою работу стажера, это был золотой период для него, чтобы поднять свои навыки... В предыдущей операции Лу неплохо себя показал. После операции он также был очень старательным, когда дело касалось осмотра пациента.

Если бы Хо Цунцзюнь действительно был главным хирургом, а Лин Жань − первым помощником, то скорее всего, позволил бы Лу Вэньбиню сделать разрез. Когда он думал об этом, независимо от того, насколько плохо он работал, это не могло быть хуже, чем разрез, который Лин Жань сделал во время предыдущей операции…

Перед операционным столом сидели всего три человека. Лу Вэньбинь сразу же заметил, что Хо Цунцзюнь смотрит на него.

Хорошо это или плохо, что директор отделения уделяет тебе пристальное внимание? Сердце его забилось быстрее. Больше всего ждал, что Лин Жань откажется от выполнения надреза и передаст ему эту задачу. Если бы директор высказался в его пользу, он получил бы эту работу без вопросов.

Лу Вэньбинь не был жадным. Он только подсознательно думал о том, что коллега не пытался практиковать свои навыки разрезания накануне. Лу подумал, что он либо не стал практиковаться, либо был настолько плох в этой области, что отказался от нее, потому-что не был хорош в ней. Таким образом, казалось логичным, чтобы Лин Жань передал задачу сделать разрез кому-то другому.

Лу Вэньбинь только немного успокоился после того, как подумал о том, как яичко мужчины средних лет, участвовавшего вчера в аварии на скейтборде, вышло из его мошонки.

− Натяните кожу туго.

Лу Вэньбинь только тогда понял, что Лин Жань уже провел линию, когда услышал его команду.

− «А разве ему не нужно было колебаться? Или он думал об этом заранее?»

Несмотря на то, что Лу Вэньбинь что-то бормотал себе под нос, он быстро взялся за работу и расплющил слегка согнутую руку пациента так, что часть с линией выступала наружу. Он только после этого понял, что позиция, которую выбрал Лин Жань, была неплохой. Акт расширения поверхности существующей раны был очень противоречивым выбором для начала. Каждый раз было нелегко подобрать правильную схему.

Если бы вы сравнили операцию с ремонтом дома, существующая рана пациента была бы похожа на несущую балку в середине дома, которую вы не могли бы ни удалить, ни изменить. Вы даже не могли просверлить в нем дырку. И положение этой балки может быть различным в каждом доме. Чтобы сделать ремонт хорошо, вам придется придумать как изменить пространство в доме и не трогать несущую балку. Совершенной схемы может и не быть. Потребуется некоторое усилие, чтобы даже придумать относительно разумную схему.

Лин Жань вонзил скальпель в кожу пациента. Он держал скальпель, как скрипичный смычок. Это была базовая техника, которая ни в коем случае не была показной. Но он потратил всего минуту или две, чтобы открыть желаемое хирургическое поле.

Лу Вэньбинь изумленно уставился на разрез, помогая поправить пропитанную физиологическим раствором повязку, чтобы предотвратить заражение.

Лин Жань, которому еще несколько дней назад пришлось сделать два надреза, стал мастером делать надрезы в мгновение ока?

Основываясь на своем опыте двух-трехлетней ротации врачей в различных отделениях больницы Юнь Хуа, Лин сейчас владел такими же навыками, как и врачи более высокого ранга в большинстве отделений.

−Ты в последнее время практиковался делать надрезы? − Хо Цунцзюнь выглядел еще более потрясенным. Это было единственное разумное объяснение, которое он мог придумать.

−Да,− Лин Жань кивнул. Он действительно пытался несколько раз.

Хо Цунцзюнь потерял дар речи. Ему казалось, что он многое повидал. Но не подозревал, что этого все еще недостаточно.

Если бы кто-то сказал ему до этого дня, что человек может стать мастером делать надрезы после усердной практики в течение всего трех дней, он бы определенно не поверил этому человеку. Или же интерн намеренно выступал ниже номинала в прошлый раз, когда он делал разрез?

Это звучало довольно разумно, когда Хо Цунцзюнь впервые подумал об этом. Но из того, что он мог вспомнить про движения Лин Жаня, когда он в последний раз делал разрез, не было ничего что не выглядело так, как будто он выполнял это плохо нарочно.

− Уберите кожу, − Лин Жань дал простую команду.

Лу Вэньбинь, который использовал ретрактор в течение многих лет, обыденно расширил недавно сделанный разрез. Два сухожилия были явно обнажены.

Несмотря на то, чтобы движения были плавными и аккуратными при выполнении разрезов, главным было все еще способствовать расширению хирургических полей. В этом отношении разрез Лин Жаня считался очень хорошо сделанным. По крайней мере, врач не мог найти в этом никакой ошибки. И сам не мог сделать такой хороший разрез.

Лу Вэньбинь почувствовал лишь напряжение в груди, вспомнив, как вчера он считал Лин Жаня высокомерным. Он и не подозревал, что он имеет полное право быть таким. Хотя никто не знал, о чем думал врач, он чувствовал себя виноватым. Издав глухой смешок и сказал: − На такой скорости непрофессионалы подумают, что вы используете чит.

Лин Жань слегка улыбнулся.

− Почему мнение других людей имеет значение?− Хо Цунцзюнь оправился от первоначального шока и радостно улыбался. Она была такой большой, что казалось, будто его лицо разрезают.

Что нужно больнице? Что нужно отделению? Что нужно директору отделения?

Разве им не нужен был кто-то вроде Лин Жаня?

Медицинское путешествие было долгим. В то время как врачи, которые три года практиковали наложение швов, делали разрезы, учились делать аппендэктомии, в сорок пять лет стали помощниками главного врача и, наконец, в пятьдесят пять стали главными врачами, были основой больницы. Несмотря на то, что госпиталь ценил и нуждался в полках, сформированных из младших офицеров и ротных офицеров, они не нуждались ни в каком конкретном младшем офицере.

Единственный тип врача, которого всегда искала больница, − это врачи, способные руководить, или, скорее, так называемые первооткрыватели. Они были либо одними из лучших в полку, стоявшими на голову выше остальных, гениями, которых обучали легенды, либо маленькими любимцами, спустившимися с неба.

Примером был У Мэнчао. Он был асом в области гепатобилиарной хирургии в Китае. Несмотря на то, что он получил степень бакалавра только в возрасте двадцати семи лет, он представил свою исследовательскую работу на Национальной конференции по гепатобилиарной хирургии и придумал пяти-сегментную шести-сегментную, а также пяти-сегментную четырех-сегментную теорию печени. Он совершил прорыв и завершил первую хвостатую лобэктомию в возрасте сорока одного года. В то время как обычные врачи все еще мучили свой мозг, чтобы стать ассоциированными главными врачами, он стал известным специалистом по гепатобилиарной хирургии в стране и был провозглашен «Отцом китайской гепатобилиарной хирургии». Любая больница с таким первооткрывателем могла бы добиться больших успехов даже с закрытыми глазами. Конечно, учитель У Мэнчао также был чрезвычайно впечатляющим. Это был Цю Фацзу, которого называли «Отцом современной китайской хирургии». Все врачи в Китае изучали его книгу в медицинской школе.

− Лин Жань, я слышал, что ты всегда покупаешь свиньи ноги на свои собственные деньги, чтобы практиковать свои хирургические навыки? − внезапно спросил Хо Цунцзюнь.

− Я купил немного. На нем были надеты хирургические очки. Он не замедлялся вообще, когда говорил.

− Вы все еще стажер. Это не сработает. Пособия в несколько сотен юаней в месяц даже для вас недостаточно, чтобы купить все эти свиньи ноги, верно? − Хо Цунцзюнь серьезно сказал: − Вам не нужно платить за учебные материалы из своего собственного кармана. Несмотря на то, что отделение по чрезвычайным ситуациям не может позволить себе создать учебную площадку для симуляции, мы должны действовать в соответствии с обстоятельствами и создавать условия, где наши врачи могут повысить свои навыки. Вам так не кажется?

Хотя Хо Цунцзюнь разговаривал с Лин Жанем, он повернулся и посмотрел на Су Цзяфу, сидевшего в круглом кресле. Анестезиолог, очень медленно встал и сказал: −Да.

− На бумаге это звучит не очень хорошо, если вы подаете заявление на возмещение расходов за покупку свиной ноги, и это тоже будет нелегко. Почему бы нам не сделать это? Поскольку у вас еще нет квалификационного сертификата врача, даже хотя вы выступаете в качестве главного хирурга в этих операциях, мое имя или имя Лу Вэньбиня будут внесены в официальные записи. Я переведу вам оплату за операцию после того, как они будут зачислены на мой счет. Пожалуйста, не отклоняйте их. Вы заслуживаете оплаты за вашу работу.

Лин Жань не собирался вообще снижать плату за операцию. Он ответил в знак признательности и начал проводить операцию целенаправленно. Лу Вэньбинь был настолько завистлив, что даже не имел силы втянуть кожу пациента.

В больнице, если главный врач был зарегистрирован как главный хирург, даже если он не появлялся во время операции, плата за операцию как правило все равно должна была бы быть выплачена ему. Это была небольшая

сумма денег до реформы здравоохранения. Тем не менее, после этого сборы за операции стали довольно значительными.

Это сказалось на зарплатах главных хирургов, которые более чем вдвое превышали сумму ассистента, медсестры и зарплаты анестезиолога. На эти деньги Лин Жань мог купить столько свиных ног, сколько захочет. Кроме того, деньги были принудительно переданы Лин Жаню директором отделения.

Лу Вэньбинь опустил голову и принял решение, − Я определенно изучаю технику М-Тан!

Вскоре в его голове появились всевозможные блюда, приготовленные с использованием свиных ножек: тушеные соусы, зажаренные на гриле, пряные ножки, на пару, с рубленым перцем, с красным рисом, медовые ножки, приготовленных с кукурузой, бычьим хвостом и побегами бамбука ...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 69**

69 глава: Плата за операцию

Третья операция Лин Жаня, проведенная с использованием техники М-Тана, была очень успешной. Хо Цунцзюнь и Лу Вэньбинь были не единственными, кто так думал. Он и сам чувствовал себя очень хорошо.

Подобно тому, как студенты решали проблемы во время экзаменов, при выполнении операций у врачей часто возникало ощущение, что все идет хорошо. Каждый раз, когда возникало это чувство, часто результат операции оказывался лучше, чем ожидалось. Если бы вы исследовали причину этого, это, вероятно, было бы потому, что состояние пациента было предсказано.

Студенты часто угадывали и предсказывали вопросы, которые будут возникать при подготовке к экзаменам. На самом деле, врачи делали то же самое перед проведением операций пытаясь предсказать все возможные осложнения, которые могут возникнуть в это время.

Информация о медицинской визуализации, полученная с помощью МРТ-сканирования, рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвука, допплерографии или более дорогих ПЭТ-сканирований, все виды лабораторных тестов и даже биопсии и эндоскопии использовались для увеличения информации, доступной врачам для постановки диагноза. Эта информация также будет использоваться для постановки предоперационных диагнозов и прогнозирования осложнений, которые могут возникнуть во время операции. Если врачу удалось предугадать все осложнения, операция может быть проведена гладко и спокойно. Если врач не сумеет предсказать осложнения, то его работоспособность будет зависеть от накопленных знаний и препаратов, которые пациент принимает в обычные дни.

Хотя современная медицина и казалась продвинутой, если посмотреть на нее с точки зрения сложного человеческого организма, она все еще была крайне малоразвитой. Когда-то в Китае был врач-ас, жена которого страдала от рака. Он вел своих любимых учеников к тщательному осмотру перед операцией и, как говорили, был очень хорошо подготовлен. Но в тот момент, когда он вскрыл брюшную полость своей жены, он обнаружил, что инфильтрация раковых клеток полностью превзошла его ожидания. Он должен был нести бремя самобичевания и страданий, поскольку он старался изо всех сил удалить раковые клетки по кусочкам и завершить операцию. Если бы существовал другой разумный выбор, даже незначительный, ни один врач не захотел бы поставить себя в такое положение.

Можно сказать, что вещи, которые происходят неожиданно, являются самыми большими врагами врача. И если все пойдет так, как ожидалось, это будет прелюдией к успеху. По мере развития современной медицины создавались и расширялись все более наглядные примеры. Самые важные диагнозы, которые приходилось ставить врачам, заключались в том, чтобы определить, к каким показательным случаям относятся те или иные болезни, можно ли лечить эти болезни и как их лечить.

Диагностические способности Лин Жаня были еще очень слабы. Но по сравнению со сложными заболеваниями, с которыми сталкивались врачи внутренней медицины, хирургам было относительно просто поставить диагноз. Метод М-Тан может быть использован на пациенте с разрывом сгибателя сухожилий. Что касается того, как должна была быть выполнена операция, суждений, сделанных в ходе операции, и продолжения, они зависели от предсказания интерна о трудностях, которые могут возникнуть во время операции, и его способности импровизировать на месте.

Может быть, это было потому, что Лин Жань был мотивирован тем фактом, что глубокий и поверхностный сгибатель пациента были разорваны одновременно. А может он лучше знал хирургический метод, теперь, после выполнения операции с использованием техники М-Тан дважды. Короче говоря, операция, которую планировалось завершить за четыре часа и которая на практике заняла бы три с половиной часа, была завершена всего за два с половиной часа. В течение этого периода времени Лин Жань не увеличивал намеренно свою скорость и не пробовал никаких методов, чтобы ускорить ход операции.

Когда он отложил хирургические ножницы и объявил, что операция закончена, Лу Вэньбинь молча начал собираться. С другой стороны, Хо Цунцзюнь, сидевший на круглом стуле, поднял голову и посмотрел на часы. Он был очень задумчив. Ягодицы анестезиолога Су Цзяфу слегка дрожали. Он чувствовал себя так, словно сбросил больше трех фунтов. Используя свою память, которая принесла ему более шестисот баллов на вступительном экзамене в колледж, он поклялся принести свой собственный круглый стул в следующий раз, когда он примет участие в операции Хо Цунцзюня.

−Теперь я могу вернуться? − Лин Жань еще раз все проверил и убедился, что никаких медицинских инструментов не пропало, а затем расслабился. Он сделал большинство вещей, которые мог сделать в качестве хирурга. Последующая реабилитация и восстановление зависели главным образом от самого пациента.

− Хо Цунцзюнь что-то бормотал, приходя в себя. Он отшвырнул ногой круглый стул и сказал: − Иди домой и хорошенько отдохни. Это была довольно долгая операция.

Несмотря на то, что средства массовой информации часто сообщали об операциях, которые длились шесть или восемь часов, когда дело доходило до жизни в больнице, двух с половиной часовая операция была чистой пыткой.

Лин Жань снял перчатки и посмотрел на монитор. Затем он последовал за Хо Цунцзюнем из операционной. Большинство врачей, которые проводили операции в больших операционных, на самом деле редко смотрели на мониторы, потому что инструменты мониторинга в настоящее время были полностью автоматизированы. В общем, тот факт, что мониторы не сигналили, означал, что с пациентами все в порядке. Иногда никто не обращал внимания на мониторы, даже когда они подавали звуковой сигнал. Но Лин Жань не любил их. Он еще больше сомневался в автоматических инструментах, чем в искусственном интеллекте.

−Лу Вэньбинь, не забудь осмотреть пациента когда он отойдет от наркоза, − предупредил врач, прежде чем уйти.

− Хорошо, − послушно ответил Лу. Как младший ординатор, он должен был выполнять всю оставшуюся работу. Время от времени, когда он был занят в операционной, дежурные медсестры даже говорили ему действовать быстрее. К счастью, привычки стали второй натурой.

Лин Жань вышел из операционной и попрощался с Хо Цунцзюнем. Затем он пошел в душевую комнату. Операционные отделения неотложной помощи следовали стандартной схеме. Хотя сейчас здесь было всего четыре операционных, и восемь кабинок в душевой. Лин позволил теплой воде коснуться своего тела и начал вспоминать о предыдущей операции.

Эта операция была самой большой среди всех операций, которые он выполнил. Несмотря на то, что до этого были моменты, когда он чувствовал себя прекрасно, когда осматривал и зашивал раны, эти операции были слишком незначительными и короткими, и закончились прежде, чем Лин Жань смог должным образом насладиться удивительным чувством. Сегодняшняя операция продолжалась два с половиной часа, и он был занят в течение этого времени. В то время он был нервным, возбужденным и «в зоне комфорта». Он чувствовал себя прекрасно во время процесса, и удовлетворенно при результате. Вытершись, Лин Жань задумался, куда же ему идти, и увидел доктора Чжоу, ожидавшего его в углу душевой. Он выглядел так, словно вот-вот заснет.

− Тебе нужно было только быстро принять душ. Я так долго ждал тебя, что устал, − Доктор Чжоу зевнул.

Лин Жань посмотрел на доктора, который ждал, пока он закончит мыться, и удивленно спросил:

−А почему бы вам не поработать? Доктор Чжоу встал, опираясь на стену, и сказал: − У меня есть кто-то, чтобы заменить меня. Лин Жань понимающе кивнул.

Несмотря на то, что он покинул процедурный кабинет и больше не интересовался обработкой и зашиванием, в приемной отделения скорой помощи все еще оставалось много врачей-ординаторов, стажеров, аспирантов и врачей-интернов из разных отделений, ожидающих возможности провести лечение. Доктор Чжоу фыркнул несколько раз и сказал: − Я здесь сегодня, чтобы рассказать вам о разделении гонораров.

− Плата за операцию? − Спросил Лин Жань.

Доктор на мгновение замер и сказал с улыбкой: − Хотя другие люди говорят, что вы тугодум, я думаю, что вы довольно умны. Директор отделения Хо попросил меня приехать и объяснить вам, что гонорары за операцию, которые будут выплачены, должны были быть для него, что это его дело, хочет ли он их отдать, и не нужно слишком много думать об этом. Если бы плата за операцию была разделена, доктор Чжоу не позволил бы другим людям выполнять операции, которые он сам должен выполнять.

Оплата за операцию была выплачена главному хирургу. Она не могла быть выплачена врачам-интернам, и Хо Цунцзюнь опасался, что возникнут недоразумения из-за того, что деньги будут переведены на его карточку. Было бы нехорошо, если бы так случилось. Вот почему он специально попросил доктора Чжоу объяснить все Лин Жаню.

Поскольку разговор шел о деньгах, доктор нашел пустой конференц-зал и закрыл дверь. Он сказал: − В настоящее время наша больница соблюдает стандарты оплаты услуг третичных больниц. Размер платы за операцию был определен Управлением по контролю за ценами и Антимонопольному надзору и не может быть изменен. Согласно новым правилам больницы, медперсонал получает пятьдесят процентов от стоимости операции. Это во много раз больше того, что получают медперсонал в других больницах. Что касается дележа полученных пятидесяти процентов, то это будет решать наш департамент.

Доктор Чжоу взглянул на Лин Жаня и продолжил: − Наше отделение установило второй отдел в соотношении два к одному, что означает, главный хирург получает две трети платы за операцию, в то время как остальная треть делится между ассистентами, медсестрами и анестезиологом. Большинство отделений хирургии в нашей больнице делают это таким образом, чтобы быть точными, давайте возьмем операцию, которую все вы провели сегодня в качестве примера…

Доктор Чжоу вынул список, который он напечатал, и сказал: − Все вы выполнили реконструктивную операцию на сгибателе сухожилия по коду 331521014. Из этой формы видно, что плата за операцию составит 1210 юаней в средних больницах и 1344 юаней в третичных больницах. Наша больница является третичной, поэтому мы будем получать 1344 юаней. Кроме того, 210 юаней будут добавлены к оплате за каждый дополнительный палец, требующий операции. Таким образом, общая стоимость операции на сегодня составит 1554 юаней, а отделение неотложной помощи получит 777 юаней из-за того, что главные хирурги получат две трети от стоимости операции, в итоге вы получите 518 юаней. Вы понимаете?

− Я понимаю, − Поскольку Лин Жань был равнодушен к деньгам, он не особо реагировал.

Доктор Чжоу хмыкнул и сказал: − В нашей больнице вы сейчас считаетесь высокодоходным врачом и получаете столько же денег, сколько и главный врач высокого ранга.

Лин Жань спросил: − Различно ли это для врачей разных рангов?

− Это очень большая разница, − сказал доктор, − Если вы строго придерживаетесь правил, врачи-резиденты младшего ранга могут быть только главными хирургами операций первого уровня, а врачи-резиденты старшего ранга могут быть только главными хирургами операций второго уровня, и вы должны быть как минимум младшим − лечащий врач для участия в операции третьего уровня. До этого момента все они нуждаются в руководстве вышестоящих врачей. В настоящее время вы выполняете операции третьего уровня, которые требуют, чтобы главный хирург был старшим лечащим врачом.

Как и в других учреждениях, в больницах применялись двойные стандарты. Якобы строгие правила могут быть фактически согнуты в соответствии с потребностями. Консультационная система, запрет на то, чтобы врачи работали за внешнюю заработную плату без разрешения больницы, и запрет на то, чтобы врачи получали бесплатное питание (получение взяток), также были частью строгих правил.

Лин Жань медленно кивнул.

− Плата за операции первого уровня, выполняемая обычными врачами-резидентами, составляет всего около 100 юаней. Более дешевые, такие как обработка и сшивание ран, будут составлять только 70 или 80 юаней. Даже если вы выполняете три или четыре таких операции в день, вы только получите 100 юаней или около того, − Доктор Чжоу сделал паузу на некоторое время и продолжил: − Ассистенты тоже не получают много. Например, Лу Вэньбинь получит большой кусок из… 259 юаней, вероятно, около 150 юаней. Оставшиеся 100 юаней будут поделены между двумя медсестрами и анестезиологом ... Врачи зарабатывают очень мало.

Лин Жань с подозрением посмотрел на доктора Чжоу и сказал: − Если Лу Вэньбинь будет участвовать в трех операциях в день, он получит 500 юаней. Таким образом, он может получать 15 000 юаней в месяц?

− Вы с ума сошли? Двадцать операций в месяц − это уже слишком для врача, чтобы справиться с ними. Доктор может умереть от усталости, если ему придется выполнять тридцать операций в месяц. Кто в мире может делать девяносто операций каждый месяц…?, − Голос доктора Чжоу становился все мягче и мягче, потому что он увидел, что со взглядом Лин Жаня что-то явно не так.

Лин Жань читал в уме уведомления из системы.

[Миссия: отработать технику M-Taн]

[Детали миссии: Каждый раз, когда вы выполняете десять операций с использованием техники M-Taна в одном и том же месяце, это будет рассматриваться как завершение одной миссии.]

[Награда: сундук с сокровищами]

[Прогресс: (1/10)]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 70**

70 глава: Достоинство старого белого кролика

− Лин Жань, подойди, взгляни на медицинские записи и выбирай.

С тех пор как Хо Цунцзюнь распространил новость о том, что они используют технику М-Тана для сшивания разорванных сгибателей сухожилий, он постоянно получал известия со всех сторон.

Новости приходили из больниц разных регионов, от представителей аптечных торговых сетей, от его бывших коллег, подчиненных, товарищей по оружию. При запуске нового хирургического метода или написании исследовательской работы все врачи предъявляли особые требования к пациентам. Это было время, когда их ряды и связи стали очень важными. Примерно полмесяца назад Хо Цунцзюнь уже начал распространять эту новость, и теперь он получил значительное количество отзывов. На его столе уже лежало семь историй болезни. Пять из них принадлежали пациентам, получившим ранения в последние дни, а два других − пациентам со старыми незаживающими ранами.

Лин Жань отодвинул в сторону медицинские карты двух пациентов со старыми ранами и, осмотрев оставшиеся пять случаев, сказал: − Сделайте так, чтобы они пришли сюда как можно скорее.

Врач замер на мгновение, прежде чем с его губ сорвался смешок, − Тебе не нужно беспокоиться о том, что здесь нет пациентов. Выбери пациента, которого ты хочешь лечить сегодня, и пациентов, которых ты будешь лечить в другие дни. Я не очень хорошо знаю технику М-Тана, но первичное закрытие раны должно быть более благоприятным для пациентов, правильно?

Он говорил таким тоном, каким обычно говорят, когда что-то обсуждают. Это было связано с действительно хорошей работой Лин Жаня. Пациент, которому он наложил швы накануне, начал выполнять пассивные движения рук всего через двадцать четыре часа и сумел достичь желаемого результата по всем показателям. Это повергло в шок Ван Хайяна, главного врача отделения хирургии кисти.

Все три операции, выполненные Лин Жаньем по методике М-Тана, были успешными, и пациенты быстро выздоравливали. Несмотря на то, что первый пациент, Ма Вэньхуа, еще не мог быть выписан из-за многочисленных ран на его теле, его рука, которая была проаперированна с использованием техники М-Тана, достигла уровня шестой недели восстановления. Это позволило проводить реабилитацию на дому.

Если смотреть на это с точки зрения больницы или врача, такие результаты в значительной степени гарантировали начало успешного выздоровления.

Именно поэтому Лин Жань вынес свое собственное суждение. Теперь, когда он полностью овладел техникой мастер-уровня М-Тана и получил задание, у него не было причин оставлять все на волю судьбы.

Следовательно, вывод, который он сделал, полностью отличался от вывода, сделанного Хо Цунцзюнем.

− Я не собираюсь собирать пациентов. Я надеюсь, что вы сможете организовать для меня лечение всех пятерых из них сегодня.

Услышав это, врач расхохотался. Он пришел в себя лишь через несколько секунд, когда вспомнил, что Лин Жань не из тех людей, которые любят шутить.

− Я не могу устроить так, чтобы вы сегодня лечили всех пятерых. Почему бы вам не лечить одного пациента в день? Было бы лучше, если бы вы принимали больше пациентов только после того, как вы станете более опытным в технике М-Тан, − два дня назад, перед операцией, Хо Цунцзюнь хотел только договориться, чтобы Лин Жань проводил одну операцию каждые два-три дня. В тот момент он позволил себе больше только из-за предыдущего выступления интерна накануне.

Больница была очень холодным и утилитарным местом. Квалифицированным и талантливым врачам было легче получить такие возможности. Другие люди также легко с ними мирились.

− Лин Жань настаивал, − Я могу проводить операции непрерывно.

Если бы он мог делать только десять операций каждые десять дней, он бы получал не более трех бутылок энергетической сыворотки в месяц. Это было бы пустой тратой времени.

Хо Цунцзюнь не понимал настойчивости Лин Жаня. Внезапно на него снизошло озарение, и он сказал: − Если вам нужны деньги, я могу придумать для вас способы…

Интерн получит пятьсот юаней за каждую операцию, и в целом составят две тысячи пятьсот юаней. Хо Цунцзюнь думал, что Лин Жань обманулся большой выгодой.

Как можно было так легко заработать 2500 юаней в день?

− Мне не нужны деньги, − Тон Лин Жаня был уверенным.

−Ты делаешь это не ради того, чтобы заработать на операции? Хо Цунцзюнь посмотрел ему прямо в глаза.

− Нет, − снова ответил интерн.

Он все время оставался в больнице. Ему не нужно было беспокоиться о том, что надеть, так как он мог просто накинуть свой большой белый халат и принять душ в операционной душевой. Он также часто получал пищу и фрукты от щедрых медсестер. Единственное, на что ему нужно было тратить деньги, − это отвечать взаимностью на подарки других. С какой стати ему нужны деньги?

Хо Цунцзюнь говорил искренне, с добрыми намерениями: − Самое важное для тебя сейчас − это отточить свои навыки. Не думай о заработке денег и о других вещах.

Лин Жань ничего не понимал. Он спросил: − Разве оттачивание навыков не зависит от количества операций, которые я выполняю?

Врач разинул рот. Что он действительно хотел сделать, так это попросить Лин Жаня посмотреть некоторые хирургические записи или прочитать кое-какие медицинские книги. Однако оба они в настоящее время работали врачами, и для его чувства справедливости было неприемлемо говорить такую ложь.

− Тогда выбери двух пациентов. У тебя будет преимущество перед одним из них. Если ты будешь в хорошем состоянии после первой операции, я позволю вам лечить второго пациента после того, как вы достаточно отдохнете. В противном случае я переведу пациента в отделение хирургии кисти, − стратегия Хо Цунцзюня была очень проста: выбрать двух пациентов для перевода в больницу Юнь Хуа. Пациент, который больше подходит для лечения с помощью техники М-Тана, будет передан Лин Жаню. В зависимости от ситуации, другой пациент может быть переведен к главному врачу отделения хирургии кисти Ван Хайяну или в группу лечения под его руководством.

Лин Жань подумал и согласился.

В конце концов, операции, выполненные с использованием техники М-Тан, были операциями третьего уровня. Время, затраченное на каждую операцию, варьировалось в зависимости от состояния пациента. Это был довольно хороший выбор, чтобы попробовать выполнить две операции в день.

После того как Лин Жань выбрал нужных ему пациентов, Хо Цунцзюнь заранее позвонил Ван Хайяну, чтобы все объяснить. Честно говоря, по мнению директора, им нужно было только отправить второго пациента прямо к Ван Хайяну, когда придет время предотвратить ненужные неприятности.

Лин бегло перелистал папки. Он серьезно выбрал два дела и передал их Хо Цунцзюню.

Врачи не были всемогущи, и то же самое касалось техники М-Тана. Лучшим выбором Лин Жаня в тот момент был выбор пациентов, которые были наиболее подходящими для лечения с использованием техники М-Тан.

Когда врач увидел, какие дела выбрал Лин Жань, он не смог удержаться и слегка кивнул. Если бы кто-то позволил ему выбирать пациентов, он бы выбрал тех же самых. Оба пациента были рабочими моложе тридцати лет. У одного из них была рваная рана, а у другого − порезанная. Их раны располагались в типичных положениях. Кроме того, они были молоды и сильны, так что шанс на скорое выздоровление был вполне высок. Следовательно, удовлетворительный лечебный эффект может быть достигнут более легко.

Как только он выбрал медицинские записи пациентов, которых хотел Лин Жань ушел. Затем он прочитал информацию, обдумывая детали плана операции, которому будет следовать.

В то же время, после получения звонков из больницы, машины скорой помощи из больниц в двух разных регионов начали двигаться в сторону больницы Юнь Хуа.

Два часа спустя.

Лин Жань появился в операционной.

Хо Цунцзюнь, одетый в новенькую униформу, опоздал на час. Так как производительность интерна была стабильной, и он всегда держался на уровне стандарта, директор осмелился позволить Лин Жаню взять контроль.

Су Цзяфу, анестезиолог, так долго ждал врача, что был почти вне себя от беспокойства. Увидев его, он с подобострастным видом быстро подтащил к нему ногой круглый стул. Он специально попросил именно этот у дежурной медсестры. Тот в недоумении посмотрел на Су Цзяфу и не стал садиться. Он только что закончил двухчасовую встречу. У него болели поясница и ноги. Зачем ему садиться?

После некоторого перерыва Су Цзяфу возился с хирургическими инструментами, наблюдая за двумя круглыми стульями в одиночестве. Время от времени он поглядывал на дверь операционной, потому что боялся, что войдет дежурная медсестра и увидит пустой стул.

− Я закончил, − Лин Жань отрезал нить шва хирургическими ножницами. Затем он поднял голову, чтобы посмотреть на директора, и спросил: − Второй пациент уже здесь?

− Да, но... − немного поколебавшись, Хо Цунцзюнь опустил голову и начал проверять шов первого пациента.

Тридцать минут спустя.

Лин Жань вошел в другую операционную. Он поднял скальпель. Состояние этого пациента было немного сложнее, и операция заняла у него почти два часа. Тем не менее, когда закончил обе операции, это было только начало дневной смены. Лин Жань вернулся в кабинет и спокойно посмотрел на Хо Цунцзюня.

Прошла минута.

Две минуты.

Три минуты...

Кровь директора застыла в жилах от пристального взгляда Лин Жаня. Он чувствовал себя старым белым кроликом [1], которого преследует чрезвычайно красивая охотничья собака с гладкой шерстью, сильным телом и живыми глазами.

− Сделай перерыв, если тебе действительно скучно. Завтра я доставлю вам троих пациентов с разрывом сгибателя сухожилий, − сказал Хо Цунцзюнь, чувствуя себя изумленным.

Примечание переводчика:

Старый белый кролик: бесполезный сотрудник, который долгое время работает в больнице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 71**

71 глава: Врачи-резиденты никогда не отдыхают

Лу Вэньбинь чувствовал, что умирает от истощения.

Чтобы закончить медицинскую запись двух пациентов со вчерашнего дня, он должен был начать заполнять пробелы в своем шаблоне медицинской карты, как только операция закончилась. В тот вечер он ушел с работы только в девять часов, после того как закончил. Несмотря на то, что Лу Вэньбинь писал медицинские записи в течение трех лет, для него все еще было проблемой написать их объемом в двадцать тысяч слов, включая описания всех вопросов, связанных с состоянием пациентов, независимо от того, были ли они важными или тривиальными.

Это было похоже на выполнение праздничных заданий. Все ребята, которые не могли закончить копирование своих заданий за один день, не были докторами.

...Если только их семьи не владели клиниками.

На самом деле, Лу Вэньбинь не стал бы ворчать, если бы ему пришлось писать только медицинские записи. Работа в больнице все равно была утомительной, и для врачей-ординаторов было нормальным писать отчеты, которые составляли более чем десять тысяч слов в день. Просто у них не было никакого опыта медицинских записей пациентов, лечившихся по методике М-Тана, и писать его с нуля было довольно утомительно. Однако работа, начавшаяся сегодня утром, истощила всю оставшуюся силу воли Лу.

Он прибыл в больницу в семь и обошел палаты, чтобы проверить пациентов с предыдущих операций. В восемь часов заполнил медицинские записи всех пяти пациентов, которым была сделана операция по методу М-Тана. Примерно в половине девятого он присоединился к энергичному директору отделения Хо, когда тот совершал обход своих главных палат, задавал и отвечал на всевозможные вопросы. С другой стороны, это означало, что директор отделения придавал большое значение пациентам, получавшим лечение по методике М-Тан.

В девять часов Лу Вэньбинь вошел в операционную и начал работать с медсестрами, чтобы провести все виды предоперационной подготовки. Техника М-Тана была совершенно незнакомой для отделения неотложной помощи, и циркулирующие медсестры не запоминали оборудование и материалы, необходимые для нее, и которые могли быть использованы во время процедуры техники М-Тана. Это, вкупе с тем фактом, что Лин Жань и Хо Цунцзюнь имели свои собственные привычные методы в операционной, делало так, что Лу Вэньбинь должен был напоминать об этом циркулирующим медсестрам. Или пока медсестры будут искать что-то в середине операции, врачи могут сойти с ума от ожидания.

Хотя Лу Вэньбинь никогда не видел Лин Жаня в ярости, он надеялся, что ему никогда не придется это лицезреть. Лин Жань был уже достаточно строг, когда не сердился. Основываясь на принципе «Хирурги поднимут три уровня по шкале мудачества, когда они выполняют операции», Лу Вэньбинь предпочел бы работать немного сложнее.

Затем, начиная с половины десятого, Лу Вэньбинь стал молить о пощаде.

Первым пациентом был ночной рабочий, которого перевели из района Цанпин. Лу Вэньбинь оттягивал кожу пациента в течение шестидесяти минут и помогал с уборкой операционной в течение пятнадцати минут после операции. Он даже не успел сходить в туалет, как бросился принимать очередного пациента, которого привезли из тюрьмы. Говорили, что он упал и ушибся.

Ушиб сухожилия был относительно серьезным, потому что была довольно длительная задержка, прежде чем пациент был отправлен в больницу. Лин Жань закончил зашивать разорванный сгибатель сухожилия только через восемьдесят минут. После оттягивания кожи пациента на протяжении всей операции, Лу Вэньбинь продолжил уборку операционной. Вскоре он услышал, что третий пациент уже в пути. В этот момент он разваливался на части от усталости.

Он посмотрел на часы. Было уже больше часа дня. Забудьте о том, что он ничего не ел и не пил в течение шести часов, даже не успел испражниться.

Когда он думал об этом, у Лу Вэньбиня больше не было мотивации чистить операционную. Он умолял медсестру о пощаде, − Сестра Ню, мне нужно в туалет.

− Ты собираешься заставить меня сделать это в одиночку? − дежурной медсестре из отделения неотложной помощи в этом году исполнилось сорок два года. Она была полноправной сварливой женщиной, обладающей знаниями, силой и работающей сверхурочно. На ее руках было больше крови, чем видели солдаты из спецназа. Ню, конечно же, не хотела отпускать Лу Вэньбиня. Она тут же положила то, что держала в руках, на операционный стол и сказала: − Мне все еще нужно подготовиться к операции директора Ду. Если ты уйдешь, я больше не буду заботиться о чистоте этой операционной.

Лу Вэньбинь должен был молча страдать. Когда речь заходила об экскрементах, говорить об этом было равносильно поднятию шлюзовых ворот, одно слово − и все хлынет из него потоком. Но когда он посмотрел на суровую сестру Ню, у него не было другого выбора, кроме как держать свой мочевой пузырь.

На самом деле ему не нужно было убирать операционную, но врач-ординатор, оскорбляющий старшую медсестру, был бы равен заключенному, оскорбляющему тюремного надзирателя.

К счастью, сестра Ню на самом деле не собиралась отправлять Лу Вэньбиня в отделение урологии на перерыв. Она задержала его всего на несколько минут и, после того как они более или менее очистили операционную, сказала: − Ты можешь идти первым, если больше не можешь сдерживаться. В следующий раз не забудь надеть подгузник или еще что-нибудь. Вы получите более двухсот юаней от двух операций сегодня. Нет смысла быть таким бережливым.

Лу Вэньбинь выскочил прежде, чем он успел возразить. В половине второго направился к маленькой столовой. В отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа было пять групп лечения. Вместе с нескончаемым потоком врачей-интернов и аспирантов в маленькой столовой было много посетителей, и дела шли неплохо.

Когда он размышлял, есть ли ему жареного цыпленка или тушеную свинину, он услышал величественный голос Хо Цунцзюня.

− О боже, не волнуйся. Так всегда бывает, когда сюда переводят пациентов из небольших больниц. Это нормально, что есть задержка от получаса до часа. В городских округах также могут возникнуть пробки на дорогах.

За ним последовал голос Лин Жаня: − Я успел бы сделать еще одну операцию с таким большим опозданием.

− Ты так же увлекаешься хирургией, как и я в молодости. Я также делал пять операций в день в прошлом. Несмотря на то, что я устал после этого, это было прекрасное чувство, − Хо Цунцзюнь издал животный смех.

Лу Вэньбинь почувствовал мурашки на коже, когда услышал это.

− А можно мне завтра тоже сделать пять операций? − Ответ Лин Жаня эхом отозвался в ушах Лу Вэньбиня. Он совсем не чувствовал себя хорошо, хотя он правильно угадал, что Лин Жань собирается сказать дальше.

− Пять операций − это слишком много. Даже если вы еще молоды, и две операции кажутся пустяками, три или четыре операции − это совсем другая история. После выполнения пяти операций вы почувствуете, что весь ваш мозг пуст, − Смех Хо Цунцзюня все еще был жутким.

Лу Вэньбинь положил руку на ручку двери столовой и заколебался, стоит ли входить.

− Если я не могу закончить их днем, то могу продолжить и ночью, − раздался спокойный голос Лин Жаня.

Лу Вэньбинь решительно открыл дверь.

− Доктор Лин, я знаю, что ваша печенка в хорошем состоянии, но для меня это не одно и то же. Вступительные экзамены в колледж были достаточно трудными, и мне приходилось делать все, что угодно, например, засиживаться допоздна. Медицинская школа была еще более утомительной, как и стажировка. Хотя я выгляжу на двадцать пять, моя печенка уже похожа сорокапятилетнего человека...

Лу Вэньбинь собрал свои слова и использовал всю свою мудрость, чтобы придумать, как отговорить Лин Жаня.

Тем временем стеклянная дверь напротив него и боковая дверь, выходящая на стационарное отделение, открылись одновременно.

− Ах, доктор Лин, какое совпадение. Директор отделения Хо тоже здесь, − Ма Яньлинь, стажер, сверкнул исключительно яркой улыбкой.

− Доктор Лин, доктор Лин ... А, Директор отделения Хо, − Чжэн Юйхань, медсестре-практикантке, в этом году исполнилось всего семнадцать. Ее волосы были собраны в конский хвост, и она была молода и красива.

Лин Жань повернулся, чтобы посмотреть на них обоих, и слегка кивнул в знак приветствия. Директор отделения Хо громко хмыкнул в знак признательности, демонстрируя свое великолепие в качестве директора отделения.

− Мм, доктор Лин, я принесла фрукты. Вы можете съесть их на десерт, − Чжэн Юйхань слегка надулась и поставила на стол красивую маленькую корзинку, которую специально купила. На дне корзины лежал ярко-красный персик, а сверху − мушмулы, зизифусы и кумкваты. Среди этих фруктов было также несколько лонганов.

После того, как она поставила корзину на стол, Чжэн Юйхань улыбнулась Лин Жаню и убежала, как маленькая белка. Директор с врачом естественно, перевели свои взгляды на стажера Ма Яньлиня.

− Хм, я привез из своего родного города кое-какие местные продукты и хотел бы подарить их всем, − Ма Яньлинь почувствовал напряжение и немного заикался, когда говорил. Он быстро положил бумажный пакет в руку и достал его...

...Две соленые рыбки, упакованные в пластик. Один из них был больше, и его глаза были выпучены. Другой был меньше, и его глаза тоже выпучились.

Хо Цунцзюнь некоторое время возился с соленой рыбой и посмотрел на Лин Жаня.

Лин Жань спросил: − Как ты это ешь?

− Ах, вы просто должны тушить их, − быстро сказал Ма Яньлинь, − Они также будут очень вкусными, если вы будете тушить его с арахисом. Вы также можете тушить его с помидорами, тофу или соевыми бобами. Он еще вкуснее, если тушить его со свиной грудинкой…

− Чего ты хочешь? − Лин Жань решил пропустить сложный процесс зондирования, как и раньше.

Ма Яньлинь на мгновение застыл и тут же покраснел. Ему было немного трудно расслабиться перед Хо Цунцзюнем.

Тем не менее, через несколько секунд Ма Яньлинь принял решение и сказал: − Я хотел бы стать вашим ассистентом и участвовать в операциях, выполняемых с использованием техники М-Тан.

Все врачи в отделении могли видеть, насколько хорош Лин Жань, когда дело касалось техники М-Тана. Даже при том, что лечащие врачи и местные врачи были довольно смущены мыслью о том, что они были помощниками Лин Жаня, Ма Яньлиня не волновало. Он был стажером из ортопедического отделения, и после того, как он пробудет в отделении неотложной помощи два месяца, его переведут в другое отделение. Но навыки, которым он научился здесь, никуда не делись.

Сказав это, Ма Яньлинь расслабился и сказал: − Я просмотрел все видео, где вы выполняете операцию с использованием техники М-Тан несколько дней назад. Я могу быть хорошим помощником. Операции, выполняемые по методике М-Тан, занимают довольно много времени. Лу Вэньбинь выглядел так, словно вот-вот умрет от истощения.…

− Я не устал! − Лу Вэньбинь почувствовал, что больше не может молчать. Он подошел к столу, за которым сидел Лин Жань. Затем он посмотрел на Ма Яньлиня и сказал: − Прежде чем я умру от истощения, я позвоню тебе и заберу твою соленую рыбу. Краем глаза он взглянул на врача и, кажется, что-то понял.

Лу Вэньбинь немного помолчал, потом кашлянул и сказал: − Я отнесу твою соленую рыбу домой, чтобы приготовить тушеные свиные ножки.

Потом улыбнулся Лин Жаню и продолжил: − Соленая рыба и тушеные свиные ножки, свежие и нежные. Они также очень мягкие.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 72**

72 глава: Доктор «Рагу»

Лу Вэньбинь приготовил котелок тушеных свиных ножек и отнес его в приемную операционной к обеду.

Операционная больницы была чистой, но требования к обстановке в операционной не были строгими, это было невозможно. Одним из таких примеров был расположенный неподалеку центральный отдел стерильных служб. Его склад, где хранились одноразовые принадлежности, содержал сотни коробок с дезинфицирующими средствами, множество коробок с одноразовыми перчатками, масками, различными пластиковыми пакетами и даже медицинскими приборами. Тем не менее, ящики доставлялись грузовиками, потому что носильщики не могли дезинфицировать себя каждый раз, когда они заходили… За пределами операционной обстановка кабинета, раздевалки и приемной также была необходимой.

Свиные ножки Лу Вэньбиня издавали соблазнительный аромат.

Через некоторое время врачи из операционных собрались вокруг него один за другим.

− Я не ела с самого утра.

− Я не ела со вчерашнего дня.

− Я ничего не ел.

Все говорили «скромно», откусывая кусочки от поросячьих ножек.

Лин Жань также нашел жирную свиную ножку. Он надел пару латексных перчаток и приступил к еде.

− Свиные ножки купил доктор Лин, и я их тушил. Это чистое рагу, безопасное и вкусное, − радостно сказал Лу Вэньбинь.

− Ты сам готовишь себе рагу? Вы знаете, как его хранить? − Доктор Чжоу, который отдыхал в операционной во имя наблюдения за операцией, не мог не посмотреть на Лу Вэньбиня.

− Это нетрудно, − у Лу редко была возможность покрасоваться, − Как только вы закончите с тушением мяса, выловите его и используйте тонкую марлю, чтобы просеять суп, чтобы убедиться, что достали все. Остальная часть может храниться в холодильнике. Через несколько дней выньте бульон и снова вскипятите. Вы можете использовать его для приготовления мяса. Это будет очень вкусно. Независимо от того, для чего вы используете мясной бульон, будь то курица или что-то еще, оно все равно будет вкусным. Вы также можете использовать его для приготовления свиных ребрышек или грибов…

− В следующий раз можешь приготовить грибы. Грибы − это хорошо и полезно, − сказал доктор Чжоу, похлопывая себя по бедру, − приходи ко мне попозже, я дам тебе денег. Ты не можешь позволить Лин Жаню платить все это время.

− Приготовь мне цыпленка.

− Куриные бедра, бедро − это хорошо.

− Потуши куриные ножки и куриные крылышки. Точно, куриные желудки тоже. Вы можете их купить?

− Это мне напомнило утиные крылышки, дай мне их немного.

На него посыпалась куча просьб, и Лу Вэньбинь мгновенно почувствовал себя ошеломленным.

− Эй, постарайся запомнить. Не перепутай их, − напомнил ему Чжэн Пэй, сидевший рядом с Лу.

− Я запомню, − Лу Вэньбинь вздохнул про себя и начал перечислять: − Доктор Чжоу хочет грибы, доктор Хуан хочет курицу, доктор Лю хочет куриные бедра, доктор Ху хочет куриные ноги, куриные крылышки и куриные желудки, доктор Цянь хочет утиные крылышки…

Доктор Чжоу улыбнулся и сказал: − Создайте группу. Просто назовите это тушеной группой. Вы покупаете ингредиенты, и после того, как вы их купите, сделайте снимок. Тот, кто их заказал, должен за них заплатить.

Вопрос был решен всего несколькими словами. Лу Вэньбинь обрадовался и быстро достал свой мобильный телефон.

Он только что закончил стандартизированное обучение и вернулся в отделение. Ему срочно нужно приспособиться к тамошней атмосфере. Хотя с самого начала его ассимиляция в отделе как доктора «Соуса» или доктора «Рагу» не была идеальной, он все еще мог принять ее.

− Доктор Лин, какое рагу хотите вы? − Лу Вэньбинь построил группу WeChat и специально спросил его. В настоящее время Лин Жань фактически был его начальником, и был очень предан своему выбору: − Свиные ножки.

− О... ладно, − Лу Вэньбинь не мог не сказать: − Разве вы не хотите выбрать что-нибудь другое? В любом случае, я все равно закончу готовить. Вам не надоест все время есть свиные ножки?

− Нет, − Взгляд Лин Жаня был искренним.

Покончив со свиными ножками, Лин Жань вымыл руки и вернулся в операционную, чтобы начать наблюдать за рукой пациента, лежащей на операционном столе.

− Готовы? − спросил Лин Жань, поднимая руки вверх.

Су Цзяфу, анестезиолог был занят, когда он ответил: − Он находится в стабильном состоянии.

− Я могу начать драпировку прямо сейчас, − ответила молодая медсестра Ван Цзя, − Доктор Лин, у этого пациента повреждены три пальца. Вам понадобится много времени, чтобы сшить их?

− Я узнаю подробности только после того, как сделаю надрез. Что случилось? − спросил Лин Жань.

− Я слышал, что есть еще пациенты, которых сюда отправят.

− Да, сегодня запланировано четыре, − Лин Жань облизал губы. Он чувствовал себя отдохнувшим, точно так же, как чувствовал бы себя после того, как попробовал воду после долгой жажды.

Ван Цзя взглянула на его движения. Ее лицо слегка покраснело, − Доктор, я оперировала несколько дней, а вчера сделала еще три операции, а сегодня утром − еще две. Я больше не могу ассистировать. Может ли следующая операция проведена кем-то другим?

− А? О, Конечно, − Лин Жань мог понять ситуацию Ван Цзя. Рабочее давление медсестер было не таким большим, как у главных хирургов, но их нагрузка была не маленькой, особенно для младших медсестер. Полное сосредоточение внимания хирургии было невероятным вызовом для тела и ума.

− Новая медсестра не так хорошо знакома с техникой М-Тана. Ты будешь должен делать это медленно. И не сможешь сделать это так быстро, когда мы были группой, − напомнила ему Ван Цзя, хотя ее слова содержали скрытый смысл.

Лин Жань не задумывался над глубинным смыслом ее слов. Он просто кивнул и сказал: − Знаю. Я буду медленнее, когда начну с ней работать.

Медсестра энергично кивнула и сказала себе: «Когда вернусь домой, я пойду спать и избавлюсь от своих мешков под глазами. Нужно нанести маску, немного макияжа и вернуться на смену.

Когда Ван Цзя подумала об этом, ее тон стал мягким, и она сказала: − Ты не устал? Не засыпай во время операции.

− Как я могу заснуть во время операции? Лин Жань улыбнулся. Для него очень аккуратная операционная только еще больше взволновала бы людей.

Однако, как только он вспомнил, что ему нужно принять во внимание, как он должен распределять свою физическую силу в течение дня, он немного подумал и сказал: − Я постараюсь сесть, пока я выполняю эту операцию.

После этого он взял пустую табуретку, сел и начал регулировать ее высоту в соответствии с операционным столом и другим оборудованием.

Су Цзяфу стоял перед свободным стулом, который взял Лин Жань. В то время он проверял препараты анестезии размышляя: «К счастью, сегодня у нас есть еще табуретки, так как старого Хо здесь нет».

Он покачал головой и, размышляя об этом, заполнил последний набор данных. Затем он взял из угла табуретку.

В это время Лин Жань сказал: − Доктор Лу, вы не устали? Вы тоже можете пойти и взять табуретку.

Су Цзяфу колебался лишь мгновение, прежде чем ему пришлось беспомощно наблюдать, как Лу Вэньбинь встал и пальцами левой ноги дюйм за дюймом подтащил стул к операционному столу.

Анестезиологу вдруг захотелось рассмеяться: «Вы, сумасшедшие хирурги, действительно ищете стулья в операционной? Неужели стулья теперь являются грибами, которые растут повсюду в операционных? У нас их не так уж много!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 73**

73 глава: У вас уже есть другой кот на улице

По сравнению с лечением трех пациентов по одному поврежденному пальцу у каждого, нагрузка от выполнения операции с использованием техники M-Тан была больше, когда речь шла о лечении одного пациента с разрывом, который охватывал три пальца.

Если бы у Лин Жаня был выбор, он, естественно, был бы готов лечить трех пациентов, которые повредили по одному пальцу каждый. К сожалению, у него не было особого выбора. Проведя четыре операции с использованием техники М-Тан в течение дня, он в основном отработал всех пациентов, которые пострадали от простых повреждений сгибателей сухожилий на периферии города Юнь Хуа в тот день. Несмотря на то, что больница имела почти миллион промышленных рабочих, он не мог рассматриваться как находящийся в той же категории, что и такие места, как Гуанчжоу и Дунгуань. Последние два были в самом расцвете, и в течение одной ночи в частной клинике хирургии кисти в этих местах можно было сделать более десяти пересадок отрубленных пальцев. На самом деле, тот факт, что в этих местах были частные больницы хирургии рук, уже не требовал объяснений.

Вы могли бы получить представление о местах, где были больницы с высокой скоростью работы, низкими затратами и большой эффективностью, глядя на количество пациентов, которым нужно было пересаживать свои отрубленные пальцы ночью в местных больницах.

Когда Лин Жань подумал о том, что операция будет долгой и может занять четыре или пять часов, он без колебаний выпил бутылку энергетической сыворотки.

Пациенту, у которого рваная рана охватывала три пальца, в этом году исполнилось всего двадцать четыре года. С ним были только его коллеги, и даже не было девушки, так что ему, вероятно, придется долго пользоваться левой рукой. Лин Жань решил, что должен приложить все усилия, чтобы зашить рану пациента.

Конечно, хирурги не были богами, и наложение швов было лишь основой исцеления. Реабилитация после этого также была важна, и большую часть времени удача также играла важную роль.

Воспользовавшись тем, что он все еще находился в энергичном состоянии после употребления бутылки энергетической сыворотки, врач начал с того, что наложил шов на сгибатель сухожилия указательного пальца пациента. По сравнению со средним и безымянным пальцами, функциональная ценность указательного пальца была выше. Вот почему Лин Жань хотел сделать все возможное, чтобы увеличить функциональность указательного пальца.

Лин Жань всегда был дотошным человеком, и сегодняшний день не стал исключением. Он не расслаблялся только потому, что это была его третья операция за сегодняшний день, или потому, что ему приходилось постоянно накладывать швы на сгибатели сухожилий трех пальцев.

Сев на стул и сосредоточив свое внимание на наложении швов пациента. Это было немного легче, чем когда он стоял. Однако для Лу Вэньбиня все было наоборот. Во время операции главные хирурги занимали лучшие позиции перед операционным столом. Это было особенно верно для операций, выполняемых с помощью микроскопа, потому что главные хирурги работали бы только в очень узком диапазоне и не нуждались бы в перемещении. Для сравнения, Лу Вэньбинь постоянно перемещался в качестве помощника.

Если бы Лин Жань бросил нить влево, когда завязывал узел, ему пришлось бы идти влево, а если вправо, ему придется идти вправо. Ему также придется передвигаться, избегая главного хирурга при выполнении таких задач, как импровизированное распыление дезинфицирующего средства и наложение пропитанных физиологическим раствором повязок.

Пока все работали, Лу Вэньбинь не чувствовал усталости, даже когда ему приходилось двигаться влево и вправо. Но теперь, когда место раны пациента было более подходящим для операции сидя, у Лу Вэньбиня не было выбора, кроме как наклоняться, когда он выполнял импровизированные задания.

Было бы хорошо, если бы это случилось только один или два раза, но операция длилась несколько часов, и Лу Вэньбинь чувствовал, что его талия вот-вот сломается.

Прошел час... потом два...

Когда Лин Жань закончил накладывать швы на сгибателях сухожилий всех трех пальцев, было уже почти время ужина.

Эффект энергетической сыворотки, которую выпил интерн, все еще оставался. После того, как он отложил хирургические ножницы и произвел последний осмотр, он с воодушевлением спросил: − Следующий пациент здесь?

− Скорая помощь только что выехала с шоссе, и движение было немного перегружено, потому что сейчас час пик. Пациенту может потребоваться еще час, чтобы приехать, − хирургическая медсестра, которая пошла звонить, не смогла сдержать зевок, когда заговорила.

Когда Лу Вэньбинь увидел, что медсестра зевает, он тут же громко зевнул, чтобы подавить зевоту медсестры. Как же ему хотелось лечь на пол и заснуть.

− Иди и отдохни, если ты слишком устал, − Лин Жань посмотрел на Лу Вэньбиня, который немного пошатывался при ходьбе, и сказал: − С вашим нынешним состоянием вы не сможете провести следующую операцию.

Лу внутренне усмехнулся: «Как может нормальный человек оставаться бодрым и энергичным после целого дня операций? Быть неспособным − это более нормально, не так ли»?

− Тогда я пойду вздремну в дежурной комнате, − Лу Вэньбинь немного помолчал и сказал: − После того, как я уберу операционную.

− Я помогу с уборкой. Иди и вздремни. Установи будильник на... − Лин Жань поднял голову и посмотрел на часы, − Приходи в операционную к восьми.

− Хорошо, − Хотя Лу Вэньбинь и хотел быть вежливым, у него не было на это сил. Он с трудом вернулся в дежурную комнату врачей первой помощи. Даже не позаботившись снять свой большой белый халат начал храпеть, как только лег.

В операционной медсестра Ню погналась за врачом и выбежала прежде, чем он успел начать помогать с уборкой.

Сестра Ню сказала критическим тоном: − Вы, должно быть, смертельно устали после стольких операций за день. Не беритесь за эти разные задачи. Вам лучше отдохнуть. Затем она вышла из операционной и попросила помощника помочь ей с уборкой. Очень скоро, они закончили уборку операционной.

Поскольку переодеваться ему не хотелось, Лин Жань отправился отдыхать в приемную рядом с операционной. Она отличалась от дежурной комнаты отделения. Кроватей не было, только стулья. Лин автоматически достал свой мобильный телефон и открыл игровое приложение.

− Разве ты не устал? − Удивленно сказал доктор Чжоу, прятавшийся в углу.

− Нет, − Лин Жань совсем не устал. Он был полон энергии.

Доктор Чжоу наблюдал, как он поднял свой мобильный телефон и повернул его влево, а затем вправо. Он мог только сказать с завистью: − Как хорошо быть молодым. Когда я был молод, у меня хватало сил играть в мяч даже после ночной смены. Жаль что я больше не могу этого делать.

− Разве сон − это не единственное, что ты делаешь в ночную смену? − Лин Жань смотрел на экран своего мобильного телефона. Он выглядел несколько озадаченным.

− Иногда... Мне тоже приходилось просыпаться, − доктор Чжоу усмехнулся и быстро достал свой мобильный телефон.

Атмосфера в зале ожидания снова стала подходящей для отдыха.

7:40 вечера.

Пациент прибыл в больницу, и Ма Яньлинь, помощник, первым вошел в операционную.

Он был родом из маленького городка в дельте реки Янцзы, молодой и красноречивый. Он обращался ко всем старшим сестрам как к «Сестра» и все время дарил всем подарки: сушеную соленую рыбу, сушеную рыбу на гриле, сушеную маринованную рыбу и сушеную жареную рыбу. Вскоре люди в отделении скорой помощи потеплели к нему. По количеству операций он уступал только Лин Жаню.

Он помог дежурной медсестре проверить имя, пол и номер палаты пациента. Затем он спросил об аллергической реакции и помог медсестре-анестезиологу установить оборудование и соединить трубки. К тому времени, когда Лин Жань прибыл, никто и не думал о том, чтобы позвать Лу Вэньбиня.

Лин Жань опустил голову и посмотрел на пациента. Когда он понял, что предоперационная подготовка закончена, и что весь персонал был там, он сказал: − Давайте начнем операцию и позвоните Лу Вэньбиню…

− Я позвонил доктору Лу. Он очень устал, − Ма Яньлинь на мгновение замолчал и продолжил: − Я заменю его.

Лин Жань подумал и согласился. Он больше не задавал вопросов, кивнул и протянул руку.

− Ручка.

Медсестра тут же протянула ему хирургический фломастер.

Лин Жань наклонился и отметил место, где должен был быть сделан разрез. Четвертый пациент был отправлен из резервации, расположенного в ста пятидесяти милях отсюда. Несмотря на то, что это было долгое путешествие, состояние пациента было простым − только один сгибатель сухожилия было разорван из всех его пальцев. Лечить его было совсем не трудно.

Ма Яньлинь был счастлив и взволнован, как солдат, впервые прыгнувший с парашютом. Даже после того, как он бесчисленное количество раз представлял себя прыгающим с самолета, он едва мог сдержать свое беспокойство, когда уже сидел в самолете.

− Скальпель, − тихо произнес Лин Жань. Затем он поднял голову и посмотрел на монитор, чтобы убедиться, что все жизненно важные органы в норме.

Под монитором Су Цзяфу выпрямился на круглом стуле. Он наступил еще на два круглых стула − один левой ногой, другой правой.

Когда он держал скальпель в своем стиле владения ножом на уровне специалиста, Лин Жань уверенно сделал равномерный разрез. На его лице была уверенность и едва заметная улыбка. Это была его десятая операция после получения миссии «Практика техники М-Тан».

Несмотря на то, что основные сундуки с сокровищами часто давали ему энергетические сыворотки, сама техника М-Тан возникла из одной книги навыков, полученной из базового сундука с сокровищами. Если бы он спокойно проанализировал вероятность, то все еще можно было бы получить хорошие вещи из основных сундуков с сокровищами.

Для Лин Жаня простой хирургический метод может быть даже более полезным по сравнению с общими навыками, связанными с фундаментальной медицинской наукой или клинической медициной прямо сейчас.

− Я здесь, я здесь…

Через тридцать минут после начала операции Лу Вэньбинь, который уже сходил в туалет, переоделся, вымыл руки и торопливо вошел в герметичную дверь операционной.

− Мы почти закончили, − сказал Лин Жань, не поднимая головы. Он быстро завязывал узел одной рукой.

Когда Лу Вэньбинь посмотрел на счастливо улыбающегося Ма Яньлиня, он прорычал про себя: «Я просто хотел еще немного поспать, а у тебя уже есть другой помощник?!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 74**

74 глава: Самоконтроль

Ночью Юнь Хуа был окутан сиянием.

Если бы вы посмотрели на небо из здания больницы скорой медицинской помощи в девять часов вечера, вы не смогли бы найти ни одной звезды, ни ясно увидеть Луну. Вместо этого вы увидите всевозможные кричащие вывески и рекламные объявления. А также услышали бы неустанные гудки автомобилей, выезжающих из-под здания.

Несколько молодых медсестер, которые были молоды и невинны, пугали друг друга страшными историями, когда они шли по темному и тихому коридору. Они повернулись и побежали, как только получили необходимое запасное оборудование, замедляя шаг, только когда приблизились к операционной. Медсестры хихикали, закрывая рты руками, наблюдая за происходящим вокруг, уклоняясь от преследования старшей медсестры, как пара маленьких животных.

− Доктор Лин все еще проводит операцию, − молодая медсестра, которая шла впереди, вытянула шею и сказала: − Он такой трудолюбивый.

− Он проводит операции с самого утра.

− Позвольте и мне видеть удивительного доктора, − третья молодая медсестра прошла между двумя другими и посмотрела на Лин Жаня через круглое стеклянное окно операционной, − Доктор Лин так хорошо смотрится со спины, − восхищенно сказала она.

− Вероятно, он тренировал ее, все время стоя прямо.

− У него такая сильная талия, чтобы стоять весь день.

− Верно, выносливость доктора Лина так хороша, − как только молодая медсестра сказала это, она вдруг покраснела.

Они хихикали и щебетали, но тут же разбежались, когда в коридоре послышались шаги дежурной медсестры.

− Я закончил.

После того, как он шаг за шагом завершил операцию, Лин Жань испустил долгий вздох облегчения.

Это был вызов для любого, чтобы выполнить четыре операции и сшить семь сгибателей сухожилий в один день. Медсестры, ассистент и анестезиолог тоже стали более расслабленными.

Было присуще чувство срочности, которое появлялось при крупных операциях, которые выполнялись с использованием техники М-Тана, как будто небольшое количество адреналина постоянно накачивалось в сердце.

У многих медсестер и анестезиологов были свои маленькие привычки, когда они принимали участие в небольших операциях. Например, молодые медсестры, которые готовились к экзаменам по уходу за больными, могли надеть наушники, чтобы слушать записи английских тренировок, а анестезиологи могли с тревогой наблюдать за футбольными матчами, на которые они делали ставки.

Однако, когда они участвовали в крупных операциях, даже если ситуация не была срочной, все, естественно, отказывались от своих привычек.

Лин Жань помассировал ему шею и открыл «Основной сундук с сокровищами», который только что получил.

В воздухе парила книга, сияющая серебристым светом.

«О, это не энергетическая сыворотка. В настоящее время существует дефицит этой сыворотки», − это была первая мысль, пришедшая в голову Лин Жаня.

Пока он размышлял об этом, серебряная книга автоматически открылась на титульном листе. Там были слова, которые служили объяснением:

[Одна книга навыков. Полученный диагностический навык: физикальный осмотр (специалист)]

Лин Жань неосознанно коснулся своей щеки. Первое, что пришло ему в голову, это то, что околоушная железа работает нормально…

− Доктор Лин, мы позаботимся об операционной. Вам стоит пойти домой и отдохнуть, − предупредил Ма Яньлинь.

Лин Жань кивнул в знак согласия.

Даже несмотря на то, что Лу Вэньбинь, который снова был на шаг позади, подпрыгнул от гнева, он не знал, что сказать.

Доктор поймал такси и сел на заднее сиденье. Затем он начал ощупывать себя с головы до ног.

Так называемый «физический осмотр» включал в себя все то, что делали врачи при проведении клинического обследования. Например, прикосновение и ощупывание шеи субъекта, просьба к пациенту вращать его глазные яблоки и размещение стетоскопа на груди для прослушивания звуков были частью физического обследования. Много информации можно было получить в ходе более строгих клинических обследований, проводимых во время набора в военно-воздушных сил, поскольку это требовало чрезвычайно тщательного осмотра.

Проще говоря, физическое обследование − это то, как врач оценивает состояние здоровья пациента с помощью таких средств, как зрение, осязание, перкуссия, слух и обоняние.

Именно поэтому физический осмотр является одним из четырех основных навыков диагностики. Остальные три − сбор анамнеза, лабораторные пробы и вспомогательные обследования.

С точки зрения современной медицины, эти четыре навыка были единственными предпосылками для диагностики заболевания. Между тем, предпосылкой для клинической медицины были диагностические навыки.

Ведь люди уже обладали знаниями и могли назвать десятки тысяч болезней. Однако диагноз был необходим для того, чтобы врачи знали, можно ли вылечить пациента, и для того, чтобы было направление, когда дело доходит до организации стратегий.

Каждая из нескольких тысяч болезней, которые люди могли вылечить или контролировать, уже имела стандартный или почти стандартный медицинский рецепт. Например, туберкулез (можно вылечить), диабет

(можно контролировать), рак щитовидной железы (частота излечения растет), СПИД (пациенты теперь получают большую продолжительность жизни) и рак поджелудочной железы (в основном ничего нельзя сделать). Каждое из этих заболеваний имело определенную схему лечения. До тех пор, пока болезнь была правильно диагностирована, большинство врачей могли следовать шагам и завершить процесс лечения.

По сравнению с внутренней медициной, диагнозы были намного проще, когда дело доходило до хирургии, но диагностика по-прежнему была необходимым условием для лечения.

Тот факт, что Лин Жань мог постоянно проводить операции, выполняемые с использованием техники М-Тан, осуществлялся благодаря предыдущим диагнозам от других врачей.

Но, в конце концов, как врач, он должен будет постепенно приобретать диагностические навыки. Даже врачи, которые оставались в операционных весь день, должны были знать некоторые основные методы диагностики.

Лин Жань был вполне удовлетворен тем, что получил навык «физического осмотра». Особенно счастлив он был тогда, когда думал, что умение пришло из основного сундука с сокровищами. Этого было достаточно, учитывая, что навык был на уровне «специалиста».

Было четыре уровня навыков, полученных от системы. Навыки «Новичка», позволяли Лин Жаню выступать примерно на уровне обычных лечащих врачей больницы Юнь Хуа. И немного лучше, чем паршивые лечащие врачи из других больниц высшего класса А. С навыками уровня «специалиста» производительность Лин Жаня уже была сопоставима с тем, как работали младшие главные врачи или главные врачи, когда дело доходило до областей, в которых они были относительно успешны. Обладая навыками уровня «мастер», он мог быть лучшим в больнице Юнь Хуа, что означало, что он также был лучшим в провинции Цзянси. Например, система подтвердила, что Лин Жань, владеющий техникой М-Тана уровня «мастер», был лучшим в Юнь Хуа, когда дело касалось этой техники. Другие врачи больше не могли бороться с точки зрения техники М-Тана, но могли поспорить с ним в терминах техники сшивания в целом.

Что касается навыков «идеального» уровня, то тот факт, что «идеальный уровень контроля кровотечения голыми руками» Лин Жань освоил, занимал 126−е место в мире, 13−е в Китае, 2−е в провинции Цзянси и 1−е в Юнь Хуа, уже было очевидным.

Когда он подумал об этом, мысленно спросил: «система, каков ранг моего навыка «физического осмотра» прямо сейчас»?

«Навык физического осмотра, который вы освоили, теперь занимает 1128−е место в городе Юнь Хуа. Ваш рейтинг будет расти на единицу каждый раз, когда вы выполняете двадцать-тридцать правильных физических обследований», − ответ системы был ясен, и ее голос был узнаваем, как всегда.

− Эх, − озадаченно подумал Лин Жань. Затем он спросил: «Это считается миссией»?

− Нет.

− Значит, это накопление опыта? − он уже имел представление о том, что происходит. Занимаясь этим, ощупал себя с головы до ног.

Пока таксист ехал, он то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Продолжая ехать, он чувствовал себя все более и более виноватым. Однако, увидев в зеркале заднего вида свое собственное лицо, он почувствовал некоторое облегчение.

Когда они подъехали к входу в «Лоуэр Грув», водитель такси отказался ехать внутрь, несмотря ни на что. Он даже дал Лин Жаню скидку в два юаня, чтобы ему не пришлось ничего менять.

В тот момент, когда Лин Жань закрыл дверь такси, водитель нажал на педаль газа и умчался прочь.

− Какой странный водитель, − доктор дотронулся до правого подмышечного лимфатического узла и медленно пошел домой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 75**

75 глава: Семейная клиника

«Шелест»

«Шелест, шелест»

Небо только что стало ярким. Было слышно, как кто-то подметает двор.

Лин Жань перевернулся на другой бок и проснулся. Он подумал: «Папа спал на диване прошлой ночью? Он проснулся так рано».

Он умылся и прополоскал рот на первом этаже, прежде чем переодеться и спуститься вниз. Увидел, что улицу подметали до тех пор, пока она не стала чистой до скрипа. Даже сток рядом с тротуаром был вымыт водой. Неподалеку, на перекрестке, стояла стройная фигура, которая отдавалась своему делу, подметая пол...

Стройная фигура?

Лин Жань потратил много усилий, чтобы вспомнить, как Лин Цзечжоу с возрастом становился все толще. Он был озадачен. Может быть, кто-то из соседей сошел с ума?

– Доктор Лин, Здравствуйте.

Хуан Маоши, занимавшийся уборкой, услышал звук отпираемой двери и втайне вздохнул с облегчением. Если Лин Жань все еще не вышел, его талия скоро сломалась бы.

Увидев озадаченный взгляд доктора, Хуан Маоши улыбнулся и сказал: – Я купил несколько палочек из жареного теста, соевое молоко и пудинг с тофу. Не знаю, нравится вам это или нет, но я также принес некоторые другие закуски. Они просто лежат в корзине у двери, я отнесу их.

Хуан поднял метлу и подбежал. Он взял бамбуковую корзину с плиты из голубого камня рядом с воротами клиники «Лоуэр-Грув». Завтрак был аккуратно сложен в бамбуковой корзине. Судя по внешнему виду упаковки, он должен был купить ее в конце улицы, и этой суммы хватило бы на пять-шесть человек.

Лин Жань был ошеломлен. Он посмотрел на молодого человека с немалым удивлением. Хотя он часто получал подарки, такой восхитительный и огромный подарок был редким. В общем, если бы девочки присылали еду, они присылали бы брендированную, импортную, какой-нибудь традиционный деликатес или домашнюю еду. Дарить кому-то палочки из жареного теста, купленные в собственном переулке дарителя... Мальчики... Мальчики действительно не умели дарить подарки.

– Я представляю компанию, выражая вам благодарность за Вашу поддержку, – Хуан Маоши вспомнил содержание своего курса продаж, – Я здесь сегодня, чтобы помочь вам выполнить некоторые поручения.

– Привет. Лин Жань неуверенно посмотрел на мужчину.

Он вспомнил, что этот человек, торговый представитель фармацевтической компании «Чуанси Медикал Компани», казался немного не в себе и все что он умел, только улыбаться, как идиот.

Хуан Маоши сдержал улыбку и сказал: – Доктор Лин, вы недавно приобрели много расходных материалов у нашей компании. Хотя все они были приобретены под именем директора отделения Хо, мы все же знаем, какие из этих продуктов принадлежат вам. Поэтому мы все еще благодарим вас. Мой приезд сюда сегодня не является чем-то особенным. Мы просто хотели бы выразить вам нашу признательность...

Молодой человек постепенно адаптировался к работе фармацевтического торгового представителя. Он особенно научился тому, как смеяться перед женщинами-клиентами и поверхностно смеяться перед мужчинами.

Несмотря на то, что он больше не наслаждался славной жизнью на подиуме, Хуан Маоши думал, что быть представителем по продаже фармацевтических препаратов было более подходящим для него. Он не хотел работать в области, которая полагалась на молодую внешность, и предпочел бы сохранить часть своего личного достоинства.

Хуан посмотрел на растерянного Лин Жаня. Затем он усмехнулся и сказал: – Ваш двор теперь опрятный и чистый.

- О, пожалуйста, входите, вы можете сесть посередине. Лин Жань наконец понял, что он хочет сказать, и вежливо подвел его к каменному столу посреди двора.

Хуан Маоши поставил метлу рядом с дверью и внес большую корзину внутрь. Он обменялся несколькими любезностями, ставя еду на стол. К тому времени, когда Лин Цзечжоу и Тао Пин спустились вниз, представитель уже был полностью знаком с кухней семьи Лин. Он не только вскипятил молоко, но и поджарил несколько яиц.

Тао Пин не могла не колебаться, глядя на еду на столе и наблюдая, как парень возится на кухне, – Юный Жань, – сухо сказала она, – Те, кто приходил к нам в дом помогать готовить, обычно были красивыми девушками. На самом деле, девушка, которая пришла в прошлый раз, даже приготовила целую рыбу. Она не плохая, просто немного эгоцентричная...

Лин Цзечжоу сразу же услышал тревогу в голосе Тао Пин. Он не мог удержаться от смеха, – Моя дорогая жена, о чем ты думаешь? Этот человек-торговый представитель фармацевтической компании. Он пришел к нам домой, чтобы дарить подарки, потому что Лин Жань-врач. Ты все не так поняла.

– Это не то, что я думаю?

– Да, этот человек похож на фармацевтического торгового представителя, который часто приходит в нашу клинику. Помнишь об этом? Он часто присылает нам пакеты с настоем и помогает по хозяйству...

– Ты смотришь на ситуацию не под тем углом.

– А? – Лин Цзечжоу был ошеломлен на несколько секунд. Ему вдруг стало немного страшно.

После того, как Лин Жань съел зажаренные во фритюре палочки теста, он хлопнул в ладоши и сказал: – Я сейчас еду в больницу.

– Доктор Лин, доктор Лин, – Хуан Маоши, который только что принес из кухни суп, быстро окликнул Лин Жаня, – Вы думаете о том, чтобы пойти в больницу и продолжить делать операции, верно?

– Конечно. Лин кивнул.

– Я забыл вам кое-что сказать. Директор отделения Хо велел мне сообщить вам, что поскольку палаты переполнены, сегодняшнюю операцию лучше отложить до завтра. Когда завтра некоторые пациенты в больнице будут выписаны, некоторые места будут освобождены, тогда вы сможете продолжать выполнять операции с помощью техники М-Тан, – Хуан Маоши вытер руки о фартук, выглядя как домохозяин.

– Там нет свободных мест... – Лин Жань только сейчас вспомнил, что тринадцать пациентов, на которых он выполнил технику М -Тана на одном дыхании, похоже, еще не выписаны. Это означало, что половина пациентов в комнате наблюдения отделения неотложной помощи были его собственными пациентами.

Затем он вспомнил, что там было еще пять групп лечения. Отделение должено было принять меры, чтобы начать добавлять места для новых пациентов.

– Директор больницы Чжоу согласился создать еще одну операционную. Они модифицируют комнату, которая уже там находится. Как только они поставят кровати и другие вещи внутрь, подключат систему вентиляции, то все будет хорошо. Хуан Маоши усмехнулся и сказал: – Ремонт начался только сегодня утром. Он будет готов через несколько дней.

Излишне говорить, что этот проект был также передан медицинской компании Чуанси.

Лин Жаня это мало волновало. Он просто мгновенно заскучал, потому что не мог поехать в больницу на операцию.

Возможно, Лин Цзечжоу видел Лин Жаня насквозь. Возможно, он хотел избежать того, чтобы его образ мыслей был изменен его женой, или, это было чисто из скупости, но отец крикнул Лин Жаню: – Не ходи в больницу, просто помоги дома. Сейчас в нашей семейной клинике больше пациентов, и есть пациенты, присланные компанией «Голден Дир Хилз Совесиз Прайве Лимитид», которым нужно наложить швы. Позвольте мне позвонить и попросить доктора Мяо не приходить.

– Кто такой доктор Мяо? – спросил Лин Жань.

– Он работает неполный рабочий день и специализируется на наложении швов. Он также знает, как выполнять рассасывающиеся швы, – Лин Цзечжоу гордо поднял два пальца. Затем он сказал: – Только за это.

«Две тысячи в месяц»? – Подумал Лин Жань: «Даже дешевле, чем доктор Сюн»?

Лин Цзечжоу мрачно вздохнул и сказал: – Двести в день. Как можно нанять врача всего за две тысячи долларов? Эта зарплата слишком низкая.

В это время Хуан Маоши вышел с подогретой миской морских водорослей и яичным супом. Он улыбнулся и сказал: – Наша компания хотела нанять водителя, и нам все еще приходиться торговаться с ним по ставке триста юаней в день.

– Вы не можете сравнивать с этим, – Лин Цзечжоу поблагодарил Хуан Маоши и попросил его сесть, прежде чем он продолжил: – Количество рабочих мест, доступных для водителей, много, но мало мест где могут работать врачи неполный рабочий день, верно? Итак, это то, что мы называем рыночной экономикой. Рынок определяет цену.

Хуан Маоши, естественно, не знал, как это опровергнуть. Он просто кивнул с улыбкой.

– Короче говоря, нет никакой необходимости для меня, чтобы платить зарплату другому врачу сегодня. Лин Жань, ты будешь накладывать швы, – Лин Цзечжоу потер руки и был очень рад этому.

– Сейчас я делаю одну операцию за пятьсот юаней или больше, – Лин Жань спокойно налил себе миску супа.

Лин Цзечжоу сразу же посмотрел на Хуана Маоши, и тот слегка кивнул.

Отец семейства, был застигнут врасплох только на пару секунд. Затем он громко рассмеялся и сказал с сожалением: – О, когда же наша клиника сможет провести такую операцию? Папа даст тебе восемь... шестьсот за нее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 76**

76 глава: Не проблема

Клиника «Лоуэр-Грув» открыла свои двери в девять часов утра.

Первыми в клинику спешили постоянные пациенты клиники, особенно старики, которые приходили за инъекцией «Сюэсайтун» [1] или за «Красным шалфеем»[2]. После завтрака они медленно направлялись в клинику на регистрацию.

Превосходная медсестра, Цзюань Цзы умело похлопала своей пятидесятипятифунтовой левой рукой по руке старого пациента. Затем использовала правую руку, которая весила шестьдесят один фунт, чтобы ввести иглу в кровеносную вену пациента. Вскоре после этого она помогла старику установить внутривенную капельницу и отрегулировала скорость капельницы до соответствующего темп, при этом тепло улыбнувшись. Весь процесс прошел очень гладко.

Постоянные пациенты время от времени приходили на очистку крови. После того, как они много раз посещали клинику, Цзюань Цзы знала, куда колоть и чьи кровеносные вены были хрупкими, как тыльная сторона ее руки.

Примерно через полчаса около семи-восьми постоянных пациентов сидели в центральной комнате главного помещения клиники.

Пожилым людям для очищения крови требовалось много времени. Многие из них планировали свое время, чтобы посетить клинику, чтобы успеть пообедать, как только закончат. Они лежали на тех местах, откуда, как им казалось, открывался прекрасный вид. Кто-то из смотрел на небо, кто-то разговаривал между собой, а кто-то читал. Те, кто читал, начинали зевать первыми…

Доктор Сюн заполнил все необходимые бланки. Он сел за маленький квадратный столик у входной двери в центральную комнату и открыл газету, прежде чем начать читать ее всерьез. Иногда пациенты задавали ему вопросы. Он отвечал, но глаза его не отрывались от газеты.

По правде говоря, обычные болезни пациентов были давними. Вопросы, которые они всегда задавали, не казались новыми. Когда доктор Сюн отвечал на их вопросы, ему практически не нужно было думать.

В тех случаях, когда вопросы пациентов требовали, чтобы доктор Сюн думал, результатом его размышлений всегда было: – Пожалуйста, пройдите обследование в больнице.

Конечно, он будет давать указания о том, в какое отделение следует обращаться пациентам, точно так же, как и врачи по обмену общей практики.

«Кольцо».

Кристально чистый звук колокольчика эхом отдавался в переулке.

Лин Цзечжоу, находившийся на первом этаже, пил чай. Он тут же улыбнулся и сказал: – Фургон золотого оленя приближается.

– Значит, это машина скорой помощи их компании? – Лин Жань был немного удивлен.

Его отец рассмеялся: – Конечно, нет. Это велосипед доктора Мяо. Он всегда приезжает в это время после пробок.

После того, как он понял, что его слова были расплывчатыми, Лин Цзечжоу начал говорить, считая пальцами: – Скорая помощь золотого оленя привозит первую партию пациентов около десяти часов, ранним утром каждый день. Доктор Мяо всегда звонит перед тем, как прийти. Если золотой олень привезет людей, доктор сообщит об этом нашей клинике гораздо раньше. В противном случае уйдёт много времени, прежде чем он доберется сюда.

Лин Цзечжоу сокрушался: – Жизнь доктора Мяо трудна. Он должен работать сверхурочно в отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа ночью, и в то же время отрабатывать неполный рабочий день в нашей клинике. Он ездит туда-сюда на своем велосипеде, и согласился на двести юаней после того, как я разрешил ему гибкий график работы.

– Разве у доктора Мяо нет официальной работы?

– По слухам, что-то случилось. Так что пока он может работать здесь только неполный рабочий день, – усмехнулся Лин Цзечжоу и сказал: – Доктор Мяо хорош в использовании рассасывающихся швов. А еще прекрасно объясняет. За это время он заработал нам приличную сумму денег... К сожалению, сын, ты не можешь ему помочь. В противном случае, я могу поговорить с доктором Мяо и попросить разделить его зарплату. Тогда я могу просто дать ему 120 юаней… – проговорил Лин Цзечжоу, бросив краешком глаза беглый взгляд на молодого врача.

Лин Жань был совершенно не тронут этой идеей. Если ему нужны были деньги, он мог просто попросить их у своей матери. Для этого ему никогда не приходилось работать под началом отца. После того, как он немного поразмыслил над этим, сказал: – Я могу помочь с физическим осмотром. Лин Жань планировал утром отправиться в больницу, чтобы провести медицинский осмотр пациентов в палате. Поскольку он был освобожден от своих обязанностей на этот день, он сможет провести некоторые медицинские осмотры в своей семейной клинике.

В больнице Лу Вэньбинь и другие врачи-ординаторы делали обход палат. Больница не стала бы вызывать Лин Жаня, если бы не было срочного дела. Исходя только из этого, не считая того, что он все еще должен был быть на дежурстве, Лин Жань жил жизнью врача второго ряда.

Лин Цзечжоу широко раскрыл глаза, услышав слово «физический осмотр». Поэтому он спросил: – Ты научился некоторым приемам у фармацевтического торгового представителя?

Пока Тао Пин заваривала чай, ее руки дрожали. Она в панике посмотрела на сына.

Лин Жань спросил: – Какие приемы?

– Методы, чтобы давать рецепты, конечно. Вы сначала сделаете физический осмотр, а затем назначите много лекарств пациенту после этого. Он научил тебя, как это делать? – Чем больше он говорил, тем ярче сверкали глаза Лин Цзечжоу. Ему почти не терпелось превратиться в кассира большой больницы.

Лин Жань покачал головой в знак покорности, встал и сказал: – Пока я знаю только, как проводить физические осмотры. Я еще не знаю, какие назначать лекарства.

– Ты не можешь брать деньги с пациентов за медосмотр. Пациенты в настоящее время ожидают получить что-то после того, как они сделают свою оплату. Если вы получаете деньги и не делаете им назначений, они будут чувствовать себя так, как будто они потратили свои деньги впустую, – Лин Цзечжоу говорил так, словно давал серьезный совет с добрыми намерениями от всего сердца, – Мы ведем дела по соседству, так что не будем слишком жадными.

– Тогда мы не будем брать плату за медосмотр. Это должно сработать, – Лин Жань спустился вниз после того, как сказал эти слова.

Лин Цзечжоу быстро последовал за ним, в то время как он продолжал говорить, – Если ты не сделаешь им назначения, то что мы будем делать, если все будут приходить сюда на медосмотр каждый божий день? А если откажемся, они будут недовольны. Результаты медосмотров выявят проблемы, вам не поверят. Они подумают, что ты просто пытаешься продать им лекарства…

– Вы только что хотели, чтобы я выписал рецепт.

– Зачем... Самое главное между врачом и пациентом – построить отношения, основанные на доверии. Только посмотри на нашу семейную клинику. Многие пациенты, которые приходят в нашу клинику, никогда не спрашивают о цене назначенного им лекарства. Все знают, что я не пользуюсь ими, когда речь заходит о деньгах... О, доктор Мяо прибыл...

– Позвольте представить вам моего сына, Лин Жаня. Он студент медицинского института Юнь Хуа и в настоящее время проходит практику в этой больнице.

Лин Цзечжоу потащил сына к доктору Мяо, который только что вошел через парадную дверь.

Доктору Мяо было около сорока лет. У него были рыбьи глаза и нос, пораженный розацеей и выглядел довольно измученным. На нем был белый халат поверх белой рубашки. Он стоял прямо, но это делало его похожим на анкилозирующий спондилит[4]…

– Мяо Таньшэн, – равнодушно пожал Лин Жаню руку. Он был всего лишь врачом на полставки. Ему не было необходимости уделять пристальное внимание сыну босса, особенно боссу, который платил ему всего двести юаней в день.

Пока они разговаривали друг с другом, до их ушей донесся звук сирены скорой помощи.

– Арматурный стержень на строительной площадке упал и разбил голову пациента. Я пойду и приму пациента, – Как и Лин Цзечжоу, доктор Мяо звонил раньше, чтобы узнать о ситуации. После краткого объяснения он повернулся и вышел за дверь.

Лин Жань подошел к входной двери и сказал: – Доктор Сюн, я хочу попрактиковаться в выполнении физических осмотров. Позвольте мне немного помочь вам.

Доктор Сюн был обычным врачом в клинике «Лоуэр-Грув». Он выписывал рецепты только в обычные дни. Кроме того, он редко выполнял операции по санации и наложению швов. Всякий раз, когда он сталкивался с подобной ситуацией в прошлом, он обычно отсылал пациентов с более неприятными случаями в другие места.

Услышав, что Лин Жань хочет попрактиковаться в своих навыках, доктор Сюн отложил газету и мгновенно поднялся на ноги. Он посмотрел на Лин Цзечжоу и сказал: – Никаких вычетов из моей зарплаты.

Лин Цзечжоу открыл и закрыл рот в изумлении. Затем он повернулся и ушел, как будто просто проходил мимо.

– О, Лин Жань, ты сегодня не ходил на работу? – Не прошло много времени, как в клинику пришла пожилая дама со своей маленькой внучкой. Она сказала: –Доктор Сюн, помогите пожалуйста. Она кашляет с тех пор, как проснулась. Я беспокоюсь, что она опять простудилась.

– Пусть доктор Лин сначала осмотрит ее, – доктор Сюн скрестил ноги и сел за стойку с лекарствами.

– Иди сюда, присядь, – Лин Жань похлопал по стулу перед собой и спросил: – Как тебя зовут?

Это была стандартная процедура проведения медицинского осмотра.

Физический осмотр – это осмотр, проводимый человеком на другом человеке с использованием только простых инструментов. Поэтому медосмотры были значимыми, когда речь шла о вежливости, отношении врача, а также о внешности врача.

Еще в медицинском институте, когда ему предстояло сдавать экзамен по физикальному обследованию, его определенно проверяли на то, как относиться к пациентам, и есть ли у него высокое чувство ответственности или хорошая медицинская этика.

Для этого Лин Жань даже тренировался улыбаться перед зеркалом.

Маленькой девочке, которую держала на руках бабушка, на вид было лет семь-восемь. Похоже, ей не очень хотелось идти к врачу. Однако, когда она увидела лицо Лин Жаня, ее отношение приняло странный оборот. Она послушно уселась на стул напротив врача, сжав обе ноги вместе, как на уроке. Она произнесла мягким голосом: – Меня зовут Сун Сюэ.

– Хорошо, маленькая Сун Сюэ, я помогу тебе осмотреть твои миндалины. Давай, сделай это как я. А ... – Лин Жань достал депрессор для языка и снял с него пластиковый пакет. В то же время он учил маленькую девочку что делать.

Сун Сюэ повторила за ним и открыла рот.

Лин Жань использовал депрессор языка, чтобы быстро нажать на ее язык. В то же время использовав фонарик, чтобы посветить ей в рот. После того, как он убрал руки назад, он сказал: – Ее миндалины воспалены. Доктор Сюн, пожалуйста, выпишите ей рецепт.

Бабушка отправилась туда с намерением получить лекарства. Кроме того, когда она услышала, что доктор Сюн был тем, кто напишет рецепт, она только ответила простым гулом подтверждения.

С ее точки зрения, получение рецепта было, очевидно, важнее, чем медицинский осмотр.

Лин Жань наблюдал за ней. Пока он ждал, когда доктор Сюн закончит выписывать рецепт, он сказал: – Я видел, как вы пару раз потирали шею. Чувствуете ли вы боль в позвонках этой области?

– Совершенно верно. Я не знаю, может быть, это потому, что я слишком высоко взбила подушку прошлой ночью, прежде чем заснуть.

– Позвольте мне помочь вам проверить это, – желание Лин Жаня практиковаться росло.

Бабушка на мгновение заколебалась. Затем она села перед врачом.

– Я помогу вам осмотреть шею... Я коснусь вены, на вашей шее... – после того, как он наблюдал за ней в течение короткого момента, Лин Жань встал позади старой леди и сделал осмотр.

– С вашим лимфатическим узлом все в порядке, и с щитовидной железой тоже. У вас немного повышенное давление? – Лин Жань внимательно осматривал своего пациента, когда осматривал шею. Его навыки физического осмотра на уровне специалиста были активированы. Он мог получить огромное количество информации.

– Мое кровяное давление в последние дни было не слишком хорошим. Вчерашнее было сто тридцать на девяносто, – Лин Жань стал прощупывать шею бабули. Она говорила так, словно шепелявила.

Он сказал: – Давайте проверим активный диапазон вашей шеи, а затем... немного пожмем плечами. Мы посмотрим на ваш вспомогательный нерв ... Хм ... тоже без проблем…

Когда старая леди слушала Лин Жаня, она почему-то чувствовала себя счастливой. Поначалу голос молодого человека был приятным, но самое главное, он говорил «нет проблем» после каждого осмотра. Естественно, она почувствовала облегчение.

Она была стара. То, что она хотела услышать больше всего в ее возрасте, было «нет проблем».

– Ваша главная проблема – высокое кровяное давление, – после того как Лин Жань закончил осмотр шеи, он вежливо улыбнулся и дал свое заключение.

– В таком случае, не могли бы вы изменить для меня рецепт лекарства? – спросила старушка испытующе.

– Мы можем изменить лекарство для вашего систолического давления, которое сто тридцать. Ваше диастолическое давление составляет 90, что немного выше нормы, но вам не нужно менять свой рецепт для этого. Просто позаботьтесь о своей диете, и все будет хорошо... – Лин Жань был очень хорошо знаком с частыми заболеваниями, такими как высокое кровяное давление. Поэтому он просто посоветовал ей следовать рекомендациям при высоком кровяном давлении.

Прежде чем пожилая дама успела задать еще несколько вопросов, к врачу протиснулся старик и сказал: – Проведите медицинский осмотр.

– Где ты чувствуешь свой дискомфорт? – Лин Жань вежливо улыбнулся. Физический осмотр всего тела требовал довольно много энергии и времени, и это не было абсолютно необходимо. Поэтому очень важно было сначала расспросить пациента о его истории болезни и жалобах.

– У меня небольшой трахеит[5]. Мои легкие тоже не в порядке. Это хроническое заболевание. Когда погода становится холодной, я начинаю болеть. А так же когда погода становится сухой, – подробно объяснил старик.

Лин Жань кивнул, слушая старика. Он также сделал легочную перкуссию[6] и слушал звук легких человека.

– Снаружи слышен чистый звук. Четкость звука тоже неплохая. У тебя нет проблем с легкими. Если вы беспокоитесь, давайте посмотрим на расширение вашей груди, – Лин Жань встал и подошел к старику сзади.

В тот момент, когда старик услышал, что у него нет проблем с легкими, он улыбнулся и несколько раз выразил свое облегчение. Вскоре после этого он последовал указаниям Лин Жаня и глубоко вздохнул…

Через мгновение несколько постоянных пациентов тоже захотели пройти осмотр. Когда пожилые пациенты увидели это, они решили не делать очистку крови в данный момент. Они просто сидели и ждали, пока Лин Жань проведет им медосмотр.

На лице врача была вежливая улыбка, отчего он казался дружелюбным, но в то же время немного внушающим благоговейный трепет. Все его любили. Он всегда сможет точно рассказать всем о своих болезнях. Несмотря на то, что они являлись старыми болячками, все еще хотели получить этому подтверждение.

Доктор Сюн равнодушно наблюдал за происходящим. Он был счастлив, что кто-то взял на себя его обязанность общаться с другими. Осмотрев и наложив швы пациенту, доктор Мяо тоже прищурился, наблюдая за происходящим после того, как вошел в палату. Никто не знал, что у него на уме. В какой-то неизвестный момент несколько девушек, которые просто проходили мимо, тихо подошли к стойке регистрации клиники и встали в очередь.

Взгляд доктора Сюна стал сосредоточенным, хотя он продолжал смотреть на газету. Отложив ее в сторону встал, чтобы поговорить с Лин Жанем, – Юный Лин, ты не хочешь сделать перерыв? Я подменю вас на некоторое время.

– Конечно, – Лин Жань только что закончил восемнадцать медосмотров. После того, как он проверил систему, он получил подтверждение, что его рейтинг в городе Юнь Хуа с точки зрения физических осмотров увеличился на один. В настоящее время он занимает 1127 место. Он был доволен, а также думал о том, чтобы остановиться и сделать перерыв.

Несколько девушек, сидевших перед стойкой администратора клиники, запаниковали примерно на две секунды. Затем девушка, которая сидела в самом начале группы, внезапно встала и сказала: – Я забыла взять свою одежду.

– И правда. Самое время забрать одежду.

– Давай быстро вернемся.

После их совершенно неискреннего разговора в приемной снова воцарилась тишина.

Доктор Сюн спокойно развернул газету и выпил чашку легкого чая с ягодами годжи.

Примечание переводчика:

1. Сюэсайтун инъекции: китайская медицина, которая имеет функцию для содействия циркуляции крови, чтобы рассеять застой крови. Обычно поставляется в виде таблеток или инъекций.

2. Красный шалфей: многолетнее растение рода шалфей, высоко ценимое за свои корни в традиционной китайской медицине

3. Розацеа: долгосрочное состояние кожи, которое обычно влияет на лицо. Это приводит к покраснению, прыщам, отекам и небольшим и поверхностным расширенным кровеносным сосудам

4. Анкилозирующий спондилит (АС): вид артрита, при котором наблюдается длительное воспаление суставов позвоночника.

5. Трахеит: воспаление трахеи.

6. Перкуссия легких: метод оценки, который производит звуки, когда эксперт постукивает по грудной стенке пациента.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 77**

77 глава: Обход палат

– Здравствуйте, я доктор Лин, ваш хирург. Нужно провести обследование, чтобы увидеть, как быстро вы идете на поправку.

Лин Жань встал прямо перед больничной койкой и осторожно разбудил пациента, дремавшего на первой койке.

– О, доктор Лин.

Люди никогда не забудут такое лицо и такого человека, как Лин Жань, даже после одной-единственной встречи. Пациент протер глаза и посмотрел на небо за окном. Удивленный, он пробормотал: – Сколько сейчас времени?

Лин Жань ответил: – Пять часов. Сегодня мы проводим обход чуть раньше.

– Обход палаты в пять? Это слишком рано, не так ли? Они обычно происходят примерно в семь или восемь утра, верно?

Пациент не мог не ворчать. Члены его семьи тоже проснулись. Судя по всему, они были не очень довольны.

– Я здесь для того, чтобы подробно осмотреть вас всех.

Лин Жань улыбался вежливо и профессионально, когда проводил медицинский осмотр пациента, со всей серьезностью отвечая на вопросы.

Теперь он немного освоился с техникой физического осмотра. Естественно, ему не терпелось испытать свою технику на пациентах.

Пациенты, получавшие лечение по методике М-Тан, в основном страдали от внешних повреждений. Обстоятельства их семей и статус их страховых пакетов были разными. Из-за этого не все еще прошли полный медицинский осмотр, и не каждый будет делать проверку тела один раз в год или один раз в полгода. Из-за срочного характера того, сколько людей было доставлено сюда в экстренных случаях, многие пациенты делали только необходимые осмотры и некоторые очень простые, они также были против идеи более тщательных осмотров, особенно пациенты и члены их семей, которые были очень чувствительны к слову «плата». Они были даже против МРТ-сканирования, необходимого хирургам для операций сухожилий.

Навык физического обследования, которым овладел Лин Жань, не мог заменить медицинскую визуализацию или химические исследования. Это были именно те две другие части, которые делали диагноз полным, а так же вспомогательные обследования и лабораторные тесты. Тем не менее, различные методы диагностики могут привести к тому, что врач найдет желаемые результаты. Если Лин Жань использовал навыки физического обследования, чтобы обнаружить следы болезней или, возможно, какую-то аномалию в пациентах,

он мог заставить их согласиться на более детальную визуализацию или лабораторный скрининг. Вот почему существовали обходы палат.

По правде говоря, великие лидеры или магнаты также должны были пройти тот же самый полный медицинский осмотр и профессиональную консультацию, даже если они были уверены, что у них был аппендицит. Однако нехватка медицинских ресурсов неизбежно привела к такому дисбалансу.

В настоящее время, поскольку Лин Жань хотел провести медицинский осмотр более чем дюжины человек, не откладывая свои собственные операции на утро, он должен был начать обход палаты в пять часов утра, а также был вынужден будить собственных пациентов. Если у пациентов были свои собственные медицинские бригады, они были полностью свободны в выборе своего времени. Врачи могли бы даже втиснуться в дневной сон, и это не было бы проблемой вообще.

– Пожалуйста, сядьте, – Лин Жань встал у кровати и начал делать наблюдения.

Медсестра раздвинула занавески вокруг кровати.

– Можно мне сначала почистить зубы и умыться? – Пробормотал пациент, откидывая одеяло.

Лин Жань мягко покачал головой и сказал: –Я не собираюсь делать полный медицинский осмотр тела. Согласно вашей истории болезни, вы проводите долгие часы за письменным столом и страдаете хроническим гастритом. Я просто проверю твою грудь и живот, голову и шею. Мне, наверное, нужно около 10 минут. Вам не нужно чистить зубы и умываться.

Врач говорил четко и прямолинейно. Но именно из-за этой прямоты больной заметно повеселел. Пациент только сидел и недовольно жаловался: – Почему я первый ... Последний, кого осматривают, получает лишний час с закрытыми глазами, верно?

Дежурная медсестра, которая пришла с Лин Жанем, больше не могла сдерживаться: – Вы думаете только о том, что проснулись в пять утра. Вы знаете, во сколько доктор Лин должен просыпаться утром? Он должен прийти в больницу до рассвета и может вернуться домой только после наступления темноты, и все это для того, чтобы он мог осмотреть всех пациентов, один за другим? За сверхурочную работу ему не платят ни цента. Ему даже нужно самому покрыть расходы на проезд. После осмотра вы можете снова заснуть. Но доктор Лин будет продолжать делать другие обследования, и как только он закончит с обследованиями, ему придется оперировать других людей…

– С твоей головой и шеей все в порядке. Сейчас я проверю твою грудь и живот. Пожалуйста, сделайте глубокий вдох, – Лин Жань всегда был дотошен, когда выполнял задания. Он не обратил особого внимания на разглагольствования медсестры.

Десять минут спустя он завершил все необходимые действия и кивнув сказал: – Нет никаких проблем с вашим физическим состоянием. Просто продолжайте свою реабилитацию, и все будет хорошо.

Медсестра раздвинула занавески.

Пациент и члены его семьи испытывали одновременно облегчение и беспокойство. Они вздохнули с облегчением, когда Лин Жань сказал, что никаких проблем нет. Доктор не обращал внимания на их лица. Он перешел к следующей пациентке на второй койке, тряся ее за плечи.

Поскольку проблемные области были выбраны на основе медицинских случаев и историй болезни пациентов, Лин Жань должен был быть особенно осторожным с пациентами женского пола. Он только выполнил аускультацию[1] и перкуссию на спинах дам. К сожалению, это также оставило некоторых из них разочарованными и желающими чего-то большего.

Даже молодой, бодрый и подтянутый Лин Жань был измотан к концу одного-единственного раунда медосмотров в палатах. Дежурная медсестра смотрела на него с восхищением, но ее сердце тоже болело за него. Она вздохнула.

– Доктор Лин, вы слишком серьезны.

– До этого у меня не было требований к проведению проверок. Теперь, когда они у меня есть, я должен это сделать, - объяснил Лин Жань.

Медсестра могла только предположить, что он говорит о времени и энергии. Она невольно прикрыла рот рукой и мягко улыбнулась.

– Вчера вы отдыхали всего один день, – сказала она, – Я не знаю, что вы там делали и даже пришли сюда сегодня на несколько часов раньше. Вы почувствуете усталость, когда придет время ужина. Не будет возможности уделить время своей девушке.

– У меня нет девушки, – не задумываясь, ответил Лин Жань.

Дежурная медсестра ахнула и прикрыла рот рукой. Она была так взволнована, что чуть не подпрыгнула. Даже после того, как он ушел, она не осмелилась опустить руки и попрощаться. Ей пришлось сдержаться, чтобы не закричать вслух, потому что тогда она будет выглядеть ужасно.

Какое откровение!

– Ты выглядишь счастливой. Что случилось? – невзрачный на вид врач-ординатор младшего звена, который чаще всего отодвигался на задний план, приветствовал ее хихиканьем в надежде, что сможет наладить здоровые рабочие отношения с медсестрами.

Медсестра опустила руки и поправила форму.

– Ничего особенного.

Топот ботинок с каждой секундой становился все быстрее, и коридор внезапно наполнился присутствием людей.

– Рад, что ничего не случилось, – невзрачный ординатор сознательно махнул рукой, намеренно сохраняя естественность и безудержность. Теперь его отношения с коллегами должны были бы улучшиться.

Примечание переводчика:

Аускультация: прослушивание внутренних звуков организма, обычно с помощью стетоскопа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 78**

78 глава: Пот делает чемпионов

– Доктор Лин здесь, – Лу Вэньбинь, приехавший в больницу на полчаса раньше, пытался показать Лин Жаню, как он трудолюбив.

Такие существа, как врачи, независимо от возраста, были ли они уродливы или красивы, обычны или популярны, в конечном счете были любимы всеми, если они были прилежны. Их навыки были связаны не только с талантом, но и выкованы тяжелым трудом. Врачи это знали. Чем выше они поднимались, тем лучше понимали. Лу Вэньбинь был уверен, что никогда не сможет произвести впечатление на Лин Жаня своим талантом, но он мог компенсировать это тяжелой работой. Он был силен. Ушел с работы в девять часов вечера и на сорок минут отправился в спортзал медицинского технологического корпуса. Его фигура пять футов одиннадцать дюймов имела много мускулов. А четырнадцатидюймовый бицепс почти полностью закрывал дверь кабинета.

– Доктор Лин, я готов к обходу палат, – сказал он с легкой мальчишеской улыбкой. Как насчет сейчас?

– Уже сделал это. Лин Жань тихонько зевнул. Он встал в четыре часа утра. Прошло уже много времени, а он не принимал никаких энергетических сывороток. Ему очень хотелось спать.

Лу Вэньбинь застыл, как статуя, и прошептал: – Вы сделали обход палат заранее?

– Не вчера, а сегодня я пришел сюда на два часа раньше, – констатировал Лин Жань как само собой разумеющееся.

«Два часа» прозвучало как бомба в ушах Лу Вэньбиня.

– Вы пришли в пять часов утра? – Лу Вэньбинь был косноязычен.

– Да, около четырех, – Лин Жань кивнул.

Лу Вэньбинь был ошеломлен такой новостью. Тревога, звучавшая в голове, не давала покоя, и собственные мысли не давали сосредоточиться:

«Если кто-то лучше тебя, что ты должен делать»?

«Если он более усерден, чем ты, что ты должен делать»?

«Если он красивее тебя, что ты должен делать»?

«Что же мне делать»?

«Что же мне делать»?!

Лин Жань передал медицинские записи из палаты Лу Вэньбиню и сказал: –Давайте разберемся с вот этим.

Лу некоторое время не отвечал. Помощник Ма Яньлинь вышел из-за спины Лу Вэньбиня и потянулся за книгой, сказав, что разберется с записями. Он начал раскладывать их по полочкам в кабинете.

В кабинетах врачей в сетчатых шкафчиках на каждом углу лежали всевозможные документы и счета. Например, «формы информированного согласия», «уведомление о критическом заболевании» и «инструкции по выписке». В него также будут включены медицинские карты пациентов, записи о обходах палат и так далее. Обычно это была случайная проверка со стороны директоров и архиваторов. Всякий раз, когда больница должна была пройти оценивание, она начинала проверять свою собственную работу. Всей больнице часто требовалось полгода, чтобы переписать документы, которые еще не были написаны или написаны плохо. Процесс был похож на то, как ученики начальных классов копируют тексты, учителя, учебные планы, а члены политических партий копируют идеи.

Лу Вэньбинь пришел рано, но был на шаг позади помощника. Он был так зол, что его бицепсы распухли и накачались: – Во время вчерашнего обхода палаты, – поспешно сказал он, – Пациенты из третьей и седьмой палат были слегка отечны. Я применил лекарство и дал врачебный совет поднять пораженную конечность и смочить ее горячей водой. В девятой палате жаловались на головокружение. Я проконсультировался с доктором Чжоу, и он ограничил пациента постельным режимом…

– Пациент, зашитый позавчера, был в хорошем состоянии. Не было никаких аномальных реакций после анестезии, – вмешался Ма Яньлинь.

– Да, прогноз был очень хорошим для нескольких недавних пациентов. Лу Вэньбинь опустил голову. Тревога, порожденная комплексом неполноценности, когда речь шла о таланте, трудолюбии и внешности, не уходила легко, но жизнь и работа все равно должны были продолжаться.

Он был ординатором и выполнял обязанности ординатора. Обходить палаты и обращать внимание на состояние пациентов было их самой основной задачей. В больнице медицинский персонал, который имел наибольший контакт с пациентами, был резидентными врачами и медсестрами.

Многие врачи, выполняющие обход палат, когда они числились лечащими врачами, значительно снизились бы, особенно когда они были лечащими врачами хирургических отделений. Зачастую они узнавали имена пациентов только тогда, когда они собирались сделать им операцию.

Обход палат главных врачей был еще более спорадическим и еще более редким. Трехступенчатые обходы палаты требовались только раз в неделю. При нынешнем уровне текучести многие пациенты выписывались из больницы в течение трех-четырех дней.

Лин Жань также провел несколько обходов до этого, и основной целью его было просто наблюдать за несколькими пациентами после того, как они получили свою операцию. В конце концов, он изначально знал только, как использовать технику М-Тана. Хо Цунцзюню пришлось заняться другими делами. Тем не менее, теперь он обладал навыками медицинского осмотра на уровне специалиста, что делало его более полезным, чем обычные врачи-резиденты.

– Третья и седьмая палаты могут подвергаться более тяжелой адгезии сухожилий, и их реабилитационные программы должны быть расширены. Не бойтесь разрыва. Я уже так делал. Вы можете взглянуть еще раз во время вашего обычного обхода палаты, – сказал Лин Жань.

– Окей, – Ма Яньлинь, снова был на шаг впереди Лу Вэньбиня.

– Да, – Лу Вэньбинь, который пришел на работу рано утром, слабо поднялся на ноги.

– В дополнение к этому, есть необходимость дать нескольким пациентам дополнительные программы обследования, особенно одиннадцатой палате. Сделайте ему УЗИ, я подозреваю, что у него скопилась жидкость в животе и это не просто послеоперационный отек, – Лин Жань все еще был стажером. Он не мог ни выписывать лекарства, ни заставлять пациентов проходить другие программы. Он должен был просить Лу Вэньбиня сделать это за него. Вот почему Хо Цуньцзюнь насильно направил к Лин Жаню врача-ординатора.

Лу Вэньбинь кивнул. Он мог справляться с простыми симптомами и назначать лекарства в соответствии с руководящими принципами, но он был совершенно неадекватен, когда дело доходило до всестороннего суждения.

Лин Жань завершил двухчасовой обход в нескольких словах. То же самое происходило и с большинством врачей-резидентов, и это было так же неинтересно и отнимало много времени, как обычная рутина офисного работника.

– Сколько пациентов сегодня для операций? – Лин Жань спрашивал о его запланированных операциях.

Это было единственное, что интересовало его больше всего.

– О, я только что посмотрел. Пока что их три, – Лу Вэньбинь быстро пошел за блокнотом и поискал в нем электронные медицинские записи.

– Техника М-Тана имела высокий процент успеха и хороший прогноз. Больницы, которые направляют к нам пациентов, теперь более заинтересованы в его продвижении.

Лин Жань опустил голову, чтобы взглянуть на медицинские записи.

Для врачей, пока их медицинские навыки были хорошими, другие проблемы были незначительными.

Когда дело доходило до направления пациентов, больницы более низкого уровня оказывались бессильны против больниц более высокого уровня. Большую часть времени они даже не могли следить за своими пациентами. Но врачи более высокого класса часто смотрели на больницы более низкого уровня с презрением и насмехались над ними, говоря, что они не достойны быть врачами. Тем не менее, больницы нижнего уровня знав о разрыве в навыках спокойно приняли свое место.

Направление врачей не будет отслеживать состояние каждого пациента. Но если результаты каждого направления были благоприятными, упомянутый врач часто отправлял своих пациентов в эту больницу. Если после направления пациента в другую больницу возникало несколько проблем, они, естественно, прекращали направлять туда своих пациентов. Просто переводили их в другую высококлассную больницу.

Маленькие больницы в небольших районах были повсюду. Врачи и пациенты чаще работали на более личной основе. Хотя врачи переводили пациентов в крупные больницы для лучшего лечения и экспертизы, они также надеялись, что пациенты получат лучшее возможное медицинское лечение. Дело в том, что клиника «Лоуэр-Грув» часто направляла пациентов в больницу Юнь Хуа. Если бы руководитель Ян не столкнулся с Лин Жанем, Лин Цзечжоу быстро организовал бы его перевод в больницу Юнь Хуа. Это также повлияло бы на его решение о том, куда он должен направить своего следующего пациента, в Юнь Хуа или провинциальную больницу.

Благодаря Хо Цуньцзуню и медицинской провинциальной компании Чанси, больницы обращались к ним чаще, но не с большим энтузиазмом. Некоторые больницы только направили пациентов ради отделения хирургии кисти больницы Юнь Хуа. На данный момент некоторые вещи изменились.

Техника М-Тан отделения неотложной помощи больницы Юнь Хуа работала хорошо. Пациенты, отделение неотложной помощи и медицинские представители разделяли одну и ту же обратную связь. Таким образом, больницы могли уверенно направлять людей в отделение неотложной помощи больницы Юнь Хуа.

Хотя это было лишь небольшое изменение от их сомнения к небольшому успокоению, отделение неотложной помощи больницы Юнь Хуа, несомненно, получало все большее число пациентов с травмами сухожилий сгибателей.

Несколько небольших больниц располагались в промышленных районах. Те, у кого нет отделений хирургии рук, не будут направлять пациентов в больницы равного уровня, они могут только обратиться в более крупные больницы третичного класса А.

В отделении больницы было несколько постоянных предложений о перенаправлении, и результаты были хорошими. Естественно, они стали первым выбором многих.

– Все трое. Запишите предоперационный диагноз. Это для директора отделения Хо, как только он прибудет, – Лин Жань пролистал блокнот и вручил его Лу Вэньбиню.

– Опять трое? – Это мгновенно заставило кожу Лу покрыться мурашками.

– Это будет нечто большее, – улыбнулся Лин Жань.

– К обеду придут еще. К тому времени взгляните на него еще раз.

Лу Вэньбинь только что взял выходной. Первоначально он был хорошо отдохнувшим и отдохнувшим, но в этот момент он мгновенно стал ужасно нервным. Тогда как Лин Жань чувствовал себя комфортно и расслабленно.

Разница между днями с операциями и днями без операций была практически такой же, как между ночью и днем.

– Рваная рана на двух пальцах, одна раздавленная рана на двух пальцах. Мы можем попытаться сделать все это утром. Хм... Давай начнем с рваной раны на двух пальцах. После того, как мы закончим, мы свяжемся с новыми медицинскими случаями, организуем наши операции, чтобы они были связаны вместе, и сэкономим время, – Лин Жань, казалось, придумал дурацкий план, и радость буквально излучалась из его тела.

Лицо Лу Вэньбиня еще больше налилось кровью.

– Могу ли я подождать до второй половины операции, чтобы спросить при всех…

– Я могу отвечать за связь с другими больницами, – Ма Яньлинь воспользовался возможностью вмешаться.

Лу Вэньбинь хотел возразить, но в конце концов промолчал.

Лин Жань был незаменим. Хо Цуньцзунь отвечал за то, чтобы связаться с пациентами раньше, но нельзя было ожидать, что директор отделения возьмет на себя всю работу.

Ма Яньлинь тайно сжал кулак. Он хотел заниматься техникой М-Тана, а не выполнять работу на дому для других врачей.

– Кстати, доктор Лин. Я только что видел новое издание «Китайской медицины критических состояний». На ней твое имя. «Контроль кровотечения голыми руками без создания хирургического поля путем применения локализованного давления во время сшивания капсулы Глиссона», – прямо на первой полосе.

Ма Яньлинь подождал, пока Лин Жань сядет, а потом наклонился и протянул ему журнал.

Конечно, сам он этого не видел. Но то же самое ему говорили стажеры в административном отделе. Больницы были крайне обеспокоены публикацией статей врачей. Каждый месяц они подсчитывали количество людей, которые опубликовали отзывы и статьи, факторы влияния на публикацию статей и так далее. Большинство из тех, кому было поручено выполнить эту работу, были молодыми людьми из той же партии, что и Ма Яньлинь.

Лин Жань с удивлением взял экземпляр «Китайской медицины критических состояний». Он открыл ее и увидел, что нижний правый угол его статьи был сложен и помечен.

Слова «больница Юнь Хуа, отделение неотложной помощи, Лин Жань» располагались под заголовком статьи и были видны с первого взгляда.

Уведомления из системы выскочили как раз вовремя.

[Миссия завершена: Завершена диссертация]

[Награда: Промежуточный сундук с сокровищами]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 79**

79 глава: Три тысячи раз

– Я делаю перерыв. Позвони мне через тридцать минут.

Лин Жань сунул под мышку книгу «Китайская медицина критических состояний»и направился в приемную. Он искал относительно тихое место, чтобы открыть сундук с сокровищами. И Ма Яньлинь, и Лу Вэньбинь думали, что Лин Жань вернется, чтобы прочитать свою собственную статью, и могли только завидовать ему втайне.

В сегодняшних больницах, какими бы плохими или хорошими, заурядными или забывчивыми ни были врачи, сливками общества были только те, кто публиковал научные статьи. Ма Яньлинь все еще выполнял свои. Он быстро взял себя в руки. Когда Лин Жань ушел, он обменялся взглядами с Лу Вэньбинем и рассмеялся.

«Льстец» – так намеревался назвать его Лу Вэньбинь. Хотя он был полноват, спина была в татуировках, он был похож на свинью, когда выполнял глубокий присед, и выглядел как коза, когда выполнял жим лежа. Лу Вэньбинь был цивилизованным человеком. Он просто сжал правую руку в кулак и вложил ее в левую ладонь, прежде чем издать три последовательных трескучих звука. Его пятнадцатидюймовые «орудия» вздулись, когда он надавил. Ма Яньлинь хихикнул четыре раза, по-видимому, совершенно безразлично. Он отошел в угол и начал играть со своим блокнотом.

Утром в приемной было по-прежнему тихо. Врачи, пришедшие так рано утром, уже были на ногах и ходили по больнице, а те, у кого не было обходов палат, еще даже не входили в здание. Лин Жань вошел в пустой зал ожидания, запер дверь и активировал систему, чтобы открыть сундук с сокровищами. Серебристо-белый промежуточный сундук с сокровищами медленно открылся, и книга умений постепенно проявила себя.

– Вот и все мои усилия по поиску пустой комнаты, – Лин Жань встал и отпер дверной замок, прежде чем пролистать книгу умений.

[Опыт регионарной анатомической диссекции: накоплен опыт рассечения трех тысяч верхних конечностей.]

Описание книги умений было достаточно простым. Он быстро исчез. Разум Лин Жань снова впитал в себя весь поток медицинских знаний.

«Три тысячи вскрытий верхних конечностей»?

Когда Лин Жань подумал об этом, его мозг немедленно снабдил его большим количеством процессов рассечения верхних конечностей. Однообразные, повторяющиеся и неинтересные вскрытия. Однако, информация, которую они принесли, была обширной. Более толстый роговой слой был плотнее и требовал большей силы. Кожа без сальных желез и волос была частью анатомии рук, но были и некоторые особые случаи. Дерматоглифы говорили о характеристиках руки. Кожа была богата периферическими нервами, и это было главной причиной, по которой врачи пальпировали без перчаток. Эти периферические сенсорные нервы давали информацию, которую было трудно получить даже с помощью большого количества инструментов. Знакомые названия сухожилий, такие как: плечелучевая мышца, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, поверхностный сгибатель пальцев, локтевой сгибатель запястья и так далее, в значительной степени увеличили понимание Лин Жанем сухожилий рук.

Макроскопически сухожилия у всех были почти одинаковыми. У нормального человека было бы пять пальцев в таком же положении. Но под микроскопом руки у всех были совершенно разные. Толстые люди, худые люди, мускулистые люди, пациенты со скелетными дисплазиями ...

Изначально предполагалось, что строение руки будет знакомо ему только при повторных операциях и вскрытиях, но в тот момент все это было упрощено и введено в сознание Лин Жаня. Он никогда не думал, что кто-то будет препарировать три тысячи верхних конечностей. Кроме того, не мог представить себе ясности и подробностей, которыми можно обладать, препарировав три тысячи рук в медицинском мире. Что именно повлекли за собой три тысячи вскрытий?

Если бы вы каждый день вскрывали по два тела, это заняло бы тысячу пятьсот дней. Вы должны были бы оставаться в комнате для вскрытия в течение 5 лет без отдыха или ежегодного отпуска.

На самом деле, даже судебный врач, профессионально вскрывающий трупы, редко делал вскрытие три тысячи раз за свою карьеру, охватывающую период от двадцати до тридцати лет, особенно когда количество и качество вскрытий, которые они выполняли, будучи новичками в этой области, были бы ниже по качеству. Число аномальных смертей в нормальных районах также не было достаточно высоким. Для большинства судебно-медицинских работников завершение трех тысяч анатомических вскрытий было недостижимой, далекой целью.

Исторически сложилось так, что глава «Второй Венской Медицинской школы» Рокитанский за тридцать девять лет, с октября 1827 по март 1866 года, завершил тридцать тысяч исследований анатомического вскрытия. Этот период был также пиковым периодом изучения анатомии человека. Рокитанский был профессором патологической анатомии. Его исследования основывались на анатомическом вскрытии. Его работой было анатомическое вскрытие. У него был профессиональный ассистент и студенты, ответственные за анатомические вскрытия в университете. Во время этого пика было также получено одобрение от Венского университета.

Почти через сто пятьдесят лет после смерти Рокитанского в больницах и университетах редко проводили вскрытия. Университеты не могли позволить себе постоянно привозить тела, потому что цена на труп была чертовски высока, а предложений было недостаточно. Двести человеческих тел каждый год были бы царством магнатов.

Между тем больницы считали, что такие программы совершенно излишни и что они слишком ленивы, чтобы иметь соответствующий персонал, убеждающий членов семьи позволить им провести анатомическое вскрытие умерших. С другой стороны, результаты современных вскрытий показали, что две трети смертей были связаны с ошибками в диагнозе, и это, естественно, привело к тому, что больницы отказались от вскрытий, потому что они опасались судебных исков.

Поэтому врачи, выросшие в двадцать первом веке, нашли бы очень редким и очень ценным опытом даже возможность выполнить триста анатомических вскрытий верхних конечностей, не говоря уже о трех тысячах раз. Опыт выполнения трех тысяч вскрытий мог бы сделать одним из лучших эталоном в отрасли.

Лин Жань считал, что трудность приобретения опыта выполнения трех тысяч вскрытий верхних конечностей должна быть эквивалентна трудности достижения идеального уровня контроля кровотечения голыми руками. Оба они принадлежали к врачам, которые должны были посвятить всю свою жизнь медицине, чтобы получить соответствующие знания.

С точки зрения использования, если не будет дня, когда Лин Жаня отправят на поле боя, опыт анатомических вскрытий рук казался более ценным. Однако такая аналогия была не совсем точной. Применение регионарного анатомического рассечения кисти было узким. Возможно, именно по этой причине сундук с сокровищами среднего ранга можно было считать сундуком только среднего ранга. В голове интерна проносились разные мысли, но он быстро отказался от них. Он налил себе стакан воды, откинулся на спинку стула, поднял руки к солнцу и стал молча рассматривать их. В этот момент он увидел пару рук, но бесчисленные детали всплыли в его сознании.

«Хорошая пясть, идеальные фаланги, совершенные мышцы ладони, идеальный мизинец, идеальные червеобразные мышцы кисти, безупречные пальмарные складки, точная дистальная складка запястья»...

– Доктор Лин, вы читаете по ладони?

Сестра Ван Цзя толкнула дверь, чтобы увидеть, как Лин Жань смотрит на линии своей ладони.

– Я думаю об анатомической схеме руки, – ответил он, все еще глядя на свою ладонь.

Глаза Ван Цзя расширились, она посмотрел на Лин Жаня и на свою руку и втайне вздохнула.

«Может, ты и прекрасный принц, но ты такой неприступный. Как мне вообще начать с тобой разговор? Но ты действительно такой красивый».

– Доктор Лин, почему вы не читаете по моей ладони?

Ван Цзя подошла и протянула Лин Жаню свою белую и нежную маленькую ручку. Он случайно захотел найти другую руку для сравнения. Затем он схватил ее ладонь своей рукой и посмотрел на нее: – Дорсальная ладонная складка не слишком очевидна, пястная кость приятна на ощупь, немного меньше, чем у нормального человека, ничего особенного...

Ван Цзя тут же чуть не потерял сознание. Она беспокойно извивалась. В тот момент в ее голове звучала только одна фраза, – Мы держимся за руки, держимся за руки, держимся за руки...

– Ха... Лин тихо вздохнул.

Анатомическое вскрытие в области медицины достигло своего пика, оно больше не стремилось искать стандартную модель. Вместо этого ненормальные случаи были именно тем, что имело реальную академическую ценность или медицинское значение.

Например, Геккель, отец анатомии, вел свое исследование по эмбриологии, основанное на врожденных аномалиях. Самая важная монография Рокитанского была посвящена дефектам межжелудочковой перегородки (ВСД). Самым поразительным заболеванием в «Атласе сердечной анатомии человека» был редкий узелковый полиартериит.

Рука Ван Цзя не была деформирована. Для Лин Жаня, который только что получил опыт выполнения трех тысяч вскрытий верхних конечностей, не было ничего интересного. Он положил его обратно на стол.

– Ван Цзя ахнула. Она горевала, потому что только что потеряла руку Лин Жаня. Спустя долгое время придя в себя спросила: – Почему вы просто вздохнули?

– Я обнаружил, что ваш мизинец короче, и я подозреваю, что средняя часть тоже. Прикасаясь к нему некоторое время, я почувствовал, что он не соответствует стандартной анатомии, – Лин Жань с сожалением встал и спросила: – Операционная готова?

– Да... – У Ван Цзя возникло желание наброситься на Лин Жаня и укусить его: «Средняя часть моего пальца короткая? Как насчет того, чтобы я откусила ТВОЮ среднюю часть, а»?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 80**

80 глава: Наблюдение

– Мы проведем операцию по восстановлению разгибания пальца.

Главный хирург, Лин Жань, стоял перед операционным столом, расслабленный, как всегда.

– Понятно, – Лу Вэньбинь был его помощником. Он был довольно непринужденным и даже пребывал в приподнятом настроении.

Ма Яньлинь скрестил руки на груди, встал в углу и спокойно наблюдал за ними. Тысячи мыслей проносились в его голове. Анестезиолог Су Цзяфу сидел рядом с кучей инструментов на табурете, а его нога расположилась на другом.

Лин Жань сначала использовал ручку, чтобы сделать несколько заметок, а затем использовал специальный уровень владения скальпелем, чтобы разрезать кожу между двумя мышцами пациента. Когда скальпель коснулся кожи пациента, в мозг Лин Жаня попала целая куча информации.

«Кожа на его ладони стала жестче. Он становился тоньше в тенаре и толще на пересечении ладони и гипотенара. Поэтому, если я хочу разрезать его и только намереваюсь разрезать кожу, я должен соответственно отрегулировать давление».

Все знали эти теории, когда дело касалось анатомии человека, но было не так много врачей, которые могли бы сделать это, когда им нужно было действительно оперировать пациента. Большинству врачей было бы все равно, и они просто начали бы оперировать. Уровень их мастерства был ограничен, и они не могли требовать от себя слишком многого. В лучшем случае, у пациента будет только немного худший прогноз и более уродливая рана.

Первая операция Лин Жаня была еще большей катастрофой. Он даже не смог точно определить длину разреза. Однако сегодня он был другим. На сегодняшний день в голове хранилось три тысячи случаев вскрытия верхних конечностей. Увидев руку пациента, Лин Жань почти сразу же определил твердость и толщину кожи. И когда скальпель вошел в руку пациента, он обнаружил, что результаты оказались именно такими, какими он их себе представлял! Затем он снял тонкий слой жировой ткани и посмотрел на мышцы...

Даже движения, когда он держал нож, выглядели необычайно небрежными. Он был похож на повара из «ловкого мясника» [1], с легкостью разрезающего быка. Но когда Лин Жань тщательно обдумал это, то, возможно, повар Тин не препарировал три тысячи быков, не говоря уже о том, чтобы провести три тысячи региональных анатомических вскрытий на их копытах. Что касается вскрытия под микроскопом? Это было еще более невозможно.

Если бы вскрытие копыт быка проводилось в соответствии с современной анатомической методикой вскрытия, то необходимо было бы обеспечить полную сборку быка, разбивая его на микроскопические детали. Забудьте о том, обладал ли повар Тин этими знаниями или нет, быка, которого препарировали, было бы невозможно съесть.

– Операция сегодня проходит довольно гладко.

Лу Вэньбинь мог только чувствовать, что движения Лин Жаня были очень плавными. Он попытался завязать разговор. Операция без всякой болтовни была подобна приготовлению рыбы на пару без предварительного выпуска ее крови. И то и другое было невероятно неприятно.

Лин Жань слегка кивнул и сказал: – Довольно спокойно.

– У тебя это получается все лучше.

– Да, – короткий ответ Лин Жань оставил Лу Вэньбиня в недоумении, и он тоже прервал разговор. Просто продолжал смотреть на себя, выполняющего операцию с опущенной головой, и пока смотрел, он вспомнил шаги.

Процедура каждой операции была примерно одинаковой. Каждый раз, когда хирург стоял перед операционным столом, он также представлял себе правильный способ операции в своем уме. Они представляли себе, как выбирают правильное положение, как правильно завершают процедуру и как легко заканчивают операцию... Без возникновения каких-либо происшествий. О, если бы только не было несчастных случаев!

Врачи знали, что несчастные случаи будут происходить во время операции, но они надеялись, что будут случаться в пределах допустимых пределов. Другими словами, никаких несчастных случаев. В глазах врачей, идеальной операцией была операция, которая придерживалась процедурных шагов без каких-либо несчастных случаев.

Хотя врачи меняли некоторые вещи во время операции, каждое изменение также означало огромное количество препаратов, прежде чем оно было реализовано во время операции. Например, Цзинь Бо Тану потребовалось около восьми лет, чтобы внести некоторые изменения в технику М-Тана.

Что касается пациентов, то они совершенно не хотели бы, чтобы с ними происходило что-то из ряда вон выходящее. Следовательно, врачи были вынуждены импровизировать, если происходили несчастные случаи.

«Шелест»

Как только обнажилось сухожилие, открылась герметичная дверь операционной.

Хо Цуньцзюнь привел несколько человек внутрь и улыбнулся, сказав: – Делайте то, что вы делаете, я привел несколько друзей, чтобы увидеть навыки нашего доктора Лина.

Те, кто последовал за ним, казалось, были того же возраста, как Хо Цуньцзюнь. Они все носили скрабы, чтобы показать тонкие волосы на руках. Несколько человек подошли к операционному столу и вытянули шеи, чтобы посмотреть на операцию, закрывая обзор Ма Яньлинь. Молодой помощник, естественно, не осмелился ничего сказать. Он мог только отступить назад и уступить свое место.

Анестезиолог Су Цзяфу все еще твердо сидел на своем стуле, но он не думал, что его шансы удержаться на стуле были высоки. Он даже немного обрадовался хаосу, который, как ему казалось, он сейчас увидит, хотя все еще чувствовал себя немного смирившимся со своей судьбой. «К счастью, я не попросил сегодня три стула. Даже если бы это было необходимо, все было бы напрасно. Я лучше посмотрю, как Хо Цуньцзунь и его банда выхватывают табуретки».

– Послушай, это техника М-Тан из отделения неотложной помощи больницы Юнь Хуа, лучший способ зашивания, – гордо сказал Хо Цунцзюнь, пока хвастался специалистом, другим людям. Лин Жань не поднял головы. Он находился на самом критическом этапе этой процедуры и не мог уделить им никакого внимания. Можно было сказать, что Хо Цуньцзунь нанял врачей с настоящими навыками. Они молча наблюдали за интерном, давая ему почтительное пространство.

Вставьте иглу, выведите нить наружу.

Завяжите узел, обрежьте нить.

Лин Жань накладывал швы так быстро, что никто не смог бы понять, где он наложил швы, если бы они не обращали внимания. И это увеличение скорости было естественным, а не вынужденным. В прошлом Лин Жань не был знаком с анатомическим анатомическим вскрытием, и ему потребовалось некоторое время, чтобы определить силу введения иглы, длину, необходимую для завязывания узла, и так далее. Он должен был оценить все эти вещи.

Например, выбор рассасывающегося шва и нерассасывающегося шва имел различное применение в различных ситуациях. Разные типы нитей также имели различные требования по длине, когда хирурги должны были разрезать нить, чтобы завязать узел. Если бы нить была слишком длинной, ране было бы трудно зажить. Если она была слишком короткой, то легко распадалась, и шов ослабевал. Чем больше он чувствовал себя комфортно во время операции, тем больше возбуждались Хо Цуньцзунь и другие наблюдатели.

Все хирурги хотели провести операцию, где они вышли бы из нее с чувством удовлетворения. Даже если бы они просто наблюдали за такими операциями, они все равно были бы взволнованы.

– Странное дело. Лин Жань закончил последний узел и кивнул Лу Вэньбиню, чтобы тот перерезал нить.

Ножницы опустились, и в сердцах зрителей образовалась непостижимая пустота.

– Уже закончили? – Один из врачей покачал головой.

– Директор отделения Бай, вы все еще хотите наблюдать? – Хо Цуньцзунь оказал свою лучшую услугу и сразу же спросил: – Когда запланирована следующая операция?

– Пациент прибыл и в настоящее время готовится к операции в операционной № 2, – Ма Яньлинь быстро встал, чтобы доложить.

Хо Цунцзюнь спросил: – Доктор Лин, вы хотите сделать это сейчас или сначала сделать перерыв?

– Давай сделаем это сейчас, – он посмотрел на карту, – Это разрыв одного пальца? Займет примерно тридцать минут. Пожалуйста, организуйте это.

– Ах... Да, – быстро ответил Ма Яньлинь.

Люди в комнате посмотрели друг на друга, и директор отделения Бай счастливо рассмеялся: – Директор отделения Хо, похоже, что вы подготовили для нас киномарафон.

Хо Цуньцзюнь был ошеломлен на некоторое время, прежде чем он тоже начал хихикать.

– Легко говорить о том, чтобы устроить хорошее шоу, но мы трудились и трудились в течение многих лет, чтобы иметь возможность показать вам что-то хорошее. Все в порядке. Если вы понаблюдаете еще за несколькими операциями, то поймете силу нашего отделения скорой помощи.

После этого он отослал людей из операционной, а затем воспользовался случаем, чтобы обратиться к Лин Жаню, – Как ты себя чувствуешь сегодня, сможешь сделать еще несколько операций?

– Да, смогу, – его даже не нужно было спрашивать. Затем директор озвучил следующую просьбу:

– Тогда сделайте еще несколько, и пожалуйста, поддерживайте качество и количество ваших операций.

Хо Цуньцзюнь помолчал и объяснил: – Если ваша техника М-Тан хороша, они будут нашей иностранной помощью в обеспечении финансами, которые мы хотим. Продолжайте в том же духе.

– Хорошо, – ответил Лин Жань.

Позади него Лу Вэньбинь дрожал от возбуждения. Он выглядел так, словно сидел на стероидах.

Примечание переводчика:

Повар Тинг режет быка из «ловкого мясника»: используется, чтобы указать, что кто-то может делать свою работу так умело, что он выглядит так, как будто он произносит заклинания. История находится в этой ссылке: http://www.bopsecrets.org/gateway/passages/chuang-tzu.htm

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 81**

81 глава: Исключительно одаренный

В приемной операционной отделения скорой помощи.

Хо Цуньцзюнь разложил свой чайный сервиз. Он использовал индукционную плиту, чтобы вскипятить чайник выдержанного белого чая и наполнил чашки, которые стояли перед всеми улыбнулся и сказал: – Пожалуйста, извините меня за эту простую и грубую установку.

– Чай очень вкусный, – сказал пухлый директор отделения Бай, выпив чашку. Затем он взял кусок торта из бобов мунг и продолжил: –Я слышал, что торт из бобов мунг больницы Юнь Хуа очень популярен. Люди будут стоять в очереди, чтобы купить его, верно?

– Главный шеф-повар второй столовой Го родом из Сучжоу. Пирог из мунг бобов в стиле Су является гладким, и он чертовски популярен у людей в Юнь Хуа. Позже я дам вам порцию, чтобы вы взяли с собой и попробовали, – Хо Цуньцзюнь тоже улыбнулся и взял кусок пирога с фасолью мунг. Он откусил от нее треть.

– Ты думаешь, что сможешь подкупить нас коробкой лепешек из бобов мунг?

– Я бы и не мечтал об этом. Я просто хочу честно бороться за свой шанс, – директор хихикнул.

– Ну, сейчас вы устраиваете нечестную конкуренцию, – директор отделения Бай съел кусок пирога с фасолью мунг за два-три укуса. После этого он больше ничего не ел. Он использовал свои куцые силы, чтобы забрать свою чашку и попробовал чай.

После того как Бай окончил Военный госпиталь по специальности «Травматология и ортопедия», его быстро перевели в гинекологическое отделение. Таким образом, он приобрел пару маленьких и ловких рук.

Больничная обстановка двадцатилетней давности была несравнима с нынешней. В то время врачи-акушеры-мужчины не всегда были приняты медицинским сообществом. Но поскольку директор отделения Бай показал исключительные результаты, когда он использовал свои маленькие руки, чтобы спасти многих беременных женщин в критическом состоянии, он оставался в отделении неотложной помощи менее трех лет, прежде чем его забрали в отделении гинекологии.

В эпоху, когда различные медицинские инструменты и средства не были разработаны, и было много беременных женщин из-за рубежа, а также тяжелобольных беременных женщин, директор отделения Бай спас бесчисленные жизни от смерти. Он также спас много семей своими умелыми, маленькими руками.

С этого дня директор отделения Бай был повышен до должности директора отделения «Охраны здоровья матери и ребенка больницы материнства и детей» в провинции Чанси. Под его юрисдикцией находились отделение неотложной помощи при родах, первое, второе и третье отделения отделения гинекологии и акушерства, отделение акушерства высокого риска, центр пренатальной диагностики, родильный дом, а также другие отделения. Он жил гораздо более комфортной жизнью, чем Хо Цуньцзюнь. Директор отделения Бай был также самой мощной иностранной помощью, которую нашел директор Хо.

Как врач, проживший много лет, Бай видел слишком много медицинских экспертов. Он встречался со многими иностранными внештатными хирургами. Размышляя о возрасте Лин Жаня, он чувствовал, что план Хо Цуньцзюня ненадежен.

– Мы здесь для того, чтобы разобраться в текущей ситуации в вашем отделении. Старина Хо, ты устроил нам представление. Мы рады, что увидели это, но что мы должны сказать, когда вернемся на наши встречи? В отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа работает молодой двадцатилетний врач. Он исключительно талантлив и смог выполнить сухожильный анастомоз на ничейной земле менее чем за тридцать минут? Участники встречи будут смеяться, и мы не сможем продолжить встречу.

Хо Цуньцзюнь слушал и смеялся: – А как насчет того, чтобы сделать операцию за тридцать минут? Разве все вы не видели, как хорошо была проведена операция раньше?

Директор отделения Бай слегка кивнул: – Я признаю, что это было хорошо сделано, но вы не можете преувеличить это слишком сильно. В больнице Юнь Хуа есть доктор Пан, который является заместителем директора отделения, но даже он не может закончить операцию с использованием техники М-Тана за тридцать минут. Кроме того, даже если это было сделано быстро, вы не можете гарантировать, что результаты операции окажутся хорошими. Мы были врачами много лет. Я считаю, что мне нет необходимости объяснять эту логику?

– Мы узнаем, хорошо ли прошла операция, изучив прогноз пациента, – вспыльчивый характер Хо Цуньцзюня, казалось исчез, когда он терпеливо ответил на вопрос директора отделения Бая.

Их дружба длится уже много лет. Если бы они были актерами в опере, они были бы в комедии из двух человек, как актеры, которые практиковали свою рутину бесчисленное количество раз. Люди рядом с ними задумчиво слушали. Некоторые из вопросов, которые другие первоначально сочли неудобными задавать из-за их хороших отношений с Хо Цуньцзюнем, были решены в диалоге между ними.

Директор отделения Бай увидел это и улыбнулся. Он кивнул Хо Цуньцзуню и взял еще одну лепешку из бобов мунг. Он улыбнулся и сказал: – Я ничего не могу поделать. Мой план похудения на сегодня был разрушен старым Хо.

– Теперь ты обвиняешь меня? – Хо Цуньцзюнь рассмеялся.

Директор отделения Пу из больницы традиционной китайской медицины слегка улыбнулся и сказал: – Пирожные с фасолью мунг хороши. Ли Шичжэнь упоминал ранее, что вы можете измельчить бобы мунг, просеять их, чтобы получить порошок, и сделать торты Эр Дунь [1]. После некоторых исследований они обнаружили, что торт Эр Дунь очень похож на настоящий торт из бобов мунг. Его можно употреблять, чтобы уменьшить тепло и избежать заражения чумой ...

Группа из нескольких человек выпила чаю и доела все лепешки из бобов мунг. Они цитировали много вещей, которые Ли Шичжэнь мог или не мог сказать. Когда они удовлетворили голод чаем и пирожными, кто-то вошел, чтобы сообщить им: – Мы готовы начать операцию.

– Пусть Лин Жань первым начнет операцию. Мы уже будем в пути, – Хо Цуньцзюнь налил всем чаю и сказал: – Давайте расстанемся на четверть часа.

– Делай, что хочешь, а потом мы снова соберемся здесь через некоторое время.

– Ты, конечно, хорошо подготовился, старина Хо, – директор отделения Бай не отрицал доброй воли. Он встал и пошел в туалет. У других докторов, которые были сыты по горло, тоже были свои планы.

.....

Врачи, присутствовавшие при том, как Лин Жань заявил, что ему нужно всего тридцать минут, чтобы закончить операцию по разрыву одного пальца, думали, что он просто хвастается своими способностями. Они больше не упоминали об этом. Даже сам Хо Цуньцзюнь считал, что Лин Жань слишком много хвастался собой.

Другие операции сухожилий действительно можно было бы сделать за тридцать минут. На самом деле, тридцати минут было более чем достаточно. Например, когда хирург выполнял расчистку и наложение швов, он также выполнял различные сухожильные анастомозы. Это было очень просто. Все, что им нужно было сделать, это стянуть два сухожилия вместе и сшить их. Если бы навыки в наложении швов были лучше, то поверхность шва была бы более гладкой. Для тех, чьи навыки в наложении швов были беднее, шов заканчивался немного криво, но все равно это было прекрасно.

Однако самым большим различием между обычными сухожильными анастомозами и техникой М-Тан будет различная сила шва. Возьмем в качестве примера обычный шов Кесслера. Это был одноцепочечный шов, который означал, что нить будет проникать через один конец разорванного сухожилия и в то же время проникать через другой конец того же разорванного сухожилия. Затем их стягивали вместе, соединяя таким образом оба конца сухожилий вместе. Метод двойного модифицированного шва Кесслера представлял собой петлевой шов. Хирург вставлял нить в одну сторону сухожилия, соединял ее с другой стороной сухожилия, вытаскивал нить, вставлял ее снова, соединял ее с первой стороной, а затем формировал петлю.

Техника М-Тана была трехцепочечным швом, и чтобы не повредить сухожилие чрезмерно, был сделан большой акцент на том, как вытащить три основных нити шва. Даже с помощью простых вычислений было легко вычислить, что техника М-Тана потребует в три раза больше времени, необходимого для выполнения техники шва Кесслера, плюс сложность также будет в три раза сложнее.

На самом деле, возможность завершить шов одним пальцем с помощью техники М-Тан за час уже считалась быстрой. Учитывая возможность несчастных случаев во время операции, было бы нормальным предположить, что операция будет завершена в течение полутора или даже двух часов.

Заявление Лин Жанем о том, что он может завершить операцию за полчаса, считалось очень хвастливым, по крайней мере, в самом городе Юнь Хуа. Тем не менее, техника М-Тана мастерского уровня уже давно была сертифицирована системой как лучшая в Юнь Хуа. После того, как он получил опыт выполнения трех тысяч вскрытий верхних конечностей, понимание Лин Жаня хирургии сухожилий также пошло вверх.

Он разрезал кожу на руке пациента, определил расположение и состояние разорванного сухожилия, выбрал его и начал накладывать швы. Наложение швов было первым навыком, которому научились студенты-медики. Это был также первый навык, который приобрел Лин Жань. Точно так же это была самая распространенная техника в хирургии.

Техники М-Тана мастерского уровня Лин Жаня и простого прерывистого шва уровня «мастер» было бы достаточно, чтобы позволить ему превратить сухожилие в преобразователь. Лин Жань посмотрел на голову пациента. Он покачал головой и попробовал еще раз.

«Шипение»

Герметичная дверь снова открылась. Вошли Хо Цуньцзюнь, директор отделения Бай и остальные, смеясь и разговаривая. В этот момент Лин Жань отдал команду:

– Ножницы.

– Проверте.

– Подсчитайте марлю.

Услышав это, врачи сразу же остолбенели. Все знали, что это означает, что операция была сделана. Все они посмотрели на Хо Цуньцзюня. Директор отделения Бай кашлянул и сказал: – Старина Хо, было бы скучно, если бы ты устроил такое шоу.

– Если это был просто спектакль, я съем все, что есть на операционном столе, – прорычал Хо Цуньцзюнь и закричал, как будто с ним обошлись несправедливо. Он спросил Лин Жаня: – Ты закончил?

– Да, – интерн взглянул на часы и сказал: – Я рассчитывал на тридцать минут, но на самом деле мне понадобилось всего двадцать одна минута.

Затем Лин Жань посмотрел на Ма Яньлинь.

– Я сообщил им о времени начала операции... – Обиженно ответил он.

– Мы знали, что операция началась, – Хо Цуньцзюнь махнул рукой, но не мог же он сказать этим троим, что они тянут время в туалете, не так ли?

Но лепешка из бобов мунг была очень жирной, а чай улучшал пищеварение...

– Сколько у нас времени до следующей операции? Я помню, что это все еще разрыв одного пальца, – спросил Хо Цуньцзюнь.

Ма Яньлинь поспешил ответить: – Пациент прибыл в операционную № 3. Он полностью готов.

– Вы можете продолжать? – директор снова спросил Лин Жаня.

– Могу, – Лин Жань тогда посмотрел на Лу Вэньбиня и сказал: – Я оставлю остальную часть шва вам?

– Ах... конечно! Да! – Несмотря на то, что у Лу Вэньбиня не было шанса показать свои таланты и получить похвалу, он получил шанс оперировать пациента. Какое-то мгновение он не знал, радоваться ему или волноваться.

Лин Жань снял хирургический халат и другие вещи. Потом он бросил их в ведро. Снова вымыл руки и отправился прямиком в операционную № 3. Он сказал Хо Цуньцзуню: – Не могли бы вы помочь мне сказать пациентам, назначенным позже, что их операция может быть назначена на более раннее время?

До тех пор, пока у него были операции и постоянный источник пациентов, Лин Жань не заботился о том, устал он или нет.

– Хорошо, – без колебаний согласился Хо Цуньцзюнь и сказал: – Выполняйте операцию хорошо.

– Обязательно, – сказал Лин Жань, входя в операционную № 3. Пока он наблюдал за МРТ-сканированием и другими подобными сканированиями у двери, он позволил медсестре помочь ему надеть новый хирургический халат.

Хо Цуньцзюнь улыбнулся остальным и сказал: – Пожалуйста, продолжайте наблюдать за ним. Я собираюсь сделать звонок."

«Шипение»

«Шипение»

Хо Цуньцзюнь вышел, чтобы позвонить по телефону. Примерно через десять минут, он вернулся. Он заметил, что директор отделения Бай и остальные уставились на операционный стол,который находился в центре операционной.

– Как же так? Уже началось? – спросил Хо Цуньцзюнь.

– Черт возьми, он почти закончил, – эмоции директора отделения Бая нахлынули, – Мы даже не можем сделать кесарево сечение так быстро!

Хо Цуньцзюнь тоже был поражен. Он повернул голову и посмотрел на бесстрастного Лин Жаня. В нем проснулось озорное намерение. Он кашлянул и сказал: – Просто быть быстрым в одиночку не даст нам результатов. Мы все еще должны обратить внимание на качество...

– Ты невозможен. Ты все еще притворяешься, даже когда получаешь такую драгоценность. Директор отделения Бай поджал губы, но взглянул на свои грубые короткие руки. Когда-то они были гладкими и короткими. Он втайне размышлял в своем сердце: «А этот Лин Жань, оказывается, тоже исключительно одарен в лечении сухожилий»…

Примечание переводчика:

1. Er Dun cake: традиционное кондитерское изделие по всему Китаю, также известное как торты из фасоли мунг (торты из зеленой фасоли).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 82**

82 глава: Нельзя держать таланты в операционной

– Лу Вэньбинь, где ты был? – крикнула медсестра в трубку, – В ее голосе звучало отчаяние. Даже ярость.

Лу включил громкоговоритель телефона. Голос его звучал спокойно и почти торжествующе. Он усмехнулся и сказал: – Я в операционной, и почти закончил.

– Почти? – медсестра почти сразу же положила трубку. Она повернула за угол, открыла дверь в операционную № 2 и рявкнула: – Лу Вэньбинь, доктор Лин собирается приступить к следующей операции. Что здесь происходит?

– Что, они даже не начали? Эйфория Лу Вэньбиня быстро угасла, потому что ему не понравился ее тон.

Молодая медсестра фыркнула: – Что значит, они еще не начали? Операция на пациенте в третьей операционной уже сделана, и доктор Лин уже находится в операционной №1.

Лу Вэньбинь чуть не упал на колени от изумления. Естественно, сегодня он работал медленнее, чем обычно, опасаясь ошибок, так как очень тщательно следил за качеством своей работы. Тем не менее, он не мог бы быть намного быстрее, даже если бы хотел быть быстрым. Он только что «почти закончил» накладывать швы на палец, в то время как Лин Жань уже проделал всю процедуру техники М–Тана. Лу Вэньбинь почувствовал себя так, словно ему только что нанесли прямой удар, который ударил его так сильно, что он потерял сознание и вернулся в сознание одновременно.

– Эй, сколько тебе еще нужно времени?– спрашивала его молодая медсестра.

– Я сейчас же закончу. Хм... Пять минут, самое большее – десять, – Лу Вэньбинь начал говорить немного более робко. Он часто накладывал швы на пальцы, но не мог работать на сверхчеловеческой скорости. Медсестра хмыкнула в знак согласия.

– Тогда я пойду дальше. Когда закончишь, отправляйся в операционную №2 и начинай без меня.

– Хорошо... – согласился Лу Вэньбинь. Затем он нерешительно спросил: – Операция в операционной №2 действительно сделана? Спустя двадцать минут?

– Минут двадцать или около того, – самодовольно ответила медсестра.

Лу Вэньбинь посмотрел на пациента, находящегося под его наблюдением, и подумал: «С таким объемом и скоростью ухудшится ли качество каждой операции? Чем больше операций вы выполняете, тем более квалифицированным вы становитесь... Или что-то в этом роде»?

Лу Вэньбинь подумал об этом и спросил: – Когда доктор Лин начнет новую операцию? Я приду как можно скорее...

– Нет, директор Хо уже прислал Чжэн Пэя.

Медсестра вздернула подбородок и грациозно, как маленький лебедь, удалилась. Колени Лу Вэньбиня ослабели. Чжэн Пэй был старшим врачом-ординатором. Он уже был на грани того, чтобы стать главным ординатором. Его рост был намного выше, чем у Лу Вэньбиня, и все же он был назначен помощником Лин Жаня. Он предположил, что Чжэн Пэю будет более или менее неудобно в этой ситуации. Лу Вэньбинь откинулся на спинку кресла и осмотрел ситуацию с несколько иной точки зрения. Для Хо Цуньцзюня главный ординатор все еще оставался ординатором. Когда директор будет свободен, он подумает о чувствах местных врачей. Когда же он не был свободен, он не думал об этих чувствах.

Операционная №3.

Чжэн Пэй действительно чувствовал себя немного неуютно. Однако Хо Цуньцзюнь смотрел на него, как хищник, и была куча директоров отделений из других больниц, которые смотрели на него, как ястребы. Чжэн Пэй не осмеливался предпринять ничего опрометчивого. Слово «осторожный» больше не подходило для описания обычного врача в больнице, особенно того, кто работал под началом обычного лечащего врача. Правильнее было бы сказать, что они постоянно катались по тонкому льду. Карьера врача приносила плоды только на последних этапах его жизни. Чем дальше они поднимались по служебной лестнице, тем комфортнее становилась для них жизнь. Однако этот подъем был полон шипов. По сравнению с последствиями оскорбления директора отделения, быть помощником Лин Жаня – ничто.

Чжэн Пэй закончил свои предоперационные приготовления, аккуратно оделся, покрыл бороду, которая была длиной с его волосы, и встал у операционного стола. Лин Жань бросил на него один-единственный взгляд, прежде чем использовать авторучку для рисования линий на руке пациента.

На этот раз пациент повредил три пальца. Одно сухожилие было полностью разорвано, второе повреждено, а на третий палец требовалось только наложить простой шов. Хо Цуньцзюнь не нашел ничего сложного в том, чтобы сделать четвертую операцию в этот день, которая потребовала бы техники М-Тана.

Директор отделения Бай и остальные сосредоточились на операционной зоне, освещенной бесцветным светом. Пришло время по-настоящему оценить уровень мастерства Лин Жаня и в дополнение к этому определить, является ли направление техники М–Тан Хо Цуньцзюня жизнеспособным вариантом. Затем они решат, будут ли они защищать дело директора Хо, не сдерживаясь, и даже продвинут дело вперед к медицинскому совету, или сдержатся, если неприятности придут по их следам.

Мозг Лин Жаня был заполнен различными сведениями об анатомии верхних конечностей. Он не обращал внимания на устремленные на него взгляды. Во всяком случае, он всегда был в центре внимания. Независимо от того, сколько сейчас времени, пока доктор стоит среди толпы, он будет маяком, так или иначе. Чем более переполненным было место, тем больше взглядов было приковано к нему. Даже если взгляды двух или трех человек в операционной склонялись к похотливой стороне, для Лин Жаня это мало что значило.

Скальпель мягко прошелся по коже пациента. Относительно жесткое кожное покрытие на руке практически не оказывало сопротивления. Человеку достаточно было бы только очень внимательно посмотреть, чтобы увидеть, как плоть опускается вниз. Чжэн Пэй искоса взглянул на интерна.

Наиболее часто используемой формой обращения со скальпелем был захват как у смычка скрипки. Большой палец будет помещен под рукоятку, а нож будет управляться с помощью силы запястья. Он подходил для длинных разрезов, но ему не хватало изящества. Конечно, этого было более чем достаточно, чтобы обнажить операционное поле. Чжэн Пэй втайне сравнивал мастерство Лин Жаня с самим собой. Если он воспользуется «смычком скрипки», то сможет сделать надрез на уровне, подобном Лин Жаню. Не настолько точно, но если бы он руководил операцией, его первым выбором, когда дело доходило до операции, была бы ручка карандаша.

Точкой приложения для карандашной ручки будет палец. Он подходил для коротких разрезов и мог выполнять тонкие надрезы. Если он воспользуется ручкой карандаша, то сможет сделать еще лучший разрез, чем Лин Жань. Подумав об этом, Чжэн Пэй почувствовал, как в груди у него вздулся маленький пузырь. Хотя интерн только обнажал операционное поле, это лишь немного изменило прогноз. Хотя не было никакой разницы в скорости, независимо от захвата, используемого для выполнения разреза, Чжэн Пэй все еще чувствовал, что ему удалось вернуть часть своего достоинства…

– Аспирация, – сказал Лин Жань. Именно в этот момент Чжэн Пэй внезапно осознал, что операционная зона была полностью открыта.

Глядя на блестяще сделанное и чистое операционное поле, помощник почувствовал желание погладить свою бороду. После того, как он с трудом подавил желание, начал накачивать аспирационную жидкость, затем помог продезинфицировать рану и покрыл рану пропитанной физиологическим раствором повязкой...

Любимое операционное поле хирурга было знакомо им. Они всегда будут пытаться обосноваться в том положении, которое обеспечивает им наибольший комфорт, создавая контролируемую рабочую зону, если им просто не разрешат это сделать. Это было похоже на то, как нормальный человек не перевернул бы игру вверх дном или боком, чтобы играть в тетрис. Однако, если бы кто-то действительно играл в тетрис вверх ногами или боком с самого начала, ему было бы трудно привыкнуть к тому, что кирпичи идут не сверху.

Лин Жаню потребовалось некоторое время, чтобы организовать операционную зону. Работа по дезинфекции и драпировке пациента была громоздкой, но необходимой. Лин Жань не имел большого преимущества в этом отношении. Большую часть времени он был более чем готов, чтобы его помощники завершили их. У директора отделения Бая и остальных желудки начали сводить от сомнений. Исключительные хирургические навыки, которые они только что наблюдали, были беспрецедентными до сих пор.

Как только директор отделения Бай приготовился обратиться к Хо Цуньцзюню, атмосфера на операционном столе резко изменилась. Лин Жань вытащил сухожилие, затем вставил иглодержатель… Он входил и выходил, неоднократно. Лица людей в операционной мгновенно изменились.

«Он просто вставил ее вот так»?

Была ли проблема с извлечением сухожилия, а затем со втыканием иглы? Конечно нет, но обычные врачи нанесли бы некоторые препараты на сухожилие в первую очередь. Некоторые даже готовили сухожилие в течение примерно двадцати-тридцати минут, чтобы оно подчинилось. Однако Лин Жань в этом не нуждался. Потянув за сухожилие, он изменил его положение и привел в наилучшее состояние. Это само по себе было трудно для многих людей. Если бы у них не было достаточно навыков в этой области, они могли бы забыть о такой вещи.

Была ли проблема с повторением введения и вытягивания иглы? Конечно, нет. В конце концов, наложение швов было связано с процессом введения и извлечения иглы. Но было несколько переменных, которые требовали ухода во время процесса. Процесс введения и извлечения иглы может быть одним и тем же, но есть разница в навыках сшивания между каждым врачом, и из-за этого они будут иметь разные результаты, и они могут быть такими же разными, как небо и земля.

Некоторые операции включали больше жидкости, выходящей из тела пациента, некоторые продолжались дольше, какие-то операции подвергали пациентов более высокому риску повреждения, другие имели высокую частоту отказов в работе, некоторые операции потребовали бы больше энергии, а некоторые операции не были легко приняты пациентом...

Поэтому, хотя это было только простое введение и снятие иглы, те, кто выполнял такие операции раньше, могли сразу сказать о качестве шва. Особенно сейчас, когда директор отделения Бай и остальные наблюдали за операцией с самого начала. Они могли более точно понять цели Лин Жаня. Могли понять его оперативный выбор и, таким образом, вынести правильные суждения.

Почему он сначала удалил часть сухожилия пациента? Ну, эта часть явно получила необратимые повреждения. Если бы это было так, остался бы пациент с слишком коротким сухожилием? Как это можно компенсировать?

Почему возникла необходимость в выполнении еще двух анастомозов кровеносных сосудов? Потому что ткань была слишком повреждена. Обеспечение кровоснабжения было необходимо. Если это так, то может ли увеличиться вероятность адгезии сухожилий? Было ли правильным решением взвесить все «за» и «против» таким образом?

Тишина стояла мертвая, но мысли метались в голове. На короткое время, минут на десять, все забыли о себе. Они забыли все о политике и власти и просто смотрели на операцию, как врачи…

Десять минут спустя.

Примерно через полчаса после начала операции все постепенно вышли из оцепенения, и повседневные мысли постепенно вернулись в их сознание.

«Черт возьми».

«Мать твою».

«Какого черта»?!

«Святое дерьмо»!

«Черт возьми»!

Только директор отделения Бай сумел подавить свои чувства. Странная мысль пришла ему в голову.

– Старина Хо, пусть этот доктор Лин присоединится к конференции.

– Он все еще недостаточно квалифицирован.

Хо Цуньцзюнь так хохотал, что его височно-нижнечелюстной сустав чуть не отвалился.

– У тебя что, мозг сдох? Подумайте об этом, сколько членов комитета нашего родильного дома и детской больницы – женщины? И это только наша больница. А как же весь город? Директор Бай посмотрел на лицо Лин Жаня и вздрогнул: –Он хороший врач. Это неправильно с твоей стороны держать его в операционной весь день, ты должен показать его лицо всему миру!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 83**

83 глава: Юнь Хуа. Чрезвычайный международный медицинский форум

Город Юнь Хуа в четыре часа утра.

По мере того как шум постепенно затихал, город заполнялся только пьяницами, и больницами, которые лечили их. Они стали единственными двумя вещами, которые поддерживали некоторое подобие живости города.

Лу Вэньбинь зевнул и вошел в здание скорой медицинской помощи. Он негромко поздоровался с людьми, потом пошел в операционный блок, в душ, умылся, надел халат, вымылся и вошел в операционную. Он увидел энергичного Лин Жаня и Ма Яньлиня, который бездумно пил свой кофе.

– Я здесь, – Лу Вэньбинь сел рядом с Ма Яньлинем и достал из-за спины банку «Нескафе». Он вытащил крышку банки и вылил кофе в рот.

– Ты мне за это должен, – устало сказал помощник.

– Лу Вэньбинь усмехнулся, – А ты не можешь просто купить дешевую или приготовить себе чашку растворимого кофе? В любом случае, это все кофе, насколько велика разница во вкусе?

Ма Яньлинь взглянул на него и сказал: – Разница между кофе может быть большой. Кислотность, аромат, мягкость и послевкусие. У каждого есть свои отличия.

– Ты говоришь о вкусе кофе в ... – Лу Вэньбинь взглянул на часы, – в 04:18. Правда?

Ма Яньлинь твердо сказал: – У меня нет времени. Нескафе – моя последняя надежда.

– Какая пустая трата денег, – Лу Вэньбинь утолил свою жажду кофе и успокоился.

Он больше не думал о том, чтобы подвергнуть остракизму Ма Яньлиня – даже если бы он попытался, он не смог бы. Самое главное, что число операций Лин Жаня резко возросло за последнюю неделю. Он должен был делать практически четыре операции и более каждый день. Даже если Лу Вэньбинь управлял только ретрактором, он был истощен и измотан. В настоящее время он очень хотел бы разделить часть своей работы с Ма Яньлинем. На самом деле, выполнение пяти операций в одиночку было так же легко, как дыхание для многих хирургов. Все, кого они знали как хирургов, могли делать по пять операций в день, но если бы кто-то добавил атрибут перед пятью операциями, такими как «хирургия руки», «неврологическая хирургия», «кардиоторакальная хирургия» и так далее, пять операций были бы ужасающими. Способный врач, который мог бы сделать пять операций в этих областях за один раз, может долго хвастаться.

Конечно, если бы речь шла об офтальмологическом отделении или стоматологическом отделении, любой из их средних хирургов мог бы сделать пять операций в день, и это было особенно важно для офтальмологического отделения – место, которое породило нуворишей. Они могли легко выполнять по крайней мере десять операций в день, и обычный лечащий врач обычно мог заработать до тысячи юаней в день, просто выполняя операции в одиночку.

Лу Вэньбинь завидовал доходам офтальмологического отделения, но теперь, когда его собственный доход мог достигать тысячи юаней в день за счет одних только операций, внезапно перестал чувствовать себя таким завистливым. Он был слишком чертовски уставшим. Более того, не было времени даже потратить деньги. В прошлом, даже если ему приходилось работать сверхурочно до поздней ночи, Лу Вэньбинь все равно мог пойти домой и немного поиграть со своим телефоном, прежде чем заснуть.

С тех пор, как Лин Жань организовал и перенес время, чтобы назначить операции на более раннее время, Лу Вэньбинь все больше и больше боялся ложиться спать поздно. Первая операция сегодня была перенесена даже на четыре тридцать утра. Это стало последней каплей для Лу Вэньбиня! Лин Жань вытер руку запотевшим полотенцем и привычно спросил двух своих помощников: – Вы оба можете продолжать операцию? Ты что, устал?

– Не устал, – громко ответил Лу Вэньбинь.

– Я в порядке, – голос Ма Яньлиня звучал немного слабо.

Лин Жань кивнул: – Ладно, сегодня есть только три операции, и все они представляют собой рваные раны на одном или двух пальцах. Давайте попробуем закончить до семи, и не позже восьми часов. Лу Вэньбинь и Ма Яньлинь молча кивнули.

Планирование трех операций в течение трех часов уже считалось довольно щедрым с точки зрения скорости Лин Жаня. Даже этого дополнительного часа должно быть достаточно, чтобы скрыть любые несчастные случаи, которые могут произойти во время операций. Лу Вэньбинь невольно зевнул и заставил себя поболтать. «Чрезвычайный международный медицинский форум» Юнь Хуа начинается в девять утра. Отель «Виндем» находится совсем рядом. У нас будет достаточно времени, если мы уедем к восьми. Ма Яньлинь отчаянно посмотрел на Лу Вэньбиня. Последний заметил это и перестал говорить на эту тему.

После того, как Лин Жань пошел впереди них, Ма Яньлинь выразил свой страх: – Ты с ума сошел? Ты на самом деле сказал ему, что у нас еще много времени? Если вы еще раз упомянете, что у нас достаточно времени, вам лучше поверить, что он организует еще одну операцию.

Лу Вэньбинь открыл рот, возможно, чтобы зевнуть и осторожно хлопнул себя ладонью по щеке. Он сказал: – Я думаю, что мне так не хватает сна, что мой IQ падает до отрицательных значений.

– Разве вы не вернулись вчера раньше? – Ма Яньлинь передал Лу Вэньбиню половину оставшегося кофе.

– Вчера мне доставили тринадцать фунтов свиных ножек, две курицы, восемь фунтов куриных ножек и желудки цыпленка и утки. Я приготовил две кастрюли и задремал. В итоге я проспал всего пару часов. Помощник молча выразил свое сочувствие и спросил: – Вы не забыли мою свиную ногу, верно?

Лу Вэньбинь посмотрел на Ма Яньлина, –Ты такой маленький и тощий, и все еще можешь есть свиные ножки... Он приготовлен, и там много мяса.

– Я напишу расписку позже, – Ма Яньлинь счастливо рассмеялся, прежде чем войти в операционную. Он увидел, что Лин Жань уже провел хирургические линии. Лу Вэньбинь почти ничего не сказал и только подошел, чтобы вытащить ретрактор.

Если человек долгое время был первым помощником, он также постепенно приобретал некоторые знания. Можно было бы иметь базовое и ясное представление о том, что нужно делать, и что будет делать главный хирург. Хотя это было раньше, чем обычно, и его действия были немного жесткими, Лу все еще заканчивал свою работу с твердыми руками. После того, как операция закончилась, Лин Жань перешел в другую операционную, а Лу Вэньбинь остался чтобы наложить швы, как обычно.

В другой операционной Ма Яньлинь как раз заканчивал подготовку к операции. Лин Жань выполнил три операции на одном дыхании. Все три пациента попали в аварию после вчерашнего дня. Они повредили сгибатели сухожилий и были отправлены в больницу Юнь Хуа рано утром. При нормальных обстоятельствах эти пациенты обычно были бы назначены на операцию на следующее утро, но Лин Жань закончил на несколько часов раньше, чтобы пропустить время очереди на операции.

Все три дела были завершены, а затем была проведена еще одна проверка. Медсестры выкатили пациентов. Лин Жань пошел в туалет, полностью удовлетворенный. Он посмотрел на часы и обнаружил, что еще рано. Он медленно умылся и привел себя в порядок, а затем надел обычную одежду и отправился завтракать.

В это время, его прогресс задачи для «практики техники М-Тан» подскочил до [50/10]. Лин Жань накопил двенадцать бутылок энергетической сыворотки.

Четыре основных сундука с сокровищами, которые были открыты позже, не принесли особого удивления. Тем не менее, Лин Жань был удовлетворен энергетическими сыворотками. На самом деле, за последние две недели он был в восторге от постоянного потока пациентов, привезенных Хо Цуньцзюнем. Если бы он находился в больнице поменьше, ему было бы трудно делать одну операцию в день, не говоря уже о четырех или пяти. Отделение хирургии кисти меньшей больницы также будет соперничать за этих пациентов с травмами рук. Лин Жань был вполне удовлетворен нынешним состоянием. Ему предстояла операция, и он действительно мог помочь пациентам. Он жил регулярной, систематической и упорядоченной жизнью, и это действительно делало его счастливым.

...

Отель «Виндем».

На двери конференц-зала висел большой плакат. На нем было изображено несколько золотых символов: «Международный медицинский форум Юнь Хуа по чрезвычайным ситуациям». Это было очень заметно. Перед звездным фоном стояло множество врачей скорой помощи, сложив руки на груди.

Там была фотошопированная фотография Хо Цуньцзюня больницы Юнь Хуа, директора отделения Бая и еще совета директоров больницы. Все они были расположены в форме конуса, а фотографии наверху были намного больше. На самом нижнем месте было изображение относительно незнакомого молодого врача.

Лихой. Красивый. Стильный.

– Это та звезда, которую пригласили? Еще раз, как его зовут? Позвольте мне поискать...

Женщина-врач, пришедшая на встречу, улыбнулась и достала свой мобильный телефон. Она уже решила, что будет главным событием дня в кругу друзей. Сотрудники медицинской компании Чанси, которая отвечала за встречу, с улыбкой ответили на инструкции, данные ей руководством. Она ответила: – Здравствуйте, на плакате изображены все врачи, которые занимаются неотложной медициной. Тот, о котором вы спрашиваете, должен принадлежать к отделению неотложной помощи больницы Юнь Хуа.

– Он новичок в отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа? – женщина-врач была удивлена и счастлива.

Сотрудники медицинской компании с улыбкой кивнули, давая положительный ответ на ее вопрос.

– Он действительно врач?

– Именно так.

– Он выглядит не так уж плохо, но не слишком ли сильно его фотография отредактирована?

– Фотография этого доктора не редактировалась.

– Невозможно.

– В нашей вводной брошюре о членах комитета этой конференции есть и другие его фотографии. Вы можете взглянуть, – сотрудники проявили инициативу и дали доктору похожий на журнал буклет.

Медицинские компании не выживут, только предоставляя врачам скидки, потому что это было трудно сделать, а также не оправдано в долгосрочной перспективе. По правде говоря, проведение различных научных конференций и научных форумов уже давно стало одной из обязанностей медицинских компаний, и их организация конференций была максимально детализирована. В то же время, в целях максимизации интересов компании, приглашение и удержание как можно большего числа врачей для участия в их конференциях также стало одной из целей медицинских компаний. Отношение рабочего персонала было лучше, чем у персонала отеля.

Женщина-врач открыла брошюру под руководством сотрудника. И вот, в конце буклета она увидела множество фотографий и предисловий красивого доктора. Некоторые фотографии были из его повседневной жизни.

– Он участвовал в завершении десятков дел, используя технику М-Тан, но он все еще ученик Хо Цуньцзюня? Когда директор начал делать операции на руках? – спросила она, делая снимок на мобильный телефон. Затем открыла свой WeChat, но не подключилась к своему кругу друзей, вместо этого открыла вкладку с надписью «сестра». Она отправила фотографии на одном дыхании, затем нажала кнопку голосового чата и сказала с волнением: – Сестра, вы видели фотографии, которые я вам послала? Разве у нашей старшей племянницы нет высоких критериев для мужчин? Спросите ее, подходит ли ей этот человек. Если она найдет его привлекательным, попросите ее приехать в отель «Виндем». Этот парень – молодой врач, возможно, его можно обмануть. Почти в то же самое время две женщины-врача вошли в магазин одежды торгового района в отеле, и продавщица немедленно вышла вперед.

– Помоги нашему доктору Ли выбрать что-нибудь, что больше всего ей подойдет. Кто бы мог подумать о том, чтобы посетить академическую конференцию и встретиться с вашим «Мистером Подходящий»? – с улыбкой спросила врач. Продавщица получила плату за покупку несколько новых вещей за один раз. Два доктора даже не взглянули на ценник. Они позировали перед зеркалом, как только были одеты.

Поворачивая и наклоняя свое тело, доктор Ли с любопытством спросила: – Сестра Юнь, ты тоже готова купить одежду?

Другая женщина–врач была ошеломлена вопросом, она задумалась на некоторое время и сказала: – Качество мужчин сегодня очень высокое, а что если я встречу подходящего?

Доктор Ли рассмеялась и сказала: – А как же твой парень?

– Что он за парень такой? В лучшем случае, он просто как фитнес-карта.

– Фитнес-карта?

– Если ты потеряешь одного парня, просто найди другого. Как только ты устанешь от него, даже когда увидешь, ты будешь раздражена. Это точно так же, как фитнес-карта, верно? Они засмеялись вместе, их улыбки источали фальшь, похожую на пластик.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 84**

84 глава: Брошюр не хватает

Чрезвычайный международный медицинский форум Юнь Хуа был основан Се Ихэ несколько лет назад. Это было неожиданно очень хорошо принято. После нескольких лет развития, он стал главным форумом от медицинской компании Чанси. В этом году медицинская компания «Чанси» предприняла внезапную попытку распространить новости форума и пригласила почти всех первоклассных людей из области неотложной медицины в провинции Чанси.

Конечно, усилия медицинской компании «Чанси», а также сроки проведения мероприятия были очень важны. В этом году форум совпал с объявлением пилотного проекта «Центр экстренной медицинской помощи в провинции», и каждая больница хотела стать его частью. По сравнению с такими отделениями, как отделение неотложной помощи, «Центр неотложной медицинской помощи» был более специализированным и более крупным учреждением неотложной помощи. Его возможности должны достигать стандартов третичных больниц или выше. Стандарты их экстренного лечения сами по себе должны быть, по крайней мере, первоклассными в стране, и они должны быть ведущим подразделением в области экстренного лечения в провинции.

Чтобы построить такой центр неотложной медицинской помощи, как этот, потребуется много подготовки и даже больше финансирования. Больницы и врачи, которые поддерживают медицинскую компанию Чанси, такие как больница Юнь Хуа и директор отделения Хо Цуньцзюнь, предоставили им постоянную поддержку. Таким образом, эта больница, как обычно, заняла хорошую позицию в этом году. Количество разговоров, время для его бесед и рассадка, устроенная для Хо Цуньцзюня, также были лучшими. В дополнение к получению небольших подарков, наслаждаясь отелем «Виндем» и имея трехразовое питание, гости могли слушать все разговоры каждого медицинского эксперта.

Для Се Ихэ самым важным было развлекать врачей, особенно членов провинциального общества неотложной медицины. На втором месте – организация хороших переговоров. Что касается работы, то они дополняли друг друга. Члены, которые имели право вступить в общество неотложной медицины, должны были быть достаточно взрослыми. К их возрасту обычные развлечения перестали быть увлекательными. Се Ихэ не осмеливалась устраивать еще более захватывающие развлечения, даже если другие члены клуба решались на организацию такого шага. Медицинская компания также не обязательно будет готова платить за это.

Для сравнения, предоставление членам группы небольшого внимания, предоставляя им возможность показать свои лица и выступить с речью перед группой молодых врачей, было очень экономичным решением. Кроме того, он также соответствовал теме форума. Поэтому молодые врачи, чьи глаза загорелись, когда они услышали об академическом форуме, на самом деле были только реквизитом, предоставленным этим ветеранам медицины.

Медицинские представители отчаянно пытались пригласить этих ветеранов медицины, а также молодых врачей, но они пригласили только молодых врачей, чтобы заманить ветеранов медицины на свой форум в конце концов. Это было связано с тем, что эти ветераны медицины также будут смотреть на количество участников и качество врачей, которые придут послушать переговоры, прежде чем они решат, присоединятся ли они.

Каким может быть форум с менее чем сотней участников? К чему бы это привело, если бы не было участия средств массовой информации, не было иностранцев, не было известных врачей из других провинций? Для того, чтобы привлечь участие врачей, медицинская компания «Чанси» также инвестировала очень большой капитал. Даже через договорную цену, каждый номер в «Виндем» стоил несколько сотен юаней. Шведский стол в отеле был также известен своей дороговизной. Се Ихэ даже нашла шеф-повара, чтобы проводить живые выступления кулинарии.

В наши дни, только подавая вкусную еду было постепенно стало недостаточным, чтобы привлечь людей. Это должен был быть также богатый, чувственный опыт. Медицинская компания также субсидировала гонорары иностранных врачей, приезжающих в Юнь Хуа, насколько это было возможно. Они даже проглотили свою гордость, чтобы вести переговоры с другими медицинскими компаниями, прося их убедить и сгруппировать врачей для участия.

Все было готово. Се Ихэ стояла в углу, наблюдая за столом администратора у входа, чувствуя себя спокойно и нервно одновременно. Она чувствовала себя спокойно, потому что выполнила все приготовления, которые могла сделать, в то время как причина, по которой она нервничала, заключалась в том, что успех будет зависеть от успеха форума. Медицинские компании не были благотворительными организациями, нельзя было тратить миллионы долларов и ничего не иметь взамен. Фактически, количество людей, приходящих сегодня, определило бы, сколько медицинская компания «Чанси» может потратить.

За исключением фиксированных расходов на проведение конференции, персонал и т. д. Средняя стоимость одного врача, который присутствовал, составляла менее тысячи юаней. Если бы пришло больше тысячи врачей, это стоило бы дополнительно еще один миллион юаней.

Се Ихэ отправила сообщение WeChat, используя свой мобильный телефон, чтобы спросить Хуана Маоши, который был за столом регистрации: – Сколько там людей?

– Там сейчас сто шестьдесят человек!

Се Ихэ вовсе не была шокирована. Затем она отправила сообщение с вопросом: – Сколько врачей с должностями выше уровня «заместителя директора»?

– Почти тридцать человек, – на этот раз его ответ был не столь восторженным.

Се Ихе поджала губы. Среди тридцати человек, возможно, половина из них были сторонниками тех, кто собирался выступить на сцене. Такое соотношение только сделало бы конференцию очень неловкой на вид. В то время кому-то, возможно, даже придется послать людей в белых халатах и заполнить пустые места.

Хуан Маоши послал еще одно сообщение: – Кажется, пришли восемьдесят лечащих врачей.

Это было немного из ожидания Се Ихэ. Она кивнула и вспомнила, что Маоши не мог видеть выражения ее лица. Затем она отправила сообщение: – Молодец. Больше наблюдай, больше улыбайся и меньше говори.

Се Ихэ убрала мобильный телефон и вздохнул. Она подумала про себя: «Было бы лучше, если бы ты был менее ответственным сотрудником, не брал на себя ответственность и не думал о результатах, просто умел бы делать что-то. Даже если потерять работу было бы нечего бояться, это не так уж и важно, чтобы просто найти другую работу. Когда человек еще молод и зарплата низкая, любая компания наймет вас просто тогда, когда вы пришлете свое резюме. Аренда в любом месте будет такой же, когда у вас нет партнера или дома».

В месте проведения было несколько вспышек камер, Се Ихэ знала, что это были врачи, делающие снимки. Некоторые врачи делали несколько снимков и отправляли их своим друзьям, некоторые отправляли только несколько в небольшой группе, и большинство врачей просто фотографировали в целях безопасности. Управление больницей в эти дни становилось все более строгим. Врачи, посещающие научные конференции, становилось меньше. Се Ихэ не могла не вспомнить гораздо более спокойные и мягкие времена.

К ним подбежала молодая девушка, все еще тяжело дыша и тяжело вздымая грудь: – Менеджер Се... Брошюр не хватает.

Се Ихэ бросила на нее раздраженный взгляд и сказал: – Если не хватает брошюр, сходи и принеси еще со склада. Попросите людей в отеле помочь вам. Мы не платили бы им так много за то, чтобы они стояли на месте и ничего не делали.

– Об этом... Все брошюры на складе были розданы.

– Как вам всем это удалось?! Триста брошюр, и все они раздаются, как только открываются двери? Это безумие! Кому не хватает этой бумажки, чтобы положить ее под ножку стола дома? Чей дом лишен этого? Пожалуйста, позвоните мне, и я дам этому человеку целый грузовик брошюр.

Се Ихэ ворчала и жаловалась на несколько предложений, но в итоге сказала: – В компании есть еще триста брошюр. Я попрошу, чтобы их прислали сюда. Вы можете раздать их немного медленнее. Кроме того, пошлите кого-нибудь на место встречи и обойдите его, возможно, кто-то оставил свои брошюры лежать вокруг. Соберите их обратно и продолжайте распространять. Мы должны довольствоваться тем, что имеем.

– Хорошо, – слабо отозвалась девочка и быстро убежала.

Се Ихэ поспешно связалась с компанией. После завершения двух-трех телефонных звонков, пока телефон был еще теплым, поступил еще один звонок.

– Юная Се, у вас все еще есть брошюры и плакаты, пожалуйста, оставьте несколько из них для меня.

Се Ихэ подумала немного и улыбнулась: – Миссис Ли, предоставить вам брошюру – это простая задача, я пришлю ее вам позже. Но что вы собираетесь с ней делать?

Миссис Ли была заместителем директора отделения неотложной помощи второй народной больницы. Она заработала свое положение в результате того, что постоянно работала на него. В это время она начала бесконечно говорить: – Разве на плакате нет молодого врача больницы Юнь Хуа? Я взяла его домой, чтобы моя дочь могла взглянуть на него. Маленькая Ни всегда гоняется за знаменитостями и хочет найти партнера. Когда я устраивал ей свидание вслепую, она жаловалась, что этот человек уродлив, а потом показывала мне одну знаменитость за другой. Затем я сказала ей, как нереально сравнивать реальных людей со знаменитостями. Хех, кого я обманываю, я действительно видела одного сегодня...

Фигура Лин Жаня немедленно всплыла в сознании Се Ихе: – Вы говорите о докторе Лин Жане из отделения неотложной помощи больницы Юнь Хуа?

– Да, именно так. Это он. Его фамилия Лин, это большая редкость. Чем занимается его семья?

– Его семья управляет частной клиникой, – Се Ихэ изо всех сил старалась вспомнить. К счастью, Лин Жань произвел на нее довольно глубокое впечатление, и она все еще помнила кое-какую информацию.

Миссис Ли была довольна. Она улыбнулась и сказала: – Если его семья имеет частную клинику, то финансовые условия должны быть в порядке. У него есть братья и сестры?

– Я не совсем уверена в этом.

– Неважно, хочет он этого или нет, мы не планируем ничего получать от его семьи. Несколько апартаментов, которые я купила раньше, были сданы в аренду. Арендной платы за каждый месяц должно хватить моей дочери на повседневные нужды. Дом также будет зарезервирован для них в будущем. Я просто хочу, чтобы моя дочь была довольна, если он хороший человек... Хотя… Будет немного маловато что он имеет только степень бакалавра, но все равно было бы неплохо для него продолжить аспирантуру, может быть, он мог бы прекратить работать на некоторое время и продолжить постдокторантуру. Все в порядке, даже если он не продолжит учебу... У него должен быть хороший темперамент. Неважно, что он не умеет готовить, молодежь в наши дни все равно этого не делает. Кроме того, те, кто являются врачами, не имеют понятия о времени... – миссис Ли говорила почти десять минут, прежде чем повесила трубку.

Се Ихэ тихо вздохнула, когда ее телефон зазвонил снова. Увидев в уведомлениях слова «Миссис Ба (специалист по опухолям – провинция)», Се Ихэ не решилась проигнорировать их и быстро сняла трубку.

– Юная Се, я слышала, что вы организуете свидание вслепую в этом году?– в трубке послышался ласковый голос мисс Ба.

– А? – Се Ихэ на мгновение растерялась.

Миссис Ба усмехнулась и сказала: – Твоя идея очень хороша. Это гораздо интереснее, чем любая служба знакомств. Молодые люди, работающие в больнице слишком заняты. Они должны назначать и переносить встречу за встречей, если они хотят встретиться друг с другом, и они не будут чувствовать себя комфортно. Было бы лучше использовать конференцию как возможность встретиться друг с другом...

– А? – Се Ихэ была совершенно ошеломлена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 85**

85 глава: Пожимая плечами

Лин Жань ел соленые огурцы, соус чили и пудинг с тофу на завтрак. Затем он неторопливо направился в отель «Виндем», прибыв как раз вовремя.

Се Ихэ, которая ждала у двери, с энтузиазмом подошла к нему и сказала с улыбкой: – Доктор Лин, вы здесь. Я слышала, что сегодня утром вы делали операцию?

– Да, я закончил три операции, – когда Лин Жань заговорил о вопросах, связанных с хирургией, очертания его лица немного смягчились. Он больше не выглядел отчужденным, а мягким и нежным.

Се Ихэ внутренне подивилась хорошему внешнему виду Лин Жаня, прежде чем несколько раз кашлянуть и передать ему брошюру. Она сказала с улыбкой: – Это введение, которое мы написали о вас. Форум начинается только во второй половине дня. Вы можете взглянуть на темы и выбрать которые вам нравятся в первую очередь. Мы сняли небольшой зал рядом с главным. Сначала отдохните там и восстановите свою энергию.

– Только начиная с полудня? – Лин Жань пролистал брошюру, но никаких комментариев по этому поводу у него не было. Его фотография была выставлена в «Зале славы» с тех пор, как он был в детском саду, и он был равнодушен к тому, что еще одна была включена в брошюру.

Се Ихэ была слишком хорошо знакомк с такими хирургами, как Лин Жань, которые заботились только о выполнении операций. Она быстро объяснила: – Это для того, чтобы утром каждый мог ознакомиться и узнать друг друга. Вы можете поговорить наедине с участвующими врачами о темах, которые вам нравятся, и о таких вещах, как ваши соответствующие точки зрения. Таким образом, вы можете выбрать подходящее направление, когда начнется форум.

– Разве цель форума не в том, чтобы все познакомились и узнали друг друга?

Се Ихэ вспомнила, что Лин Жань был новичком в медицинском мире, и улыбнувшись объяснила: – Форум, в конце концов, общественное место, и все сказанное будет записано на видео. Если ваша точка зрения сталкивается с кем-то, и вы оба не можете достичь консенсуса, нет необходимости настаивать на этом. Короче говоря, утро для всех, чтобы пообщаться заранее, и выбрать врачей и ученых, чьи взгляды совпадают и провести обсуждение с…

– Итак... директор отделения Хо уже здесь?, – Лин Жань, естественно, подумал о Хо Цуньцзуне, который всегда спорил со всеми в недружелюбном тоне.

Лицо Се Ихэ напряглась, и почувствовала боль в сердце. Она начала организовывать этот форум, чтобы помочь врачам, таким как Хо Цуньцзюнь, которые любили «беседовать».

Однако она была еще слишком молода. Се Ихэ и представить себе не могла, что «Разговор», который так любят вести Хо Цуньцзюнь и остальные, будет таким жарким. Если бы она сначала организовала конференцию со своим нынешним, опытным «Я», то вложила бы в нее больше мыслей. Что это за человек, которому отказывают в приглашении на такое количество научных конференций, что он вынужден обращаться с просьбой к торговому представителю фармацевтической компании провести собственную конференцию?...

Однако, если бы она слишком много думала об этом, когда впервые организовывала конференцию в прошлом, у нее не было бы того статуса и ипотеки, которыми она обладала сегодня. Се Ихэ заставила себя улыбнуться и сказала: – Поскольку он приглашенный оратор и у него есть еще дела, директор Хо может прийти только во второй половине дня. Пожалуйста, проходите сюда, доктор Лин. Есть легкие закуски для вас, чтобы утолить голод в первую очередь…

Она проводила Лин Жаня в малый зал рядом с главным. В пустом просторном зале стояло несколько десятков длинных столов, расположенных в форме буквы «U». Все столы были накрыты белоснежными скатертями, и на них небольшими порциями подавалась изысканная еда. Около сотни человек стояли вокруг длинных столов, болтая и смеясь. Были также те, кто только ел, пил или смотрел на свои мобильные телефоны. Эти люди казались достаточно счастливыми и довольными. Лин Жань вскоре почувствовал влияние атмосферы. Он шел вдоль ряда длинных столов и планировал поесть на ходу. Пока Лин Жань смотрел на еду, некоторые люди смотрели на Лин Жаня. Дело было только в том, что все они колебались, и никто еще не решился сделать первый шаг. На молодом и нежном лице Се Ихэ появилась облегченная и материнская улыбка. Многие женщины-врачи присутствовали на сегодняшней конференции ... нет, форуме. Поэтому многие врачи-мужчины были вынуждены приехать. Возросшее число участников привлекло много высококлассных врачей.

Прямо сейчас Се Ихэ восхищалась директором отделения Баем из провинциальной родильной и педиатрической больницы. Все, что ей нужно было сделать, это просто отредактировать несколько плакатов, чтобы добавить в них директора отделения Бая и добавить еще несколько страниц о нем в брошюру, и результаты были мгновенными. Возможно, это было также благодаря общей мудрости каждого.

После того, как они вышли с концепцией форума, реклама для конференции была еще более эффективной, чем то, что компания могла достичь, даже потратив большое количество денег на рекламу мероприятия. Самое главное, что действительно были некоторые врачи–мужчины и врачи–женщины, которые были привлечены друг к другу. Вообще, хотя врачи и обладали хорошими качествами, у них было очень мало времени. Супругам также было очень трудно понять свое положение. Они редко контактировали с внешним миром, кроме отношений врача и пациента. Это привело к тому, что средний брачный возраст врачей увеличивался с каждым годом. Несмотря на то, что это был один и тот же тип сватовства – нет, форум, как и те, которые проводятся другими организациями, эффект был другим.

Врачи, которые имели возможность посетить этот форум, были превосходными и в основном были теми, кто выделялся в системе. По крайней мере, эти врачи были теми, кого высоко ценило их начальство. С другой стороны, двум врачам было легче понять друг друга, а их семьям – понять друг друга. Самое главное, они могли лучше понять, насколько хороша другая сторона. Когда она увидела, что многие люди улыбаются, Се Ихэ почувствовала себя очень хорошо. Она также очень любила Лин Жаня, который был катализатором успеха форума.

– Вы доктор Лин? – Женщина средних лет решила первой подойти к молодому человеку. Подойдя, она внимательно изучила его лицо. Затем улыбнулась и сказала: – Я Мао Хуаньцю, директор отделения неотложной помощи провинциальной детской больницы. Я видела видео, где вы выполняете контроль кровотечения голыми руками, и хотела бы знать, где вы научились этому навыку?

Несмотря на то, что она нашла только видео с Лин Жанем, выполняющим контроль за кровотечением голыми руками, когда она искала имя Лин Жань в интернете, это все равно было довольно хорошим началом разговора.

Как и следовало ожидать, он был сбит с толку: – Я научился этому в семейной клинике.

– О, ваша семья управляет клиникой. Как сейчас идут дела в клинике?

– Очень хорошо.

– Это твой отец открыл клинику?

– Да.

– Он тоже врач?

– Нет…

– О, сколько же людей в вашей семье?

Минутой позже Мао Хуаньцю уже не понимала, о чем говорит Лин Жань. Она махнула рукой дочери, которая пряталась в толпе, чтобы та подошла.

– Доктор Лин, вы одного возраста с моей дочерью. Можете ли вы поделиться своим опытом с ней? Моя Янг И только что окончила университет Сямэнь в этом году и все еще наивна. Она не может выбрать, начать ли работать или получить степень аспиранта. Вы оба, молодые люди, должны найти общий язык.

У дочери Мао Хуаньцю были волосы до плеч и тщательно нанесенный макияж. Ее можно было считать красивой женщиной. Она грациозно подошла, вызвав благоговейный трепет у группы молодых женщин, которым не хватало уверенности в себе. Мао Хуанцю огляделась, довольная собой. Она была высококвалифицированным врачом в детской больнице, а ее муж играл ведущую роль в строительном бюро. Ее дочь была необыкновенно красива и окончила знаменитый университет. Все, что ей сейчас было нужно, – это зять, которым она могла бы гордиться, и ее жизнь была бы идеальной. Конечно, было бы лучше, если бы молодая пара смогла родить сына и дочь, которые были бы послушными и красивыми. Она не возражала против того, чтобы старший брат занимался политикой, начинал бизнес или работал в банках, но не хотела, чтобы он стал врачом. Младшая сестра могла делать все, что ей заблагорассудится. Было бы неплохо, если бы она тоже вышла замуж за врача.

– Доктор Лин, вы тоже участвуете в форуме? – эхом отозвался резкий голос, отчего атмосфера в конференц-зале стала странно напряженной.

Молодая женщина в обтягивающей рубашке, горячих брюках и высоких кроссовках вошла в холл, задрав подбородок и выпятив грудь. Ей было все равно, что люди вокруг пялятся на нее, и она направилась прямо к Лин Жаню.

Лицо Мао Хуаньцю вытянулось: – Из какой вы больницы?

– Я Лу Цзиньлин из компании «Клиника золотого оленя», – девушка снисходительно взглянула на Мао Хуаньцю и спросила: – Старуха, вы с Лин Жанем знакомы?

Мао Хуаньцю немедленно пришла в ярость, услышав слово «старуха». Она посмотрела на Лу Цзиньлин так, словно собиралась убить ее.

– Скорая помощь тоже участвует в форуме?

– Компания является спонсором форума, – Лу Цзиньлин вовсе не была смущена. На мокром рынке ей приходилось сталкиваться со множеством женщин средних лет, и ее манеры были столь же внушительны, как у Мао Хуаньцю.

Лин Жань был сбит с толку, наблюдая за ними. Он нашел свое окружение довольно шумным и тихо отступил на два столика. Затем он взял медовый пирог и стал смаковать его. Он заснул накануне около восьми вечера и проснулся в три часа ночи. Приехал в больницу в четыре и позавтракал только после трех последовательных операций. Сейчас он чувствовал себя довольно голодным.

– Доктор Лин, вы любите сладкое? – Миниатюрная молодая женщина воспользовалась случаем, чтобы подойти к Лин Жаню.

Врач проглотил еду и вежливо ответил: – Я немного голоден, поэтому сначала съем что-нибудь сладкое.

– Попробуйте это вяленое мясо. Немного сладковато, но вы будете пробовать другие вещи, когда продолжите жевать его, – голос молодой женщины был мягким и робким, как и ее внешность. Лин Жань вежливо взял вяленую свинину, сунул ее в рот и принялся жевать.

В глазах молодой женщины были звезды, когда она смотрела, как Лин Жань ест. Мужчины должны есть большими порциями.

– Вы разговариваете? Я слышала, что в последнее время вы делали много операций на «ничейной территории», – с другой стороны к разговору присоединилась высокая молодая женщина.

Мягкая и робкая молодая девушка сразу же узнала футболку от Гуччи и юбку до колен от Диора, которые были на высокой молодой женщине. Она не смогла удержаться и подняла волосы так, что стало видно ожерелье Булгари на ее шее.

Лин Жань никогда не заботился о своем окружении. Он только ответил на вопрос: – Я сегодня здесь, чтобы присутствовать на конференции с моим директором отделения.

– Вы из отделения неотложной помощи больницы Юнь Хуа, верно? Я встречалась с директором отделения Хо несколько раз. Он действительно серьезный человек, не так ли? – высокая молодая женщина сверкнула улыбкой и сразу же перешла от красавицы, которая набрала бы только 7 баллов из 10 по шкале красоты, к 8,23 балла из 10.

Лин Жань серьезно задумался и сказал: – Он относительно строг.

– Вы тоже говорите очень строго, – она усмехнулась, прикрыв рот рукой, и сказала: – Когда вернусь, я скажу нашему директору, что мы должны поддержать больницу Юнь Хуа в этом опросе.

– Спасибо за Вашу поддержку, – продолжал вежливо отвечать Лин Жань.

– Вторая народная больница, из которой я родом, на этот раз получила три места в комитете, – миниатюрную молодую женщину было не превзойти.

– Доктор Лин, попробуйте, – Лу Цзиньлин передала Лин Жаню небольшую тарелку с сушеными измельченными кальмарами.

Неудивительно, что красивая женщина с волосами до плеч возмущенно стояла позади Лу Цзиньлин.

– Хорошо, – Лин Жань все равно был голоден, и он воспользовался возможностью, чтобы схватить много кусочков измельченного кальмара и запихнуть их все в рот. Лу Цзиньлин огляделась, довольная собой. До сих пор Лин Жань съел больше всего еды из своей тарелки.

– Доктор Лин, попробуйте это унаги суши.

– Этот тирамису очень вкусный.

– Маринованные огурцы в ростбифе.

– Канталупа.

– Икра.

– Открой рот.

– Шашлык из лосося.

.....

В VIP–зале на втором этаже несколько человек смотрели на конференц-зал внизу через стеклянное окно на хаотичную сцену, сосредоточенную вокруг спокойного Лин Жаня. Кто-то не мог не возмутиться и обвинил Хо Цуньцзюня: – Это нечестная конкуренция.

Хо Цуньцзюнь с безмятежным выражением лица перешел в режим конференции. Он слегка улыбнулся и пожал плечами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 86**

86 глава: Добрая улыбка бывает у человека, когда он полностью познал мир

После полудня.

Солнце слегка припекало, заставляя цветы и растения, растущие в отеле, сворачиваться, как волосы, сбритые с кожи, которая была подготовлена к операции. Несколько молодых мужчин и женщин, которые воспользовались великолепием весны, чтобы побродить по отелю, вернулись на место встречи. Они были либо счастливы, либо полны сожаления, либо полны предвкушения. Врачи, забывшие зарегистрировать свое присутствие, торопливо записывали свои имена, а затем, получив пропуск, могли войти в столовую.

Переговоры начнутся после обеда, так что, конечно, форум не даст им полуденного перерыва. Хуан Маоши тоже торопливо вышел из столовой, но в противоположном направлении.

– Количество людей превысило квоту, – в тот момент, когда он увидел Се Ихэ, быстро произнес слова, которые он подавлял на протяжении всей своей прогулки, не глядя ни на улыбающееся лицо другой стороны, ни на предупреждение в ее глазах.

– Что же нам теперь делать? – с тревогой спросил он. Руководство отеля хочет, чтобы мы заплатили больше.

– Вот...? – довольно красивый мужчина стоял перед Се Ихэ, и поэтому был чрезвычайно осторожен с Хуан Маоши. Ей ничего не оставалось, как представить помощника этому человеку.

– Молодой Хуан – мой коллега, и он также отвечает за вопросы, связанные с сегодняшним форумом, – представив своего коллегу мужчине, Се Ихэ бросила на Маоши еще один свирепый взгляд.

Он редко видел ее такой свирепой. Несмотря на то, что Се Ихэ была довольно свирепой в обычные дни, обычно только скрежетала зубами в гневе. Она была немного похожа на деревенских дворняжек, часто скаливших зубы и даже имевших мужество набрасываться на людей и кусать их. Тем не менее, пока вы хорошо справляетесь, вы не пострадаете. В этот момент, для него, Се Ихэ чувствовала себя скорее профессиональным игроком, который действительно имел смелость выклевывать глаза других людей, хотя у нее были яркие перья.

Помощник был явно напуган. Он послушно осыпал похвалами наставницу и сказал: – Я подчиненный управляющей Се, и меня зовут Хуан Маоши. Обычно я работаю по указанию менеджера. Если бы управляющий сказал мне идти на восток, я бы не осмелился идти на Запад…

Взгляд Се Ихэ стал еще яростнее. На какое-то мгновение ему показалось, что он смотрит на бойцового пса, а не на гамака. Из тех, что отказываются ослабить свой укус. Хуан Маоши стиснул зубы и решил польстить Се Ихэ еще больше, и придать ей больше лица. Он опустил голову и сказал: – Управляющая Се взяла меня за руку и повела. Честно говоря, я достиг того, что имею сегодня, только потому, что она культивировала меня. Без нее не было бы Хуана Маоши…

Довольно красивый мужчина несколько раз усмехнулся, глядя на него, который был мужчиной корейского стиля с Т-образным телом. Затем он сказал Се Ихэ: – поскольку менеджер Се занята, я уйду первым.

– Это не... нет... – Се Ихэ протянула руку, но не похоже было, что она действительно могла оттащить мужчину назад. Когда обернулась и увидела заискивающую улыбку молодого человека, она была в ярости.

«Ты думаешь, мне легко найти красивого и умного мужчину? Ты знаешь, как это тяжело для меня? Ты знаешь, что я так долго была одна, что почти закончила платить по ипотеке»?!

– На сколько человек мы превысили квоту? – Се Ихэ подавила свой гнев. Теперь уже не было смысла терять самообладание.

Хуан Маоши посчитал, что зашел слишком далеко, льстя Се Ихе. Это было очень знакомое ему чувство. Он осторожно сказал: – Когда я пришел сюда, здесь было уже больше сорока человек. Руководство отеля хочет, чтобы мы доплатили за остальных.

– А ты не мог просто согласиться? – Се Ихэ была полона гнева. Что плохого в том, что в столовой собралось больше сорока человек? Сумма, которую нужно было добавить, была ничтожна по сравнению с общей суммой, потраченной на организацию этого форума.

– Но, там по-прежнему приходят люди, – Хуан Маоши выглядел очень обиженным. Даже если он не знал, где предел его власти, руководство отеля знало. Руководство хотело получить подпись управляющего прямо сейчас. Се Ихэ быстро переключилась на карьеру и быстро избавилась от гормонов, которые только что затопили ее тело: – Давайте пройдемся, пока мы разговариваем.

– Окей.

– Много людей пришло после этого? Их там не было, когда вы только что провели подсчет?

– Многие люди пошли в меньший конференц-зал по прибытии, не регистрируя свое присутствие. Было бы нехорошо, если бы я их остановил.

– Конечно, ты должен был остановить их, – гнев Се Ихэ снова поднялся, – Никто не просил тебя быть чихуахуа, охраняя приемную.

Хуан Маоши замер на несколько секунд и поправил своего менеджера: – Вы имели в виду талисман[1], верно?

– Ты чихуахуа! – Се Ихэ пожурила его и подумала: «Если бы я не встретила Лин Жаня, то подумала, что все красивые мужчины, такие как ты, идиоты. Это общество, заполненное лицемерами, почти исказило мой взгляд, когда дело дошло до выбора супруга»!

.....

Растущее число участников заставило нынешних членов Комитета общества неотложной медицины чрезвычайно гордиться собой. Для ораторов было величайшей честью, чтобы люди слушали их выступления. Это было самое большое чувство для ораторов. Почему речи лидеров были утомительно длинными? Потому, что говорить перед толпой было так хорошо, что они не могли остановиться. Медицинские эксперты различных уровней уже давно добились признания их пациентами. Но им предстояло пройти долгий путь, чтобы добиться признания людей в отрасли, и это было бесконечное путешествие. Переговоры с десятью участниками нельзя было считать разговором. Также не было ничего особенного в переговорах и с пятьюдесятью. Было бы относительно разумно, если бы сто человек пришли на беседу по собственной инициативе. Двести посетителей? Триста посетителей? Обычные специалисты даже представить себе такого не осмелились бы...

Во-первых, в Юнь Хуа было не так уж много врачей скорой помощи. В общей сложности насчитывалось более двадцати больниц третьего класса, а врачей скорой помощи было всего несколько сотен. Если бы вы добавили небольшое количество врачей из больниц высшего класса B и высшего класса C, общее число также не было бы большим. Еще труднее было привлечь врачей из других отделений. Все были очень заняты и устали, и никто не хотел слушать болтовню ораторов.

Так как директора искали ценности в жизни, молодые врачи под их началом должны были волноваться и стремиться к тому же, что и их директора, и привлекать людей на свои директорские беседы. Следовательно, на самом деле было много темных схем, происходящих под поверхностью обеденного стола.

– Брат Чэнь, ты уже запланировал, на какой разговор придешь в два часа? Вы хотите прийти в третий зал?

– Старина Ван, разве ты до этого не писал научную работу по аутологичному переливанию крови? Об этом сегодня говорит наш директор.

– Доктор Цянь, мы снова встретились. Сколько лекций вы планируете посетить сегодня?

Торопливо съев два куска хлеба, доктор Чжоу принялся расхаживать по столовой. Утром он, как обычно, отправился на работу, а на форум пришел только для того, чтобы выполнить все поручения. Он часто занимался такими вещами, как поддержка директора отделения Хо, но сегодня он так устал, что был весь в поту. Доктор Чжоу, который не получил большого результата после того, как поработал в течение часа, плюхнулся рядом с Лин Жанем и проворчал: – Сегодня много людей. Почему так трудно собрать людей?

Лин Жань слегка улыбнулся молодой женщине, которая только что подала ему тарелку с беконом и поставила ее на стол вместе с десятью другими блюдами. Затем он проглотил кусок говядины и спросил: – Должны ли мы собирать людей?

– Если ты не соберешь этих людей, другие люди опередят тебя. Это закон Грэшема[2], – доктор Чжоу фыркнул несколько раз и сказал: – Если вы не соберете людей сейчас, и во время разговора никого не будет, лицо директора отделения Хо... Я не осмелюсь взглянуть ему в лицо, – доктор Чжоу не мог не дрожать, когда думал об этом.

– Для видимости?

– Более того, – сказал доктор Чжоу, – Мы все видим, как быстро развивается технология в наши дни. Как вы думаете, где сегодня врачи учатся новым навыкам?

Лин Жань озадаченно уставился на доктора Чжоу.

– Есть четыре основных канала, – он считал пальцами, пока говорил.

– Во-первых: больничная политика. Больница будет распространять информацию о навыках, которые они хотят применить к каждому. Во-вторых: самостоятельное изучение; чтение научных статей, просмотр видео и чтение книг, изданных другими людьми. Третий – введение фармацевтическим торговым представителем. Медицинские представители будут угощать врачей едой и показывать им слайды в Powerpoint о навыках или оборудовании, которые они продвигают. Четвертым будут медицинские форумы и конференции, подобные этой. Большие шишки будут говорить там, а новички будут сидеть здесь и слушать. Независимо от того, насколько вы небрежны, вы должны быть в состоянии поглотить часть информации. Вы вспомните навыки, о которых они говорят, когда вам понадобиться применить эти навыки.

– Значит, цель – популяризация навыков, которые мы развили?

– Это не обязательно должны быть навыки, которые мы развили, но у каждого есть свои взгляды. Например, директор отделения Хо говорит о создании более крупного отдела по чрезвычайным ситуациям на каждом совещании. Теперь, когда провинция наконец-то собирается построить Центр неотложной медицинской помощи, он в последнее время улыбается. Если этот проект будет успешным, все будут упоминать директора отделения Хо, когда они говорят о центре неотложной медицинской помощи Юнь Хуа, – доктор Чжоу тоже купался в лучах славы директора отделения Хо. Если его босс станет более могущественным с большим количеством подчиненных, другим людям будет труднее поймать его бездельничающим на работе. Это было совершенно очевидно, если один человек расслаблялся в команде из пяти человек, но в команде из сорока это было бы нормально, даже если бы двадцать пять человек расслаблялись на работе.

– Тогда мне тоже лучше присутствовать на выступлении директора отделения Хо.

– Эм… Вы не собирались присутствовать?

– Я хотел послушать, будут ли интересные разговоры, – Лин Жань съел тарелку тушеных закусок. Он почувствовал себя немного сытым, затем решил вертикально уравновесить пустую тарелку на подставке для палочек для еды, позволяя ей смотреть в зал. Поэтому молодым женщинам, которые соревновались друг с другом, чтобы накормить Лин Жаня, ничего не оставалось, как остановиться и вздохнуть с сожалением.

Веки доктора Чжоу дрогнули. Он сделал вид, что не видит этой сцены, которая принесла горе честным людям. В одно мгновение доктор Чжоу прозрел и громко сказал: – Доктор Лин, вы хотите послушать разговор, который состоится в третьем зале в два часа дня? Значит, договорились. Я займу тебе место заранее.

– Хм? – Лин Жань, который пытался доесть всю еду на тарелках перед ним, в недоумении посмотрел на доктора Чжоу, который полностью разыгрывал шоу. Все существо доктора излучало подобие улыбки, которая появляется, когда они полностью понимают мир, – Прямо сейчас, – продолжал он громким голосом, – Уже много людей готовится принять участие в разговоре, который состоится в зале в два часа. Лин Жань, Если ты хочешь присутствовать, нам придется пойти туда раньше, чтобы занять хорошие места.

– Хорошо.

– Подожди, дай мне позвонить. Доктор Чжоу выхватил свой мобильный телефон и положил его рядом с ухом, не нажимая никаких кнопок. Затем он громко крикнул: – Об этом я говорил с доктором Лин Жанем. Мы будем слушать разговор, который состоится в третьем зале в два часа. Да, да, да… Именно… Речь главного врача Хо Цуньцзюня. Мы определенно останемся, пока все не закончится. Да, да, да… Значит, договорились. Увидимся в без двадцати минут два.

Доктор Чжоу положил мобильник и огляделся. В его сердце были гордость, самодовольство, расслабление, радость и немного грусти неизвестного происхождения.

Примечание переводчика:

[1] произношение «талисман» на китайском языке, «Цзи Сян у», похоже на «чихуахуа».

Закон Грешема сегодня обычно применяется к ситуации, когда две денежные единицы, имеющие одинаковую номинальную стоимость, приводят к тому, что переоцененная единица (плохие деньги) используется, а недооцененная единица (хорошие деньги) исчезает из обращения. (Источник: Вопросы Ответы)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 87**

87 глава: Возвращение заместителя директора отделения Паня

Без пяти минут два Хо Цуньцзюнь вошел в зал номер три с черного хода.

Он слегка наклонил голову, позволяя ветру из кондиционера пробежаться по его непослушным волосам. В руке у него были какие-то записи, которые он собирался использовать для разговора. Ему удалось выделить некоторое время, чтобы сложить эти заметки вместе. Он посмотрел на свои руки. Эти пальцы спасли бесчисленное множество жизней. Раньше они были короткими и крепкими, но теперь стали тонкими и морщинистыми, как будто из них высосали всю энергию. Хо Цуньцзюнь самоуничижительно усмехнулся и молча подбодрил себя: «Мое здоровье идет под откос, но мой опыт и знания находятся на пике. Я могу распространять свои идеи, и управляю своим отделением неотложной помощи»...

Его сердце, которое бесчисленное количество раз боролось с огромным стрессом и изнуряющей усталостью, балансируя между ответственностью и бессмысленной рутиной и бесконечно пронизывая тонкую грань между отказом и упорством, безостановочно качало наполненную питательными веществами кровь в его мозг, заставляя его щеки краснеть. Он осторожно поднял голову, как делал это тысячи раз до этого.

Зал номер три вмещал более ста человек, и он был заполнен до краев. В коридоре даже стояли какие-то люди. Сердце Хо Цуньцзюня прошло через испытания огнем и льдом, но даже оно пропустило удар при виде этого зрелища.

– Вас здесь так много. Вы ведь пришли не в тот конференц-зал, не так ли?– Хо Цуньцзюнь пошутил, но тут же пожалел об этом.

«Что за дурацкая шутка. Зачем я это сделал»?

В толпе раздался негромкий смех. Хорошая вещь о том, что у многих участников было то, что слушатели играли более активную роль, когда дело доходило до обратной связи. Хо Цуньцзюнь снова почувствовал себя непринужденно. Он громко рассмеялся, снова став похожим на самого себя.

– Спасибо вам всем за то, что вы поддерживаете меня своим присутствием и за вашу поддержку. Я думаю, что многие люди здесь хотели бы, чтобы я говорил о своем отделении неотложной помощи, но для меня было бы неуместно поднимать этот вопрос, особенно когда опрос, чтобы решить пилотную область скорой медицинской помощи, будет проведен в ближайшее время. Чтобы меня не заподозрили в предвыборной агитации, тема моего сегодняшнего выступления – аутологичное переливание крови…

– Все вы уже должны быть хорошо знакомы с аутологичным переливанием крови. По сравнению с аллогенным переливанием крови, он имеет еще несколько преимуществ, чтобы предложить. Например, нехватка крови становится все более и более серьезной проблемой в настоящее время. Пропаганда и другие методы не могут быть использованы для решения этой проблемы. Как врачи, нашей лучшей контрмерой было бы заменить аллогенное переливание крови аутологичным переливанием крови…

Было достаточно того, что на него смотрело так много пар глаз, чтобы Хо Цуньцзюнь танцевал от радости. Его приподнятое настроение также способствовало произнесению его речи. Хо Цунцзюнь был особенно счастлив, когда зрители двинулись, чтобы собраться впереди, в то время как они смотрели на первый ряд.

Он говорил так взволнованно, что не заметил Лин Жаня, доктора Чжоу и остальных, сидевших во втором ряду. Взгляд Хо Цуньцзюня был устремлен куда-то вдаль. Он рассеянно смотрел в дальний конец зала, не обращая внимания ни на кого конкретно. У него был сильный голос, и он выглядел довольно высоким духом.

Врач был совершенно уверен, что все присутствующие в конференц-зале все еще практикующие врачи. Местное сообщество врачей изначально не было большим, и если бы круг был еще больше ограничен врачами в больницах высшего класса, которые практиковали экстренную медицину, это число было бы еще больше уменьшено. Несколько человек в зале показались Хо Цуньцзюню знакомыми. Было несколько незнакомых лиц, и число женщин-врачей в аудитории было больше, чем мужчин, но он смутно ощущал исходящее от них расположение исключительно к врачам.

– Аутологичное переливание крови не лишено собственных недостатков. Некоторые из этих недостатков могут быть решены с помощью хорошего управления, но другие могут быть труднорешаемыми в ближайшем будущем. Следовательно, сбалансированное использование аутологичного переливания крови – это новый рубеж... – взволнованно заговорил Хо Цуньцзюнь, закончив свою речь только тогда, когда получил напоминание от ведущего.

Доктор Чжоу послушно сидел во втором ряду от начала до конца. Он испустил долгий вздох облегчения, прежде чем сказал Лин Жаню с улыбкой: – Ну, этот вопрос решен. Директор будет счастлив, по крайней мере, неделю, и мы будем дышать спокойно в течение этого времени.

Лин Жань взглянул на доктора Чжоу. Он сильно подозревал, что «дышать легко» доктора Чжоу на самом деле было просто еще одним термином для расслабления.

.....

В конференц-зале отделения хирургии кисти больницы Юнь Хуа директор отделения Цзинь Си, главный врач Ван Хайян и другие врачи сидели прямо на своих местах. Напротив них спокойно сидели заместитель директора отделения Пань Хуа, внезапно вернувшийся в Китай, и японский врач Хашимото Широ, приехавший вместе с ним. Пань Хуа был в самом расцвете сил. Его мысли были сосредоточенными, а взгляд острым, который скользил мимо остальных людей.

– Профессор Хашимото Широ является профессором кафедры ортопедии японской Университетской больницы Кейо. Он изучал обращение с новыми техниками в течение многих лет. Из-за его напряженного рабочего графика и многочисленных операций в очереди, профессору Хашимото Широ было очень трудно найти время, чтобы посетить нашу больницу. Я надеюсь, что мы сможем общаться и учиться друг у друга в ближайшие дни. Переводчик что-то прошептал на ухо профессору, и тот коротко кивнул.

Хашимото Широ выглядел на несколько лет моложе Пань Хуа. У него было короткое и крепкое телосложение, плоские черты лица и грубая кожа. Однако руки у него были светлые и гладкие. Очевидно, им была оказана большая забота. Естественно, директор отделения Цзинь и остальные поприветствовали его.

Несмотря на то, что больница Юнь Хуа была лучшей больницей в городе и провинции Чанси, она была далеко не так хороша, как западно-китайский центр медицинских наук и другие финансируемые правительством больницы. Естественно, он уступал по сравнению с Кейо, который был госпиталем мирового класса. Вежливо отзывался Хашимото Широ. Директор отделения Цзинь и остальные были еще более вежливы. Атмосфера была необычайно гармоничной.

Приглашение специалистов из других стран было очень важным делом. Тот факт, что Пань Хуа удалось пригласить Хашимото Широ, был еще более приятен директору отделения Цзинь.

Хашимото слегка кашлянул и начал говорить на своем языке: – Я слышал, что какой-то молодой врач скорой помощи в вашей больнице недавно провел десятки операций, используя технику М-Тан. Могу я узнать об этом побольше?

После того, как директор отделения Цзинь услышал эти слова от переводчика, его улыбка немедленно исчезла. Немного поразмыслив над его словами, директор Цзинь начал медленно отвечать: – Если вы хотите понаблюдать за операциями, проводимыми в отделении неотложной помощи, я мог бы принять меры.

– Как бы мне это ни нравилось, я больше хочу взглянуть на пациентов, которые прошли через операции, – ответил Хашимото Широ.

– Лучший способ понять процесс операции – это посмотреть на результаты.

– Отделение неотложной помощи является отдельным подразделением от нашего отделения хирургии кисти. Мы не можем решать, какие работы будут проводиться в отделении неотложной помощи. Для нас еще более хлопотно делать обход палат в отделении неотложной помощи... – директор отделения Цзинь немедленно отклонил просьбу.

– Обходы палат не нужны, – сказал Пань Хуа, – Мы можем пригласить нескольких пациентов и провести для них обследование в отделении хирургии кисти. Я слышал, что в нашем отделении проводится реабилитация некоторых пациентов. Как нелепо. Лицо директора отделения Цзиня вытянулось и он сделал предупреждение: – Старина Пан, не создавай проблем.

– Это отделение неотложной помощи создает проблемы,– фыркнул Пань Хуа.

Переводчик что-то шепнул японцу. Осознав это, директор отделения Цзинь и Пань Хуа замолчали. Хашимото Широ слегка покачал головой и сказал: – То, что вы все делаете, разрушает название сшивания сгибателей сухожилий на нейтральной территории.

– Что вы имеете в виду? – Ван Хайян с отвращением нахмурил брови.

– Наложение швов на сухожилия сгибателей на нейтральной территории истощает массу медицинских ресурсов. Это требует от врача его полной концентрации в течение нескольких часов. В Японии мы долго обсуждаем, прежде чем проводить такую операцию. Но все вы на самом деле выполняли такого рода операции без тщательного рассмотрения, и провели десятки из них за один раз. У меня есть сомнения на этот счет, – Хашимото Широ, очевидно, пришел подготовленным. Он продолжал, не сбиваясь с ритма:

– Развитие хирургии кисти в Китае основано на том, что вы можете выполнять много швов, потому что у вас есть большой объем операций. Я нахожу это крайне нездоровым. Это неправильный способ развивать свои навыки в этой конкретной области хирургии."

– Господин Хашимото, – напомнил ему Пань Хуа.

Хашимото Широ взглянул на Пань Хуа. Его тон уже не был таким суровым, как раньше. Он сказал: – Применяя стратегию, в которой качество ценится выше колличества, вы не только уменьшите нагрузку на ваш медицинский персонал, но и повысите успешность и эффективность наложения швов. Все вы должны работать в этом направлении. Нельзя просто проводить операции ради того, чтобы просто их провести.

– Господин Хашимото, ситуация в Китае иная. У нас много пациентов, нуждающихся в операции, и мы не можем просто оставить их без присмотра, – слабо возразил директор отделения Цзинь.

Хашимото Широ упрямо сказал: – Если линия становится слишком длинной, вы должны быть тверды и выполнять ампутации на пациентах, которые не подходят для пересадки отрубленных пальцев и сшивания глубоких сухожилий. Это позволит сэкономить некоторые медицинские ресурсы, и они могут быть использованы на пациентах, которые нуждаются в этом больше. Например, пациентам, пристрастившимся к курению, следует ампутировать конечности вместо того, чтобы накладывать швы.

Никотин вызывает спазм кровеносных сосудов и приводит к некрозу ушитого пальца. Это было абсолютным табу, когда дело касалось операций по ампутации и реплантации. Ван Хайян задумался и сказал: – Тот факт, что мы лечим пациентов и спасаем их жизни, означает, что мы должны дать им шанс. Если пациент согласится бросить курить и выполнит критерии для наложения швов, мы должны, по крайней мере, дать ему шанс.

– Трудно бросить курить, и еще труднее заставить пациентов повиноваться. Нам есть чему поучиться у Соединенных Штатов, когда речь заходит о централизации медицинских ресурсов. Япония медленно осуществляет это. Что касается Китая... – Хашимото Широ посмотрел на китайцев вокруг себя и усмехнулся.

– В любом случае, позвольте мне взглянуть на то, как операции, выполняемые в отделении неотложной помощи китайской больницы на нейтральной территории с использованием техники М-Тан. Затем мы можем обсудить тяжелую тему реформы здравоохранения. А ты как думаешь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 88**

88 глава: Домыслы Хашимото Широ

Каждый пациент, которому была сделана операция по методике М-Тана в отделении неотложной помощи, может быть найден в реабилитационном кабинете отделения хирургии кисти. Поскольку отделение неотложной помощи только начало использовать технику М-Тан и не имело полной системы реабилитации для этих пациентов, они могли зависеть только от отделения хирургии кисти. С другой стороны, пациенты предпочитали просторную и светлую реабилитационную комнату отделения хирургии кисти по сравнению с реабилитационной комнатой отделения неотложной помощи, которая была преобразована из кладовой.

Реабилитационный кабинет отделения хирургии кисти был даже разделен на множество комнат в зависимости от вида и течения травмы пациентов. Когда директор отделения Цзинь и другие прибыли, они увидели более десяти пациентов, выполняющих реабилитационные упражнения в комнате для пациентов с повреждениями сгибателей сухожилий. Хашимото Широ скрестил руки на груди и с интересом наблюдал за происходящим.

– По крайней мере половина ваших пациентов не сможет полностью восстановить функцию рук, – профессор сделал свое суждение в уверенной манере.

Ван Хайян был недоволен, когда услышал перевод того, что сказал Хашимото Широ: – Как вы пришли к такому выводу, даже не проведя никаких тестов?

– Это ничего не изменит, даже если эти тесты будут проведены, – Хашимото надменно поднял подбородок и сказал, – Однако вы можете убедить меня в обратном с результатами этих тестов.

– В этом нет необходимости, – конечно, Цзинь Си не позволил бы врачу в своем отделении идти против специалиста из другой страны. Кроме того, его суждения были похожи на суждения Хашимото Широ. Он мог определить, на какой стадии послеоперационного периода находятся пациенты, просто взглянув на неподвижное состояние их рук. Затем он должен был сравнить их текущую производительность с их стационарными состояниями. Это было фактически эквивалентно простому тесту. Вы уже могли сказать, насколько выдающимся был профессор, просто взглянув на хорошее суждение, которое у него было. С другой стороны, Ван Хайян выставил себя дураком.

Хашимото Широ наблюдал за передвижениями пациентов в реабилитационном зале. Затем он сказал: – В настоящее время медицинское сообщество относительно современных стран и областей все согласны в одном: когда речь заходит о хирургии рук, особенно сложных, восстановление функции рук должно быть первым соображением. Все вы просто накладывали швы на руки пациентов, не имея возможности гарантировать, что они смогут легко пользоваться своими руками. Это безответственно.

– Так, вы ампутируете все пальцы, которые, по вашему мнению, не могут быть восстановлены? – Ван Хайян был врачом старшего поколения и всегда с презрением относился к такого рода теориям.

Хашимото Широ слегка кивнул и сказал: – Это объективный факт, что существует нехватка медицинских ресурсов. Только выполняя ампутацию пальцев, которые не могут восстановить функцию, мы сможем сэкономить на медицинских ресурсах и иметь врачей в резерве, чтобы гарантировать, что другие пациенты получают помощь, которую они заслуживают.

– Прямо сейчас мы уже можем гарантировать, что пациенты получат тот уход, которого они заслуживают.

– Неужели это так? Из того, что я знаю, отделение хирургии кисти больницы Юнь Хуа часто отклоняет обращения пациентов за помощью или переводит пациентов с незначительными травмами в другие больницы.

Ван Хайяну нечего было сказать.

Отделение хирургии кисти больницы Юнь Хуа имело большую репутацию в провинции Чанси, и было много пациентов, которые путешествовали за тысячи миль, чтобы обратиться за лечением. Отделение, естественно, было переполнено массовым притоком пациентов. Поэтому некоторые пациенты, чьи травмы не были серьезными или не соответствовали атласу хирургических процедур отделения хирургии кисти больницы Юнь Хуа, могут быть переведены в другие больницы. Некоторым из них также было немедленно отказано в лечении.

Цзинь Си уже не в первый раз задавали такой вопрос. Он спокойно сказал: – Двойное направление – это общая тенденция в Китае прямо сейчас.

Хашимото Широ потренировал свою короткую и толстую шею, и сказал, – Если вы все будете следовать общей тенденции мира и увеличите частоту ампутаций, вы сможете еще больше повысить степень удовлетворенности пациентов. Для пациентов, имея все их части тела неповрежденными так же важно, как функциональность этих частей, – пока он говорил, Ван Хайян пришел в негодование.

– Для китайцев, более важно наличие их частей тела, чем функциональность. Кроме того, тот факт, что у нас низкая частота ампутаций, не означает, что у нас низкая вероятность успеха.

– Энергия врача ограничена. Вместо того чтобы тратить шесть часов на два неудачных случая ушивания сухожилия сгибателя, не лучше ли потратить четыре часа на один случай успешного сшивания сгибателя сухожилий? – Хашимото Широ презрительно усмехнулся. Затем он быстро перестал улыбаться указав вперед и спросил: – Всех этих пациентов лечил тот молодой врач из вашего отделения неотложной помощи?

Пань Хуа знал привычку Хашимото Широ. Он кашлянул несколько раз, и как только он достал книгу записей реабилитационной комнаты, сказал: – В настоящее время в реабилитационной комнате находятся два пациента, которые были из отделения неотложной помощи. Остальные из отделения хирургии кисти.

– Дай угадаю, – японец ткнул пальцем в пациентов, как будто делал «Эни-мэни-мини-мо».

Пань Хуа знал о скверном чувстве юмора Хашимото Широ. Он стоял неподвижно. Профессор действительно сделал вывод из своего наблюдения ранее. Сейчас он в основном просто наблюдал за выражениями лиц окружающих его людей. Как профессор медицинского университета в Японии, который отвечал за управление младшими врачами, хобби Хашимото Широ было использовать свою острую интуицию, чтобы раскрыть правду, и он любил действовать как врачи в тех телевизионных шоу, которые обладали экстраординарными медицинскими навыками и острой интуицией.

После счастливой фантазии, что он был в медицинской драме в течение трех секунд, снова поднял голову. Он указал на двух пациентов слева и сказал: – Эти двое – первые, кто не будет считаться с пациентами из отделения неотложной помощи. Он использовал самый безопасный процесс устранения, указав пальцем на двух пациентов, которые выполняли реабилитационные упражнения, и уверенно сказал с улыбкой: – Если я не ошибаюсь, их операции проводил специалист, чьи навыки сравнимы с навыками Пань-Куна. Это директор отделения Цзинь Си?

Хашимото Широ внимательно следил за выражением лиц всех присутствующих. Это была его любимая часть: использовать свои превосходные медицинские навыки, чтобы провести тщательное расследование и раскрыть правду с помощью дедукции. Переводчик с абсолютной точностью передал всем то, что сказал японец. Неожиданно для него Хашимото увидел, что все, у кого раньше было безразличное выражение лица, начали очень явно улыбаться.

– Почему же? Разве их операции не проводились директором отделения Цзинь Си? – Хашимото Широ не мог не посмотреть на Ван Хайяна. Это было единственным возможным объяснением, потому что он только что смотрел свысока на его суждения и теперь хвалил его хирургические навыки. Следовательно…

– Эти двое – пациенты Лин Жаня из отделения неотложной помощи. Это те пациенты, о которых вы упомянули, которые получили операцию, выполненную с молодым врачом отделения неотложной помощи в качестве главного хирурга, – директор отделения Цзинь Си усмехнулся, говоря это. Затем он сказал: – Я думаю, что он был бы очень рад услышать вашу оценку.

На самом деле директор отделения Цзинь чувствовал, что ему не следует улыбаться, но ничего не мог с собой поделать. Выражение лица Хашимото Широ тут же изменилось. Он уже много лет играл в эту игру в угадайку. Бывали моменты, когда он совершал ошибки, но никогда еще он не совершал такой досадной…

– Пань-кун, мы можем их проверить? – Хашимото Широ немедленно изменил направление разговора и сказал: – Давайте сделаем это с помощью простого теста для оценки функции руки.

По сравнению с оценками функций рук, часто используемыми китайцами, сложность метода, часто используемого Хашимото Широ, была выше. Это был метод, изобретенный Канеко Цубасой из Японии, используемый для оценки движений рук и верхних конечностей пациента. Всего было десять движений, и это был очень подробный метод оценки. В соответствии с тем, что сказал Хашимото Широ, Пань Хуа отправился за ящиком со всеми инструментами для осмотра. Когда он открыл ее, то увидел деревянные блоки, похожие на строительные, и пластиковые шарики. Он подошел к двум пациентам из отделения неотложной помощи и объяснил ситуацию. Затем попросил провести тест первого пациента.

Пань Хуа подсказал ему: – Пожалуйста, переместите большие шары в правой рамке один за другим в левую рамку. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше будут ваши оценки. Начните на счет три…

Он достал секундомер и разложил перед собой бланк. Затем начал считать громким голосом. Пациент ловко закончил перемещать все большие шары.

– Необычайная ловкость.

Выражение лица Хашимото Широ стало торжественным. Затем он перешел от больших шаров к средним, а потом к большим деревянным блокам, средним деревянным блокам и большим круглым доскам…

Пациентка, находившаяся на третьем послеоперационном этапе, фактически сумела провести тест до последнего предмета – металлических стержней. Хашимото Широ наблюдал, как пациентка вставляла металлические стержни один за другим в маленькое круглое красное отверстие. Наконец он понял, что вел себя сегодня довольно небрежно. Оценки этих двух пациентов были более чем превосходны. Кто бы мог подумать, что он ошибется, даже выбрав сначала двух пациентов, которые выздоравливали лучше всех.

– Точно так же, как сказал мой учитель, у меня нет таланта стать комедийным актером... – Хашимото Широ усмехнулся и сказал самоуничижительно: – Я не должен был делать такое смелое суждение. Мне действительно очень жаль.

Главные врачи отделения хирургии кисти не знали, как реагировать на это внезапное извинение в японском стиле. Чтобы их иностранный друг не страдал от унижения, и с учетом вопроса об отношениях между двумя странами, директор отделения Цзинь взял на себя инициативу в проявлении понимания и одобрения. Атмосфера их разговора наконец-то вошла в норму. Вскоре дверь реабилитационной палаты снова открылась.

Хо Цуньцзюнь, доктор Чжоу, Лин Жань, Лу Вэньбинь и простой врач-ординатор вошли вместе, каждый в своей манере.

– Директор отделения Хо, доктор Чжоу, доктор Лин, – вежливо поприветствовал их директор отделения Цзинь.

Глаза Хашимото Широ заблестели, когда он услышал перевод.

– Доктор Лин Жань, тот, кто знает, как использовать технику М-Тана, здесь?

– Да.

– Подожди... не говори мне. Дай угадаю, – Хашимото Широ все еще был театральным. Он медленно обвел взглядом лица Хо Цуньцзюня, доктора Чжоу, Лин Жаня и Лу Вэньбиня. Его взгляд задержался на лице Лин Жаня лишь немного дольше, чем у остальных. Наконец, он остановил свой взгляд на простом и уродливом лице доктора-ординатора. Хашимото Широ подошел к нему и сердечно протянул ему руку. Он сказал с улыбкой: – Я полагаю, что вы доктор Лин?

– Это доктор Лин. Директор отделения Цзинь больше не мог этого выносить и быстро подтолкнул Лин вперед. Когда профессор посмотрел на лицо Лин Жаня и вспомнил испытание, которое они только что провели, он погрузился в размышления.

«Молодой врач с хорошими медицинскими навыками и красивым лицом. В каком телесериале появился такой доктор? Как вообще может существовать такой врач? И чтобы я с ним познакомился».

Хашимото Широ потренировал свою толстую и короткую шею. Он тихо убрал руку, которую только что протянул, и коснулся своей грубой щеки. Затем он быстро опустил ее.

Выйдя из самолета, он должен был пойти в отель и надеть маску. Хашимото был крайне огорчен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 89**

89 глава: Доктор-знаменитость

Хашимото Широ продолжал болтать. Он казался скромным, но его мучили сомнения. Поскольку Лин Жань почти ничего не сказал, это сомнение в сердце Хашимото Широ стало экспоненциально расти как плесень. Было естественно, что у него будут сомнения. Лин Жань был практически воплощением идеального доктора-знаменитости. У него были отличные медицинские навыки, он был красив и высок. У него была красивая улыбка и ослепительные глаза. Его кожа тоже была безупречна.

Из того, что знал японец, знаменитые врачи, которые появлялись каждый год, особенно такие красивые, как Лин Жань, были в основном поддельными. Несмотря на это, они все еще росли без конца во всех частях света. Почему это так? Потому что выгоды были слишком заманчивыми. Знаменитые врачи оказали огромное влияние.

Страховые компании в США отправляли пациентов в Индию для лечения, чтобы сэкономить расходы. Среднее время ожидания пациентов в отделениях неотложной помощи Соединенного Королевства составляло тринадцать часов, и это было после появления общества здравоохранения. Университетские больницы в Японии славились своей коррумпированностью. Несмотря на все это, эти страны были мировым эталоном, когда дело дошло до лечения. Других объяснений не было. В этих странах было много знаменитых врачей. Следовательно, когда человек хотел купить здоровье за деньги, он сначала думал о клинике Майо. Те, у кого проблемы с сердцем, отправлялись в клинику Кливленда, те, у кого был диагностирован рак, отправлялись в онкологический центр Андерсона, а те, у кого были болезни старости, – в центр Рэя Хопкинса. Что должна делать больница в Китае, если они хотят сформировать знаменитого доктора?

Профессор был уверен, что невозможно полагаться только на медицинские навыки доктора. Насколько хороши медицинские навыки китайского врача?

Но если доктор больше походил на поп-звезду с некоторыми приемлемыми уровнями медицинских навыков, он мог бы выдать себя за доктора-знаменитость регионального уровня. Воздействие на различные СМИ, по крайней мере, значительно улучшило бы репутацию больницы Юнь Хуа, сделав ее ведущей больницей в регионе. Хашимото Широ зашел настолько далеко, что почувствовал, что даже Пань Хуа нельзя доверять.

Он начал задаваться вопросом, пытался ли Пань Хуа сам использовать Хашимото для рекламы больницы Юнь Хуа и доктора Лин Жаня. Он был профессором кафедры ортопедии в больнице университета Кейо, и однажды мог бы стать профессором – который был эквивалентен директорам департаментов в китайских больницах через несколько лет.

Хашимото Широ считал, что действия Пань Хуа в течение последних нескольких месяцев вполне возможны, и его приглашение просто принять участие в акции. Просьба о том, чтобы Хашимото Широ пришел помочь ему и выиграл некоторые льготы для него, а потом притворился, что рассердился, был просто фарсом. Все это было сделано для того, чтобы он мог случайно встретиться с молодым знаменитым врачом больницы Юнь Хуа, быть приятно удивленным, а затем предать гласности Лин Жаня от их имени.

Хашимото Широ усмехнулся про себя. «Я такой поверхностный человек»?

В то же время он почему-то восхищался Панем Хуа. «Возможно, этот человек уже начал разрабатывать стратегию в течение нескольких лет».

«Возможно, наши пациенты сегодня – это платные актеры, нанятые Панем Хуа».

Чем больше Хашимото Широ думал об этом, тем больше убеждался в своем мнении. Он даже думал о том, как директор Пань может фальсифицировать записи и подробности пациента, что создает ложное впечатление о скором выздоровлении.

«Если у меня есть возможность, я действительно хочу увидеть, как доктор Лин проводит операцию с использованием техники M-Тана своими глазами».

Несмотря на то, что Хашимото Широ громко рассмеялся и, казалось, создал у других людей впечатление, что он очень сердечный и непредубежденный, он поднял еще одну просьбу. И то, и другое было очень сложным, но простым, когда дело дошло до оценки навыков врача. В конце концов, вам все равно придется наблюдать, как этот врач проводит операцию, чтобы знать наверняка.

Хашимото Широ твердо верил, что знаменитый доктор с обычной внешностью, который достиг славы, благодаря отличным медицинским навыкам, станет красивым, когда они будут стоять перед операционными столами. Те хорошо выглядящие мужчины, которые были легко отвлечены многими женщинами, ласкающими их, были бы слишком отвлечены, чтобы улучшить их медицинские навыки. Они стали знаменитыми врачами благодаря мировым стандартам красоты. Их идиократия была бы разоблачена, когда они стояли перед операционными столами, и стали бы безобразными.

Профессор немного поднял голову и вытянул шею. Таким образом, его двойной подбородок будет казаться менее очевидным. Пань Хуа мог догадаться, о чем он думал. Конечно, он мог только догадываться об этом.

Пань Хуа много раз ездил в Японию для обучения без отрыва от работы. Он часто вступал в контакт с Хашимото Широ и знал, что он, как правило, угрюм, скептичен, склонен к зависти, был уродлив, имел плохую кожу, любил хвастаться, имел злое чувство юмора и склонность запугивать своих коллег и даже пациентов. Если бы не тот факт, что навыки Хашимото Широ были прямо там и что он был общеизвестно трудолюбивым человеком, Пань Хуа даже не хотел бы развлекать его.

В тот момент у директора не было другого выбора, кроме как развлечь Хашимото Широ. Чтобы прояснить сомнения японца, в тот момент, когда переводчик прекратил говорить, Пань Хуа немедленно сказал: – Можете ли вы договориться с мистером Хашимото, чтобы он наблюдал за предстоящей операцией? Доктор Лин Жань может сделать операцию сейчас, верно?

Хо Цуньцзюнь похолодел, хотя вернулся с конференции счастливым. Он собирался продолжать использовать огонь, который он не закончил тратить, споря со всеми врачами, когда директор департамента Цзинь Си быстро кашлянул и сказал: – У доктора Хашимото есть много возможностей наблюдать за операциями, выполняемыми Лин Жанем. Мы сообщим вам, когда мы найдем подходящее время. Он намеревался облегчить ситуацию для более частной беседы с Хо Цуньцзюнем.

Пань Хуа сказал: – Я слышал, что доктор Лин оперирует нескольких пациентов в день. Как невозможно найти время? У доктора Хашимото довольно плотный график. Если бы вы могли как можно скорее определить время операции, нам будет легче организовать последующие операции. После этого господину Хашимото еще предстоит отправиться в провинциальный госпиталь и в 278 госпиталь Народно-освободительной армии Китая.

Больница 278 Народно-освободительной армии Китая была кадровым санаторием, куда каждый год приглашали всевозможных специалистов, и именно здесь Пань Хуа создал свою репутацию. В качестве специалиста-ортопеда из университетской больницы Кейо Хашимото Широ часто встречали там. Директору Паню нужно было только позвонить, а другая сторона была бы готова даже оплатить расходы на поездку туда и обратно.

– Я был бы очень признателен, если бы вы могли устроить мне наблюдение за операцией, которую скоро проведет Лин Жань, – Хашимото Широ снова поклонился и был настолько вежлив, что пожилые врачи не знали, что делать. Другим людям было слишком легко забыть, что он был властным перед этим.

В конце концов, японец был доцентом университета Кейо. Его считали одним из старших врачей в японских больницах, с которыми больница Юн Хуа, часто контактировала. Директор департамента Цзинь чувствовал, что обижать Хашимото Широ было бы бесполезно. Цзинь Си не мог не взглянуть на Хо Цуньцзюня. Он сделал точечную попытку поймать его взгляд.

Однако у директора Хо, которому было за пятьдесят, не было пары выразительных глаз. Он мог только сделать его глаза чуть шире. Другая сторона не понимала языка, и отчитывание Хашимото Широ через переводчика вывело из этого все удовольствие. Кроме того, как переводчик должен был переводить его, щелкая языком?

Цзинь Си вздохнул. Он просто подошел к Хо Цуньцзюню и прошептал ему на ухо: – Неужели вы думаете, что мы можем отклонить его просьбу на данном этапе?

Несмотря на то, что все было инициировано Панем Хуа из отделения хирургии кисти, посыл шел от отделения неотложной помощи, которое нужно было лечить с помощью техники M-Тана. Это было равносильно тому, что они забрали пациентов отделения хирургии кисти. Цзинь Си не играл никакой роли в этом вопросе, и вместо этого отдел по чрезвычайным ситуациям ошибался.

Множество идей появилось в сознании Хо Цуньцзюня, но он отверг их один за другим. Хотя он мог бы очень легко отклонить просьбу Хашимото Широ, это не будет лучшим решением. Хо Цуньцзюнь повернулся и посмотрел на Лин Жаня. Это была очевидная возможность для него.

Хашимото Широ не ошибся в одном: что для больницы Юнь Хуа было весьма возможно произвести знаменитого доктора с помощью его присутствия. Единственное, о чем беспокоился Хо Цуньцзюнь, это то, что Лин Жань на самом деле ускользнул, как бы невероятно это не звучало. Операции, связанные с сшиванием сухожилий под микроскопом, требовали предельной точности, и разные люди имели разные анатомические структуры. Следовательно, всегда была возможность ошибки. Хо Цуньцзюнь особенно беспокоился о молодости и неопытности Лин Жаня. Сможет ли он справиться с огромным давлением с легкостью, как опытный врач? Сможет ли он остаться изящным и невозмутимым, если его изучат сотни людей?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 90**

90 глава: Операционная

– Доктор Хашимото, если вы хотите увидеть операцию Лин Жаня, вам придется подождать, пока мы назначим пациента... – взгляд Хо Цуньцзюня был прикован к доктору Чжоу. Доктор Чжоу всегда придумывал самые дерьмовые идеи. С самого начала он пытался читать мысли всех людей в округе. Как только он почувствовал уничтожающий взгляд Хо Цуньцзюня, доктор Чжоу сразу же встал и сказал: – Мы можем вместо этого, посмотреть видео?

– Правильно, у нас есть видеозапись!

Положение доктора Чжоу у директора Хо быстро поднялось. Этот человек был ленив, но его ум был довольно проворным. Доктор Чжоу улыбнулся.

– Операционная №1 записала несколько операций, видео все еще должно быть там.

Ранее запись операции предназначалась в основном для обучения Лин Жаня, а также для проведения выборочных проверок Хо Цуньцзюня. Операционная № 1 в отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа имела очень хорошие условия. Запись видео в операционной была относительно удобной, хотя сами врачи редко записывали какие-либо операции. Лин Жань и другие молодые врачи, можно сказать, были теми, кто использовал функцию видеозаписи в операционной больше всего.

– Так давай сначала посмотрим видео? – Хо Цуньцзюнь использовал вопросительный тон, но вопрос уже был решен.

По сравнению с операцией, сделанной на месте, не было никакого риска, связанного с просмотром видео. Как только Хашимото Широ посмотрит его, он сможет распространить новости о навыках Лин Жаня среди широкой публики.

– Было бы здорово, – Хашимото Широ кивнул и согласился.

– Старина Чжоу, пожалуйста, принеси его, – попросил Хо Цуньцзюнь, прежде чем повернуться к директору отделения Цзинь. Директор отделения Цзинь немедленно послал кого-то настроить оборудование для воспроизведения видео. Через некоторое время роскошный 91-дюймовый ЖК-экран, принадлежащий отделению хирургии кисти, начал воспроизводить сцену из операционной №1.

– Пациент Мао Цзяин, 35 лет, разрыв одного пальца ... – Лу Вэньбинь был вызван на сцену, чтобы дать некоторые краткие представления. Он был ординатором и первым помощником Лин Жаня. А так же должен был знать наизусть медицинские записи всех пациентов, в то время как главный хирург Лин Жань не должен был отвлекаться на столь многочисленные побочные дела. Ему нужно было только выслушать показатели, такие как: аллергии, физиологические показатели и симптомы, которые повлияют на операцию, и так далее. Как только Лу Вэньбинь закончил основные представления пациента, главный врач Ван Хайян холодно сказал: – Это пациент, которого вы все только что оценили. Пань Хуа прочитал медкарту, прежде чем кивнул и сказал: – Тест, который был сделан, был…

– Подожди, дай угадаю, – Хашимото Широ протянул руку, жестом показывая Паню Хуа замолчать.

Было видно, как он сузил глаза и вытянул шею, прежде чем медленно произнес: – Это первый пациент, верно? Это соответствовало бы условию разрыва одного пальца. Судя по поврежденной части…

– Твоя догадка верна, – Ван Хайян прервал его и спросил: – Мы можем начать?

Врач-ординатор отделения хирургии кисти немедленно нажал кнопку воспроизведения. Запись началась в тот момент, когда был сделан разрез. Две трети экрана слева представляли собой крупный план операции. Другая треть показывала ситуацию в операционной, а также цифры на приборах наблюдения. В абсолютной тишине Хашимото Широ тщательно сравнил движения рук Лин Жаня с ситуацией на операционном поле.

Проведя восстановительную методику над пациентом, Хашимото больше не искал проблем в ходе операции. Теперь он наблюдал за Лин Жанем, который оперировал пациента. Трудно было разглядеть, как выглядит врач под маской и хирургическими увеличительными стеклами, но прямой нос, гладкая кожа, прямая спина и идеальное тело заставляли Хашимото Широ чувствовать себя немного неуютно. Этот человек уровня знаменитости должен был постоянно находиться в окружении девочек во время средней школы. Учеба была бы для него невозможна. А если и не так, то он провел свою молодость в клубах. Взгляд Хашимото Широ блуждал по комнате, прежде чем остановиться на медсестре.

Медсестра была очень молода. У нее были большие глаза, длинные ресницы и маленький носик, что делало ее чрезвычайно милой. Она была занята во время операции, и сосредоточена. Ее бюст тоже казался огромным. Характер хирургов, отпускающих грязные шутки, был активирован в Хашимото Широ. Он улыбнулся и сказал по-японски: – Медсестры в Китае очень красивые. Она подружка доктора Жаня? Как ее зовут?

Лин Жань на мгновение заколебался, прежде чем посмотреть на Лу Вэньбиня. Он делал четыре-пять операций в день, так как же он мог запомнить каждую медсестру, с которой когда-либо работал? Он был знаком только с Ван Цзя и некоторыми другими. Прежде чем Лу Вэньбинь успел что-то сказать, местный врач заговорил, не в силах сдержаться:

– Это Су Мэнсюэ. Естественно, она не подружка доктора Лин.

Голос его звучал негромко, но он продолжил очень спокойно:

– Хотя Су Мэнсюэ находится в нашей больнице всего лишь год,она уже работает медсестрой в операционной. Особенно она предпочитает рисовую лапшу. А также очень хорошо переносит острую пищу, но она из тех, кто не толстеет, независимо от того, сколько ест…

– Не с доктором Лин? Какая жалость, она очень милая девушка. Ее любимая рисовая лапша должна быть лапшой, пересекающей мост [1], верно? – Спросил Хашимото Широ через переводчика. Врач-ординатор кивнул.

Профессор тяжело вздохнул и сказал: – В китайских больницах все хорошо. Наличие красивых молодых медсестер поднимет настроение врачей. Когда я был в больнице, медсестры, с которыми я работал вместе, были уже взрослыми женщинами... Слова японца так и не были полностью переведены. Несмотря на все усилия переводчика, он обнаружил, что Хашимото Широ в какой-то момент перестал говорить. Только тяжелое дыхание, принадлежащее японцу и было слышно. Даже выражение лица доктора-ординатора изменилось.

На экране медсестра Су Мэнсюэ подошла ближе к Лин Жаню и сказала что-то неразборчивое, прижавшись лицом к его груди. Теперь она стояла перед грудью Лин Жаня, с силой вытирая его пот, вытирая и вытирая, вытирая и вытирая, вытирая и вытирая… Под углом, где директор хирургического отделения не мог видеть, молодая медсестра Су Мэнсюэ ясно показывала выражения удовольствия и счастья. Однако она забыла, что направление, в котором она повернулась, было там, где была камера.

– Она только что что-то сказала, да? Что она сказала? – Доктор-ординатор знал, что ему нельзя говорить, но не мог удержаться и нервно спросил: – Она хотела вытереть мне пот, – объяснил Лин Жань с безразличным выражением лица.

– Вытирала пот... Можно ли вообще вытирать пот вот так? – Спросив дрожащим голосом врач-ординатор работая в операционной уже несколько лет.

– Разве она делает что-то не так? – спросил Лин Жань.

Лу Вэньбинь, ростом пять футов девять дюймов, посмотрел на своего невзрачного и легко забываемого коллегу. Он одарил его сочувственной улыбкой, отчего тот, естественно, посмотрел на него сверху вниз. Хашимото Широ работал в операционной уже более десяти лет. Все его тело тряслось, но никто не видел этого из-за его значительного веса.

Переводчик изо всех сил старался навострить уши, и только тогда он едва расслышал, как Хашимото бормочет себе под нос: – Оказывается, легендарная операционная действительно существует.

Примечание переводчика :

Лапша через мост: это рисовый суп с лапшой из провинции Юньнань, Китай. Это одно из самых известных блюд в Юньнаньской кухне. Блюдо подается с большой миской кипящего горячего бульона и ингредиентами супа. Эти ингредиенты разделяются. Ингредиенты для супа подаются на разделочной доске или тарелке и включают сырые овощи и слегка приготовленное мясо. (Источник: Википедия)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 91**

91 глава: Маленький магазин специальностей

В зале заседаний, где рассредоточилась толпа, атмосфера казалась мрачной. Экран на телевизоре был приостановлен, и различные провода под телевизором были вытащены, но сложены в беспорядке. Стол для совещаний перед телевизором был завален всяким хламом. Там стояли сигаретные коробки, пепельницы с окурками, пакеты с напитками и коробки. Несколько книг были разложены, а некоторые журналы просто разбросаны. Были даже газеты, разделенные на разные части и разбросанные повсюду.

Хашимото Широ бросил свой костюм в угол. Затем расстегнул три пуговицы на рубашке. Это частично показывало его толстую мягкую плоть и несколько мягких свисающих волосков на груди. Пань Хуа слегка прислонился к столу, покачиваясь немного, прежде чем сказал: – Давайте продолжим наблюдение.

– Нет, спасибо. Хашимото Широ покачал головой, не желая прикасаться к пульту дистанционного управления. Пань Хуа встал и сам нажал на кнопку.

Операционный зал на экране снова ожил. Медсестра умело подогнала операционный стол повыше, чтобы приспособиться к росту Лин Жаня, поскольку он был главным хирургом. Ма Яньлинь, временно ставший первым помощником, стоял на скамеечке для ног напротив Лин Жаня, чтобы поддержать его в операции.

– Это просто раздражает, – Хашимото Широ не в первый раз был свидетелем этой сцены, в отчаянии пробормотал он себе под нос.

Пань Хуа не мог ясно расслышать, что сказал профессор, но он мог догадаться, о чем шла речь.

Еще когда он был в университетской больнице Кейо, он уже обнаружил, что Хашимото был очень чувствителен к своему собственному росту. Он никогда не любил стоять на скамеечке для ног. В результате помощники, которые были выше, должны были наклониться, чтобы сотрудничать с ним. Операции в отделении ортопедии занимали больше времени, и это заставляло многих молодых врачей жаловаться после операций.

Конечно, Хашимото Широ приходилось наступать на скамеечку для ног всякий раз, когда он сотрудничал со своим профессором. Однако, похоже, быть ассистентом профессора – тоже не самое приятное воспоминание.

Необходимость видеть, как Лин Жань настраивает операционный стол выше в начале нескольких рабочих видеороликов, которые он смотрел последовательно, должно быть, испортило настроение Хашимото Широ.

Пань Хуа тихо улыбнулся в глубине души, но эта улыбка не продлилась долго, потому что следующая сцена в операции вызвала дискомфорт у него самого. Его настроение тоже было испорчено. Чем больше видео смотрел Пань Хуа, тем больше он чувствовал себя взволнованным и разочарованным.

Как профессионал, который интенсивно исследовал технику М-Тан, Пань Хуа не только мог видеть и понимать операцию Лин Жаня, он также мог делать предположения о решении специалиста каждый раз во время операций. Всякий раз, когда он завязывал узел очень туго, пытался ли он что-то блокировать? Может быть, он что-то обнаружил, когда нарочно слегка смещал свои точки сшивания?

Все эти крошечные детали были представлены одна за другой прямо перед глазами Пань Хуа. Врачи, которые не практиковали технику М-Тана, не смогли бы их заметить. С каждым разом они заставляли Пань Хуа постепенно переходить от восхваления действий Лин Жаня к размышлениям о них, а от размышлений о них – к чувству разочарования. Особенно это было заметно, когда он увидел последние видеозаписи. Он смог ясно почувствовать улучшение в Лин Жане.

В условиях, когда человек в совершенстве овладел определенной техникой работы, было бы чрезвычайно трудно улучшить ее с огромным отрывом. Было уже очень трудно достичь небольшого улучшения, тем не менее, каждый раз после нескольких операций, Пань Хуа был в состоянии заметить изменения в Лин Жане.

Большую часть времени он шел на поправку. Иногда производительность Лин Жаня падала, но обычно это происходило потому, что он сталкивался с новыми проблемами и был вынужден принимать новые меры предосторожности, чтобы решить или обойти проблемы. Тем временем, каждый раз после того, как Лин Жань сталкивался с такими проблемами, Пань Хуа чувствовал улучшение в его стандарте, хотя Лин Жань испытал их меньше, чем пару раз.

Если бы Пань Хуа не просматривал видео одно за другим, он никогда бы не поверил, что кто-то действительно способен учиться так быстро и так хорошо. Но еще больше он не хотел признавать возможность того, что Лин Жань выполнит эту операцию лучше, чем он сам. Однако, как гласит американская поговорка : «Если он выглядит как утка, крякает как утка и ходит как утка, то это, вероятно, утка».

Если бы навыки врача в хирургии были лучше Ваших, его суждения во время операции были более точными, а прогнозы его пациентов были лучше, то он был бы известен как Лучший врач. Этот вывод не был тем, к которому стремился Пань Хуа.

Он хотел вернуться из Японии в свою страну в больницу Юнь Хуа обратно в спешке, потому-что хотел сохранить свой собственный статус. Стать врачом высшего звена для определенного типа операции было чрезвычайно важно для врачей, особенно врачей высокого класса. Только тогда они смогут удержать самый основной поток пациентов, идущих к ним. Такова была реальная ситуация.

Техника М–Тан, которую Лин Жань выполнял в последнее время, в основном истощила число пациентов с повреждениями сгибателей сухожилий вблизи Юнь Хуа. Ранее к нему постоянно прибывали пациенты, потому что не было других специалистов по наложению швов в районе Юнь Хуа. Другие врачи были просто временщиками, как Ван Хайян. Они выполняли швы только в том случае, если сталкивались с подобным случаем в прошлом. Их бы это не беспокоило, даже если бы они ни с кем не столкнулись.

Однако Пань Хуа хотел сосредоточиться исключительно на технике М-Тан. Это неизбежно привело бы к тому, что ему пришлось бы сражаться с Лин Жанем с точки зрения пациентов с повреждениями сгибателей сухожилий. Он торопился вернуться в страну, потому что боялся, что если молодой специалист много раз будет практиковаться в технике М-Тан, то полностью вытеснит его из соревнований. Однако, судя по сложившейся ситуации, казалось, что он все-таки опоздал на один шаг.

– Я подумываю о том, чтобы остаться в стране на некоторое время. Могу ли я отложить свое обучение? – Пань Хуа приостановил видео, когда он говорил с Хашимото Широ по-японски: – Я знаю, что эта просьба, вероятно, противоречит Конвенции…

Хашимото Широ улыбнулся и сказал: – Я понимаю вашу просьбу. Если бы я столкнулся с тем же обстоятельством, я бы тоже наверняка запаниковал. Люди, которые паникуют, склонны принимать неправильные решения.

– А?

– Дай угадаю, ты хочешь остаться в этой больнице и соревноваться с ним. Это правда? – Хашимото Широ указал подбородком на Лин Жаня на экране.

Взгляд Лин Жаня был острым. Его фокус был виден даже через экран. С некоторым усилием Хашимото Широ передвинул свой лишенный пресса живот, поднялся на ноги и выключил телевизор.

Пань Хуа заставил себя пробурчать в знак согласия: – В конце концов, я вернусь сюда. Вместо того, чтобы хватать пациентов позже, я должен сделать это намного раньше.

– Ты ошибаешься, – Хашимото Широ начал смеяться.

– Пожалуйста, просвети меня, Хашимото-кун, – Пань Хуа знал повадки японца.

Хашимото Широ удовлетворенно покачал головой и сказал: – Как вы можете видеть из видео и прогноза, вы все еще немного отстаете от Лин Жаня, когда

дело доходит до швов сгибателей сухожилий. Так какой смысл тебе оставаться? Лин Жань просто оставит тебя позади еще быстрее.

Пань Хуа молчал.

Хашимото Широ улыбнулся и сказал: – Ваш лучший вариант – это использовать возможности, предоставляемые вашим обучением в ближайшие дни, чтобы улучшить себя и улучшить свои методы. Изучите новые методы и вернитесь в Китай. Затем используйте свою абсолютную силу, чтобы раздавить его полностью. Хашимото Широ разбил и смял бумажный стаканчик в руке в комок. Под руководством Хашимото Широ Пань Хуа, казалось, нашел свое направление, и его глаза вновь загорелись.

– О боже ... уже так поздно, – Пань Хуа изобразил шок, сказав: – Господин Хашимото, я угощу вас китайскими деликатесами.

– Все в порядке?

– Конечно, это так. Вы предпочитаете более крупный специализированный магазин или магазин поменьше?

– Специализированный магазин, э – э... Мне нравятся маленькие. Глаза Хашимото Широ загорелись, когда его воображение разыгралось. Они быстро спустились вниз и перешли дорогу. Они протиснулись в небольшой переулок, пересекли другую дорогу и вошли в другой переулок…

Тридцать минут спустя…

Хашимото Широ сидел в магазине, глядя на большие буквы [больница Юнь Хуа] не слишком далеко от него. Он спокойно надел перчатки и начал снимать панцирь с красного болотного рака.

– Это лучшая специальность здесь. А также считается самым популярным блюдом в Китае на сегодняшний день, – Пань Хуа удовлетворенно отхлебнул супа. Затем он голыми руками снял панцирь с омара и сказал: – С тех пор как я вернулся в деревню, я только и ждал этого дня и ночи.

– Значит, за несколько месяцев, проведенных вдали от родины, тебе больше всего не хватало этого блюда с красными болотными раками? – Недоуменно спросил Хашимото Широ у Пань Хуа.

– Да. Попробуй, и ты поймешь почему. Позвольте мне сказать вам, что сейчас никто не счастливее нас.

Хашимото Широ приложил много усилий, чтобы удалить раковину одного рака. Затем он откусил кусочек. После этого его лицо выглядело более умиротворенным.

– И правда. Это очень вкусно!

– Правильно? Самое счастливое в жизни – это иметь коробку красных болотных раков после напряженного дня.

Хашимото Широ потерял дар речи.

.....

Огни в здании отделения неотложной помощи больницы Юнь Хуа оставались такими же яркими, как обычно. Поскольку ранее он провел всего три операции, Лин Жань чувствовал себя немного не в своей тарелке. После некоторых размышлений о том, что ему нечего будет делать, если он вернется домой, он решил вернуться в больницу и подождать операции, которые он мог бы выполнить.

Больница Юнь Хуа была ведущей больницей. Десятки миллионов людей знали и верили в это. Навыки его врачей в области хирургии сгибателей сухожилий – высококлассной хирургии – также сделали его электростанцией в этом районе, позволив его славе в этой области хирургии распространяться дальше. Так как его слава достигла такой широкой области, это предвещало ежедневных пациентов с разрывами сухожилий. Количество пациентов, которых они лечили от таких разрывов, было довольно фиксированным.

Лин Жань выполнил только три случая техники М-Тана, что означало, что ему еще предстояло вылечить всех возможных пациентов. Пациенты, естественно, должны были бы пойти в другие больницы для лечения. Даже если бы Лин Жань захотел провести еще несколько операций на следующий день, он не смог бы наверстать упущенное.

Вполне естественно, что Лин Жань был недоволен своим выступлением. К счастью, ночью он был свободен. Поэтому он решил сразу же поприветствовать директора отделения Хо и связаться с другими больницами, которые хотели направить своих пациентов в другие места для лечения. Принимая во внимание новых пациентов, прибывших ночью, Лин Жань наконец сумел захватить две операции, где он получил двух человек и четыре пальца для работы. Уже почти рассвело, когда он закончил свою серию заданий.

– Доктор Лин, вы, должно быть, устали. Пойдемте, съешьте красных болотных раков, – несколько медсестер принялись усердно обслуживать Лин Жаня. Поскольку он не выказывал никаких признаков отказа, им удалось затащить его в приемную.

– Доктор Лин, съешьте немного раков, – молодая медсестра сняла панцирь с целого красного болотного рака и положила его прямо перед Лин Жанем.

– Этот больше, – еще один красный болотный рак был помещен прямо перед ним.

– Еште скорее, пока он не остыл, – третий рак был помещен прямо рядом со ртом Лин Жаня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 92**

92 глава: Живите там, где хотите

За последние несколько дней Пань Хуа успел побывать в нескольких разных больницах. Университетская больница Кейо имела весьма престижную репутацию, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. Таким образом, она также может рассматриваться как больница мирового класса. Будучи заместителем заведующего кафедрой ортопедии в университетской больнице Кейо, Хашимото Широ часто лечил пациентов из Сингапура, Малайзии, Таиланда, Китая, Вьетнама и так далее.

Пациенты ортопедического отделения, имевшие власть и деньги в провинции Чанси, естественно, хотели попросить Хашимото взглянуть на их состояние при встрече с ним. Навыки профессора были действительно на уровне стандарта, и у него не было никакого стресса, вызванного состоянием этих пациентов. Ему нужно было только выписать несколько рецептов, а также лично провести операцию по замене тазобедренного сустава, и он уже получил бы единодушную похвалу.

Пань Хуа последовал за Хашимото в качестве его первого помощника, и он считался знакомым лицом. Его также признали руководители ряда национальных систем здравоохранения и планирования семьи. После насыщенной трехдневной поездки, Пань Хуа вернулся в больницу Юнь Хуа и был в хорошем настроении. Он признал, что Лин Жань был гораздо более талантлив в технике М-Тана, и его навыки в этой области были лучше, чем у него в данный момент. Однако, будучи врачом, он не только проводил операции, но и общался с различными людьми. Было также важно строить отношения. Кроме того, Лин Жань знал только, как накладывать швы с помощью техники М-Тана. Он был, в лучшем случае, только способным специалистом. Пань Хуа откинулся на спинку стула, который был ему очень знаком, огляделся и обнаружил, что с любовью вспоминает эту атмосферу.

Отделение хирургии кисти было главным отделением в больнице Юнь Хуа. Это было непохоже на отделение неотложной помощи, где все врачи находились в большом открытом кабинете. У каждого директора или главного врача был свой маленький кабинет. Хотя у заместителей директора не было отдельной маленькой комнаты, так же стояло несколько зеленых растений размером с половину человеческого тела, которые разделяли их рабочее пространство. Она была одновременно просторной и несколько уединенной. Самым важным было то, что каждый заместитель директора был окружен младшими врачами одной и той же группы лечения, что облегчало для заместителей директоров управление его группой, а также облегчало для самих заместителей получение похвалы. Это была очень гуманная система. Когда некоторым главным врачам нечего было делать, они любили ходить в эти лечебные группы и развлекаться.

Пань Хуа пробыл в больнице Хашимото очень долго, и каждый день ему приходилось целовать Хашимото Широ. Лишь изредка ему удавалось поцеловать руку профессора. Он был истощен как физически, так и духовно и нуждался в некоторой подпитке. Он откинулся на спинку стула и расслабился. Оттолкнувшись ногами, его офисное кресло выплыло на площадку, окруженную зелеными растениями. Уши младших врачей тут же насторожились.

– Мне по-прежнему приятно возвращаться в деревню. Не нужно думать о том, как говорить по-японски, и не нужно приветствовать каждого человека, которого я вижу, – доктор Пань откинулся на спинку стула. С опорой на шею он посмотрел в потолок и начал разговор.

– Японцы слишком фальшивы, – лечащие врачи рядом с ним подыгрывали.

– Именно. Врачам приходится даже кланяться пациенту. Серьезно, как только все они попадают в операционную, пациенты все еще находятся во власти врачей, – Пань Хуа поджал губы и небрежно отпустил саркастический комментарий.

– Разве японцы возятся в операционной? – спросил заместитель директора по соседству.

– Их операционные находятся под наблюдением. Если специальные пациенты с деньгами и властью сделали запрос, их семьи могут даже наблюдать за операцией…

– Это значит, что можно валять дурака в операционной без присмотра? – заместитель директора ухмыльнулся.

Пань Хуа наконец понял, что он хотел сказать. Он усмехнулся и удовлетворенно вздохнул: – И все же лучше быть в своей стране. После поездки за границу для обучения, мое чувство юмора полностью истощено.

Несколько младших врачей, не успевших присоединиться к разговору, быстро присоединились к нему с хихиканьем. Пань Хуа лениво потянулся и усмехнулся: – Кто знает, сколько пациентов было похищено отделением неотложной помощи во время моего отпуска на этот раз.

– Как только вы вернетесь, они не смогут ничего захватить, – один из врачей усмехнулся в знак поддержки.

– Хм... – Пань Хуа помолчал несколько секунд и спросил: – Сколько случаев сшивания сгибателей сухожилий он завершил за последние несколько дней? А ... я говорю о Лин Жане.

Никто не хотел отвечать ему, потому что это, несомненно, заставило бы их быть получателем плохого настроения Пань Хуа. Младшие врачи вокруг него хранили молчание.

– Молодой Те, ты мне скажи, – Пань Хуа выбрал человека.

– Это будет ... двадцать четвертый случай, – молодой Те был лечащим врачом, которого воспитывал Пань Хуа. Он почесал в затылке и покорно ответил:

– О... – Пань Хуа скрыл свое удивление, сунув руки в карманы, прежде чем сжать их.

В среднем каждый день выполнялось шесть случаев сшивания сгибателей сухожилий. Честно говоря, Пань Хуа никогда не думал, что кто-то может взять на себя так много случаев сшивания сгибателей сухожилий. Даже если все шесть случаев были одинаковыми швами, шесть случаев в день действительно могли измотать хирурга, тем более, когда одно и то же количество операций приходилось выполнять четыре дня подряд. Не говоря уже о том, что можно упасть в обморок, если весь день носить микроскопические очки. Даже если бы глаза могли выдержать это, уши и мозг сопротивлялись бы. Тем не менее, Пань Хуа видел видео операции Лин Жаня и знал, что он выполнял четыре или пять операций в день. Для него не было невозможным представить, что стажер добавит еще одну операцию к своей ежедневной нагрузке. Нет, это все еще было трудно себе представить.

Концепция Пань Хуа о прилежном главном хирурге заключалась в том, что он брался за три случая сшивания сгибателей сухожилий в день. Четыре случая уже можно было бы считать подталкиванием себя, в то время как пять случаев можно было бы описать как хирург, достигающий своего предела. Даже если бы главный хирург захотел сделать больше операций,больница обычно не устраивала бы ему столько операций. На самом деле, главный хирург обычно не делает пять операций в день. Главному хирургу по наложению швов на сгибатели сухожилий обычно было не меньше сорока лет, и стоять десять часов подряд было сущей пыткой. Пань Хуа внезапно прервал свои размышления на некоторое время.

– В этом году Лин Жаню исполнилось двадцать два года? – Пань Хуа вспомнил и спросил.

– Да. Молодой Те посмотрел по сторонам. Когда он увидел, что никто больше не хочет отвечать, он мог только ответить, чувствуя себя при этом жалким человеком. Он действительно чувствовал себя обиженным и ответил на вопрос, на который все знали ответ. Почему именно он должен был страдать от приступа ярости Пань Хуа? Сердце Пань Хуа было полно сложных чувств. Сорокалетний мужчина средних лет знал свое тело лучше всех. Двадцать лет назад Пань Хуа также мог стоять и выполнять операции по десять часов или больше в день. Жаль, что в то время у него была только физическая сила, но не мастерство. В то время он был так счастлив, работая ретрактором, выполняя процедуры аспирации, иногда завязывая узлы и накладывая швы на кожу. Первые пять лет жизни Пань Хуа в качестве хирурга были в основном заполнены завязыванием узлов, данных ему в качестве утешения и сшиванием кожи в награду за его усилия.

– Пойдем посмотрим на операцию Лин Жаня, – Пань Хуа встал, надел белый халат и вышел. Молодой Те был ошеломлен. Он быстро пошел, чтобы не отстать от него, и сказал: – Директор Пань, вы просто так идете?

– Я не захожу в палату, разве я не могу пойти в операционную, чтобы посмотреть? – Пань Хуа не остановился на его пути.

Врачи часто блуждали между различными операционными, особенно врачи-экстраверты. Во время операции, если врачам было скучно и они не могли спокойно сидеть в приемной, они предпочли бы сделать что-то похожее на вечеринку и прогуляться в другие операционные. В больницах общего высшего класса, операционные были построены на одном этаже для облегчения управления, и этот этаж будет известен как хирургический этаж. То же самое касалось и более крупных больниц. Если бы объем бизнеса отдела имел возможность расширяться и занимать целый этаж, то этот отдел получил бы этаж операционных залов.

Страна была достаточно снисходительна и щедра со своими инвестициями в капитальное инфраструктурное строительство. Однако, независимо от больших или маленьких больниц, врачи, блуждающие туда-сюда в другие операционные, были частым явлением. То ли они делали это от скуки, чтобы освоить те или иные хирургические приемы, то ли для того, чтобы выяснить положение дел в других отделениях, больнице было трудно запретить такое поведение. Пань Хуа прибыл в операционную отделения неотложной помощи и попросил скраб, прежде чем он ворвался. Люди в операционной бросились звонить Хо Цуньцзюню, прежде чем молча последовать за директором. Лин Жань вовсю работал в операционной. Приезд Пань Хуа неизбежно побудил его действовать более активно. Было много пациентов с поврежденными сгибателями сухожилий, которые могли быть «появляющимися» на карте, известной как «Юнь Хуа каждый день». Он мог наслаждаться всем этим для себя в данный момент, но это не означало, что он мог наслаждаться этим вечно.

Главная идея Лин Жаня заключалась в том, чтобы собрать как можно больше нового и открыть как можно больше сундуков с сокровищами. Кроме того, он становился все более и более опытным. В наши дни время, которое он потратил на шесть операций на сгибатели сухожилий, было почти таким же, как и на пять из них раньше. Поэтому Лин Жань предпочел весь день находиться в операционной и возвращаться в свою спальню только для того, чтобы спать по ночам. Пань Хуа заглянул в операционную снаружи на несколько минут. Вскоре после этого он открыл дверь и вошел внутрь. Лин Жань поднял голову и только кивнул. Он ничего не сказал. Пань Хуа тоже был слишком ленив, чтобы поприветствовать его. Таким образом, Лин Жань выполняя операцию, заметил Пань Хуа, в то время как другие были просто там, чтобы посмотреть шоу.

– Ножницы... Кровоостанавливающие щипцы... Марля.

Лин Жань говорил лишь изредка. Он посвящал все свое внимание хирургии, заставляя эту операционную быть совершенно отличной от других операционных, которые были наполнены болтовней и смехом. Лу Вэньбинь и другие тоже привыкли к этому. Они просто склоняли головы и работали. Лин Жань чувствовал себя очень счастливым. Его любимой средой была та, где он был один, хотя он и не ненавидел ее. Однако, когда дело доходило до того, что ему нравилось, любимым сценарием Лин Жаня был именно тот, где вокруг него было много людей, но все оставались тихими. Не будет никаких разговоров, только послушание и порядок.

Всегда находились врачи, которым нравилась операционная. Были также некоторые, которые ненавидели операционную, и были другие, которые относились к ней только как к нормальному рабочему месту. Для Лин Жаня операционная была спортивной площадкой, где он мог действовать по своему желанию. Конечно, этот стадион запрещал любой шум, беготню и кувыркание, болтовню, потливость и плевки…

Лин Жань и Пань Хуа молчали. Помощники чувствовали еще большее давление, так как атмосфера была тяжелой. Даже их дыхание стало напряженным. Пань Хуа видел хирургические процедуры Лин Жаня бесчисленное количество раз. Когда он увидел его в действии, он нашел сценарий знакомым. Только заметил некоторые незначительные различия по сравнению с видео, которые он смотрел. Он даже знал, что Лин Жань собирается сделать или использовать дальше… Однако именно из-за этого Пань Хуа был еще более шокирован.

Хирургия была воплощением «практика делает совершенным». Хирургические методы не были похожи на секреты кунг-фу. В наш преклонный век информации, те, кто хотел увидеть хирургию, всегда могли это сделать, но те, кто действительно мог это сделать, были редки. До этого момента Лин Жань провел почти сотню операций, используя технику М-Тана. Операции такого количества и качества не могли быть проигнорированы ни в одной стране или регионе. Пань Хуа посмотрел на Лин Жаня, который легко и умело оперировал пациента. Он мог себе представить, как стажер тайно проводил ряд операций за то время, пока он сам уходил на стажировку, и он знал, что Лин Жань будет продолжать выполнять еще больше операций, используя технику М-Тана в будущем. Шесть операций в день означали, что за месяц можно было закончить сто дел, может быть, сто двадцать или даже больше…

В то время как Пань Хуа мог получить доступ к передовым технологиям и медицинским концепциям в мире каждый день, когда он был в университетской больнице Кейо, он, возможно, даже не смог бы выполнить шесть операций с использованием техники М-Тан, когда он был в Кейо…

Шипение...

Пань Хуа открыл дверь и вышел из операционной.

– А? Мы больше не будем смотреть? – молодой Те был немного ошеломлен. Затем он повернул голову и натянуто улыбнулся Лин Жаню, прежде чем выбежать из операционной.

– Молодой Те, – Пань Хуа ждал в коридоре перед операционной.

– Заместитель директора Пань.

– Все вы должны бороться, чтобы сделать больше операций. Я все еще могу остаться в стране на несколько дней. В эти несколько дней я постараюсь направлять всех вас, особенно вас. Затем я вернусь в Японию, чтобы продолжить обучение, – эмоционально сказал Пань Хуа, голос его звучал довольно сентиментально.

Если бы он руководил всеми младшими врачами, как молодой Те, намного раньше, он полагал, что отделение неотложной помощи Хо Цуньцзюня не смогло бы выполнять эти операции, используя технику М-Тан, и это было бы намного меньше для Лин Жаня, который был молодым врачом, который знал только одну хирургическую технику.

Молодой Те был слишком счастлив: – Тогда я останусь в больнице еще на несколько дней.

– Не только на ближайшие дни. Пока я буду в Японии для дальнейшего обучения, вы также должны быть на связи двадцать четыре часа в сутки, чтобы ждать дальнейших распоряжений из больницы.

– Что? Двадцать четыре часа?

– Что? Не можешь этого сделать? – Когда вы были главным ординатором, разве вам не нужно было дежурить в больнице двадцать четыре часа в сутки?

– Это... Я уже перешел от должности главного ординатора ... – голос молодого Те стал мягче под пристальным взглядом Пань Хуа, – Заместитель директора Пань, я все еще был холост, когда был главным ординатором. Теперь у меня есть жена и ребенок. Скорее всего, я снова стану холостяком, если буду работать в больнице по двадцать четыре часа в сутки…

Пань Хуа слушал его с гневом и отвращением, но он мог сделать все, что угодно, кроме как смиренно сказать: – Тогда отправляйся домой на несколько часов в день и подбодри свою жену.

– Заместитель Директора Пань…

– И что теперь?!

– Я все еще должен помогать своему ребенку с домашним заданием, готовить еду, а также делать некоторую уборку, например, стирать одежду, а что нет…

– Будет ли конец рутинной работе? Вы знаете, как тяжело работают японские врачи?

– Да, да... Но это главным образом потому, что у моей жены тоже есть работа…

Пока он слушал, Пань Хуа вздохнул и сказал: – Хорошо, позволь мне научить тебя кое-чему. Вернитесь и спросите ее, хочет ли она иметь многообещающего врача в качестве своего мужа или кого-то, кто будет только бесполезным лечащим врачом до конца своей жизни в качестве ее мужа. Скажи это своей жене по-хорошему. Женщины понятливы и рассудительны.

– Хорошо, – как только он получил руководство уважаемого старшего врача, молодой Те приобрел больше доверия. Он последовал за Панем Хуа из здания и заметил, что хочет поймать такси. Молодой Те с энтузиазмом сказал: – Помощник директора Пань, вы идете домой? Моя машина припаркована в подвале. Я могу вас подвезти.

– Я не поеду домой. Поехали в отель «Хилтон», – Пань Хуа слегка кивнул.

– Мы сейчас идем к мистеру Хашимото? – У молодого Те был странный взгляд.

Пань Хуа почувствовал, что ему необходимо объяснить свои действия, и прошептал: – Я хотел бы остановиться сегодня в отеле.

– А? Даже после всех трудов, которые вы потратили, чтобы вернуться в деревню, разве вы не едете домой?

– Почему ты говоришь, как моя жена? – в гневе спросил Пань Хуа, – Я все еще работаю, хотя и вернулся в страну. Я же не на каникулы вернулся.

После паузы он взял себя в руки и усмехнувшись сказал: – Молодой Те, позвольте мне сказать вам, если человек хочет преуспеть в своей карьере, он должен иметь твердую волю, неукротимый дух и не всегда слушать свою жену. Даже если его выгонят из дома, что в этом такого? Мы остановились в отеле Хилтон. Молодой Те только промурлыкал в знак благодарности и сказал – Заместитель директора, с моей нынешней зарплатой мне не хватит денег на отель «Хилтон».

– Загляни еще дальше в будущее. Пань Хуа похлопал молодого Те по плечу и сказал: – В прошлом я часто жил в гостевом доме. После этого я даже жил в доме своего шурина. Все в порядке, просто держись там, пока не станешь заместителем директора через несколько лет. Тогда вы можете остановиться в отеле «Хилтон», если хотите. И если вы хотите, вы также можете остановиться в отеле «Шератон»…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 93**

93 глава: Ожидание миссий

С той скоростью, с какой Лин Жань накладывал швы на десять-пятнадцать пальцев в день, он постоянно обновлял лимит на количества операций, которые мог выполнить за день.

У Хо Цуньцзюня было четыре палаты, организованные для послеоперационного использования. Они предназначались для пациентов, которым лечили сухожилия. По сравнению с теми, кто перенес незначительные операции, пациенты, которым были наложены швы на сгибатели сухожилий, имели более длительный период восстановления, а также оставались в больницах в течение более длительного периода времени. Общая сумма медицинских расходов увеличится, но они будут равномерно сокращены, если пациенты будут платить в рассрочку.

Лин Жань не слишком беспокоился об этом. На самом деле, благодаря превосходному эффекту его операций, средний период восстановления пациентов был значительно сокращен. Однако весь процесс сшивания сгибателя сухожилий (включая предоперационное и послеоперационное лечение) всегда был сложным процессом. Он не мог контролировать все аспекты. После того, как он провел операции в течение более чем половины месяца, прогресс для миссии Лин Жаня [практика техники М-Тан] взлетел до (100/10). Это означало, что с тех пор, как он получил задание, он выполнил еще сотню операций, используя технику М-Тана. Количество энергетических сывороток, которые он хранил, увеличилось до семнадцати бутылок. Да, последующие пять основных сундуков с сокровищами, которые он получил, дали ему только энергетические сыворотки.

Когда его сотая операция была завершена, Лин Жань был очень взволнован. Он открыл серебристо-белый сундук с основными сокровищами в самой операционной. Однако появилась только светло-зеленая энергетическая сыворотка.

«Вас следует называть просто системой накопления энергетической сыворотки», – и все же Лин Жань очень любил энергетические сыворотки. После использования их дважды, он уже чувствовал, насколько удивительны энергетические сыворотки.

Прежде всего, энергетические сыворотки можно было считать единственным способом, который позволил ему восстановиться до своего первоначального состояния. Конечно, этот «Прайм» означал, что он восстановится в лучшем виде, как и то, что означало словарное определение, и это само по себе делало энергетические сыворотки очень ценными. Между тем, энергетические сыворотки могли также увеличить выносливость человека, что было невероятно ценно для врачей. Было слишком много операций, которые длились в течение долгих часов, и чем сложнее операции, тем больше соблазн энергетических сывороток был для хирургов.

Лин Жань постоянно тренировался, чтобы в будущем иметь возможность бросить вызов этим чрезвычайно сложным операциям. Поэтому, когда речь заходила об энергетических сыворотках, менталитет Лин Жаня был таким: – Чем больше, тем лучше. Однако, только получение энергетических сывороток из десяти сундуков, которые он открыл, заставило его немного расстроиться.

– Это означает, что мне не удалось получить редкий предмет из десяти последовательных розыгрышей. Это довольно прискорбно, – Лин Жань говорил в игровых терминах с системой. Затем он посмотрел на Лу Вэньбиня и остальных, – Забудь, я устал от стольких операций. Давайте сделаем перерыв на некоторое время, прежде чем мы выполним следующую. Пока Лин Жань говорил, он достал телефон, сел у стены и нажал на иконку «Короли Славы».

– Вы в порядке, доктор Лин? – озабоченно спросила медсестра Ван Цзя.

– Я в порядке, – ответил Лин Жань, даже не поднимая головы.

Сестра Ван Цзя забеспокоилась еще больше. Она прошептала Лу Вэньбиню: – Разве ты не работал круглосуточно, выполняя свои последние операции? Доктор Лин когда-нибудь делал перерыв в течение этого периода?

– Как? Может быть перерыв? – Лу Вэньбинь поджал губы и сказал: – Ма Яньлинь и я по очереди были его помощниками, и даже тогда мы не могли справиться с этим. Доктор Лин перемещался между двумя операционными, и он считал это перерывом, когда шел в туалет между операциями. У него тоже не было времени есть свиные ножки.

– Если бы была задержка, когда мы меняли операционные, он бы критиковал нас, – шептали медсестры за столом, – Когда доктор Лин серьезен, он действительно серьезен. Хотя объяснение было не очень ясным, Лу Вэньбинь и Ван Цзя оба кивнули.

Су Цзяфу, анестезиолог, был гораздо спокойнее, когда он сидел рядом. Он молча пододвинул к двери два лишних стула и приготовился взять их с собой. Он выглядел измученным, но его глаза и улыбка сияли.

– Враг выйдет на поле боя через пять секунд «…»

Звуки игры доносились из телефона Лин Жаня.

– Доктор Лин заболел? – обеспокоенно спросила Ван Цзя. Тем не менее, ее губы не могли не скривиться в улыбке: «О Верховный Бхагават [1], это мой шанс использовать технику приготовления супа, которой научила меня тетя»?

– Я не знаю, – сказал Лу Вэньбинь, закрывая разрез. Его мышцы были расслаблены. Мысленно он не думал о том, что Лин Жань будет вынужден отдыхать из-за болезни. Он думал о спортзале. Хотя больница предоставляла своим сотрудникам бесплатный тренажерный зал, с точки зрения Лу Вэньбиня, в спортзале не было души, если в нем не было приземистых стоек. Ему не хватало запаха пота в спортзале и ворчания людей, когда они доводили себя до предела. Он даже скучал по вкусу вареных куриных грудок…

Су Цзяфу был самым спокойным. Анестезиологи были ярким примером людей, которые относились к больнице как к своему дому. В каждой больнице третьего класса было по крайней мере один или два анестезиолога, которые оставляли свои имена в больнице после смерти от переутомления. Иногда были и те, кто находил радость в своей работе, некоторые умирали от неизлечимых болезней, а другие уходили в отставку из-за тяжелой болезни. Подводя итог, Су Цзяфу приходилось работать сверхурочно в операционных больницы, независимо от того, делал Лин Жань одну или шесть операций. Он просто сидел на одном из круглых стульев, а его ноги были положены на подставку. Играя со своим мобильником не испытывал ни тревоги, ни беспокойства. Лин Жань несколько минут тряс телефон направо и налево, прежде чем Система сообщила ему об этом:

[Новая Миссисия: Лечить пациентов]

[Детали миссии: выполните две процедуры, используя контроль кровотечения голыми руками; уменьшите количество кровотечения на 1500 куб. см.]

[Награда Миссисии: Основной сундук с сокровищами]

[Прогресс: (0/2)]

Несмотря на то, что это был всего лишь обычный сундук с сокровищами, Лин Жань немедленно начал действовать. Он мгновенно встал и сказал: – Я собираюсь провести операцию.

– А? Ты больше не отдыхаешь? Лу Вэньбинь посмотрел вниз. Он еще даже не закончил закрывать разрез.

Лин Жань кивнул и сказал: – У меня есть дела днем, а операция должна быть сделана утром.

– Вы будете наказаны, если выйдете из игры на полпути, – намеренно напомнила сестра Ван Цзя Лин Жаню.

– Помоги мне сыграть, – сказал Лин Жань, протягивая телефон Ван Цзя.

Глаза медсестры Ван Цзя мгновенно расфокусировались…

Лин Жань закончил четыре операции утром, прежде чем он сообщил медсестре, чтобы приостановить все последующие направления. Затем он направился прямо в приемный покой отделения неотложной помощи и остался в реанимационном отделении.

Миссисия системы требовала, чтобы он уменьшил количество кровотечения на 1500 куб. см, что означало, что он должен был уменьшить количество кровотечения на 1,5 литра.

Это был не маленький объем. Если бы человек попытался наполнить бутылку Кока-Колы 1,5 литрами воды, он обнаружил бы, что даже 1,25 литровой бутылки Кока-Колы недостаточно. Если человек потерял так много крови, его, естественно, нужно было отправить в больницу. Однако даже после того, как Лин Жань прождал два часа, он не нашел пациента, которому мог бы помочь остановить кровотечение голыми руками. Было несколько пациентов, у которых были внешние травмы, и некоторые из них сильно кровоточили.

Несмотря на это, большинство из них серьезно истекали кровью, когда они были вне больницы, и кровотечение было не таким серьезным, когда их отправили в больницу. Если бы Лин Жань хотел заполучить тех, у кого были серьезные случаи потери крови, это было бы нелегко. Вместо этого доктор Чжоу поймал Лин Жаня и оттащил его в сторону. Он выдал ему список из четырех пациентов, которым предстояло провести операцию и наложить швы за один раз.

В наши дни, когда Лин Жань проводил расчистку и наложение швов, он делал это со знанием дела, как профессиональный велосипедист, едущий на велосипеде. Пока замок на велосипеде был открыт, он мог ездить так, как ему хотелось. Его стежки были прекрасны, натяжение стежков было сбалансировано, выравнивание было аккуратным, и узлы были твердыми… Отделение хирургии кисти было единственным отделением, которое больше всего уделяло внимание швам. Пятьдесят процентов их навыков заключались в технике наложения швов. Лин Жань провел более сотни операций, используя технику М-Тана. Он также быстро улучшил свои навыки в технике аппозиционного сшивания на уровне мастера, которая была его стартовым навыком.

К сожалению, пациенты не понимали, что такое швы. Однако, когда они увидели, что Лин Жань очень быстро делает это, они не волновались. Доктор Чжоу был немного смущен. Он улыбнулся и сказал: – Если я хочу платить вам, основываясь на качестве вашей работы, я бы дал вам 2000 юаней за обработку и наложение швов.

Лин Жань только что зашил большую рану длиной 2,3 дюйма, и это заняло у него всего несколько минут. Затем он сказал: – Моя клиника выполняет швы с рассасывающимися швами. Это 500 юаней за 0,3 дюйма. Доктор Чжоу не мог не сделать резкого вдоха: – Как твоя семья может быть такой жадной до денег?

– Врач, который зашивает рану, получает половину гонорара.

– Вообще-то, я могу зашить эти раны, – взгляд доктора Чжоу тут же изменился.

Пациенты в процедурном кабинете приходили и уходили. Те, на которых врачи тратили большую часть своего времени, обычно приходили за обработкой и наложением швов пациентам. С Лин Жанем, эти пациенты почти сразу же получали лечение. Другие группы даже передали своих пациентов, которые нуждались в очистке и наложении швов. Доктор Чжоу регулярно приказывал интерну заполнять различные отчеты.

Лин Жань потратил некоторое время и воспользовался возможностью сделать еще одну или две операции. К вечеру он извлек рыбью кость из чьего-то горла, кость из заднего прохода и дефектный ноготь из простаты. Он также лечил человека с отравлением бензином, одного с отравлением инсектицидом, пациента, который страдал от теплового удара, и он даже участвовал в сеансе сердечно-легочной реанимации (СЛР) в качестве награды за свою тяжелую работу.

Естественно, при обстоятельствах, когда все лекарства были неэффективны, некоторые пациенты не выживали даже с участием Лин Жаня. Семьи пациентов просили доктора продолжать спасать пациента, но это было только потому, что им было трудно принять реальность. В таких случаях лечащие врачи обычно заставляли молодых врачей идти и разговаривать с членами семьи. Это был редкий момент для интернов, чтобы войти в контакт с родственниками больного. Как только они объявляли СЛР пациента неудачным, семьи пациентов плакали, в то время как врачи держались нейтрально .

По сравнению с другими отделениями, смерти в отделении неотложной помощи часто были тем, что люди не могли принять больше всего. Даже врачи, привыкшие к смерти, находили весьма неудобным видеть, как пациенты, находившиеся в расцвете сил, уходят от несчастных случаев, потому что им не удавалось спасти их. Доктор Чжоу уставился на бесстрастное лицо Лин Жаня. Он не мог удержаться, чтобы не погладить его и не спросить: – В первый раз?

– Хм? Лин Жань был ошеломлен на мгновение, прежде чем медленно кивнул головой.

– Не думай слишком много об этом. Смерть – обычное дело. Врачи похожи на тех, кто открывает и закрывает дверь. Если мы сможем отослать одного из них от двери смерти, то будем считать, что нам повезло. Мы не можем заблокировать дверь. Если дверь будет заблокирована, мир станет хаотичным.

Лин Жань поджал губы и сказал: – Если бы вы только заняли мое место для СЛР.

– Не было бы никакой разницы – тут же прервал его глупые мысли доктор Чжоу, – Пациент уже умирал, когда был в дороге. Его сердцебиение остановилось более чем на семь минут, и если бы он выжил, что было одним из миллиона шансов для него, он был бы в вегетативном состоянии. И даже если он очнется от своей комы, он не сможет жить как нормальный человек. Доктор Чжоу ласково утешил Лин Жаня.

– Не думайте, что настоящие коматозные люди могут жить как нормальные, когда они просыпаются, как то, что они показывают вам по телевизору. Вы читали статьи раньше. Есть слишком мало людей, которые способны проснуться и восстановить основные физические функции. Большинство людей даже не могут контролировать свое испражнение…

Доктор Чжоу не мог продолжать, поэтому он сменил тему: – Не было никаких проблем, когда ты только что делал искусственное дыхание. То же самое было бы, если бы я занял твое место. Знаете ли вы, почему директор отделения Хо всегда говорит: «Вы должны сначала полностью избавиться от болезни, если хотите спасти жизнь»?

– Почему же?

– Потому что все жизни нельзя спасти, – сказал доктор Чжоу, обнимая Лин Жаня. Когда он увидел, что выражение его лица осталось прежним, он не мог не спросить: – О чем ты думаешь?

– Раньше... Пациент, его шея была обожжена солнцем.

– Что?

– Он скорее всего был человеком, который часто находился на свежем воздухе, – Лин Жань протянул руку и указал на свою шею. Три пуговицы у воротника рубашки под белым халатом были аккуратно застегнуты.

Доктор Чжоу был ошарашен. Некоторое время он молчал, потом вздохнул: – Пойдем в ресторан семьи Шао после работы. Мы можем выпить и лечь спать.

– Хирурги не должны пить.…

– О, черт возьми.

Примечание переводчика :

[1] Верховный Бхагават: религиозный буддийский титул, возникший из брахманизма.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 94**

94 глава: Случайная встреча

Ресторан семьи Шао был расположен на улице знаменитого переулка уличной еды Юнь Хуа. Уличные продуктовые аллеи обычно имели своих клиентов, направлявшихся с востока и выходивших через запад. Каждую ночь они были битком набиты людьми. В результате две улицы, выходящие на север и юг, постепенно заполнялись ресторанами. Ресторан семьи Шао располагался на северо-западе. Это было хорошее место. Расходы на еду в ресторане семьи Шао были где-то в середине диапазона. Там была открытая кухня с большими стеклянными панелями, закрывающими кухонную зону. Их фирменные блюда были поздними ночными закусками, такими как барбекю и быстрорастворимые говяжьи потроха. Доктор Чжоу вошел вместе с Лин Жанем. Он держался с легкостью человека, хорошо знающего дорогу в это место. Когда он вошел в дверь, крикнул: – Хозяин Шао, вас ждут два гостя!

– О, старина Чжоу, ты опять здесь? Я бы никогда не ошибся в этом крике, – хозяин Шао вытер руку о фартук и вышел из кухни, которая располагалась у одной из стен ресторана. Он вышел и с улыбкой сказал: – Давно тебя не было.

– Я был занят, – сказал доктор Чжоу с улыбкой.

Лин Жань украдкой взглянул на доктора Чжоу.

Доктор Чжоу бесстыдно представил Лин Жаня: – Это мой новый коллега, доктор Лин.

Хозяин Шао уже заметил интерна раньше и вежливо вручил Лин Жаню визитную карточку. Он сказал с улыбкой: – Я Шао Цзянь. Поскольку вы друг доктора Чжоу, вы получите тридцатипроцентную скидку, когда снова придете в ресторан семьи Шао.

– Не слушай его. Все врачи из больницы Юнь Хуа, которые приезжают сюда, получат тридцатипроцентную скидку. Доктор Чжоу намеренно открыл Лин Жань правду.

Хозяин Шао усмехнулся, – Все врачи, которые придут сюда, получат от меня тридцатипроцентную скидку.

Лин Жань взял карточку с именем и озадаченно огляделся. Он никогда не слышал о ресторане, который бы так тепло принимал врачей и даже давал им скидки. Врачи работали до изнеможения, и у них никогда не было времени выйти на улицу и поесть. Старшие врачи имели представителей по продаже лекарств, которые платили за их питание, и они никогда не приходили в такие маленькие рестораны, как эти. Они обменялись несколькими обычными приветствиями, прежде чем хозяин Шао усадил доктора Чжоу и Лин Жаня за столик у окна. Они могли наблюдать за пейзажем снаружи, и интерьер самого ресторана был очень светлым и просторным. Доктор Чжоу заказал еду, прежде чем налить себе чаю.

Затем он снова сел и произнес несколько слов, чтобы дать ответ на невысказанный вопрос Лин Жаня, – Хозяин Шао – наш пациент.

– С какой болезнью он обращался?

– Всевозможными. Он часто посещает несколько отделов, – доктор Чжоу пошевелил пальцами, как будто вел непринужденную беседу. Он продолжил и сказал “" когда больница Юнь Хуа начала оказывать помощь тем, кто страдает врожденными пороками сердца, родился хозяин Шао. Он родился с дефектом межжелудочковой перегородки. Можно сказать, что это самый стандартный из врожденных пороков сердца. Когда он учился в начальной школе, он участвовал в прыжках в высоту, но во время этого процесса он приземлился за пределами матраса и сломал лодыжку. В то время ортопедическое отделение больницы Юнь Хуа только начало обеспечивать внутреннюю фиксацию нержавеющей стали как форму лечения. Опять же, он был одним из первых, кто использовал это лечение. Позже он подрался, и в результате ему удалили почку. Возможно, это был первый случай удаления почек, который наш нефрологический отдел выполнил в тот момент, когда они стали независимым отделением в больнице.

Доктор Чжоу снова заговорил с большой фамильярностью о состоянии Шао, – Излишне говорить, что он постоянный посетитель эндокринологического отделения. Когда было создано ревматологическое отделение, у него уже диагностировали ревматоидный артрит. В последние несколько лет, сразу после того, как мы купили лапароскопы, он слег с аппендицитом. Позже отделение кардиологии запустило свою программу интервенционной кардиологии. Ему вставили стент в артерию после того, как у него развился атеросклероз. Как только мы купили компьютерную томографию, у него появились кисты печени и камни в желчном пузыре. В первую неделю после того, как мы настроили аппарат МРТ, мы обнаружили опухоль. К счастью, это была всего лишь доброкачественная опухоль…

Лин Жань слушал с открытым ртом и сказал: – Как можно диагностировать у человека столько болезней?

– Мы провели огромную медицинскую проверку на нем раньше. Двести человек из примерно десяти отделов однажды изучали его в течение всего дня, но так и не смогли прийти к каким-либо выводам. Он просто подхватил большую часть своих болезней, потому что ему не повезло. Я имею в виду, что если человеку не повезет, он получит замораживание мозга даже при употреблении холодной воды. Наука и медицина не содержат ответов на все вопросы. Лин Жань усмехнулся.

Доктор Чжоу сказал: – Старый Шао – образцовый пациент больницы Юнь Хуа. Несмотря на то, что он подхватил больше болезней, чем вы когда-либо видели в своей жизни, он все еще держит голову высоко с улыбкой на лице. Когда он болеет, он отправляется в больницу, а когда его выписывают, он возобновляет свой бизнес. Когда он болен, он остается в больнице, если это необходимо, и он будет проходить операции, если они необходимы. Когда его выпишут, он будет вести свои дела, если сможет. Если отделение здравоохранения временно закроет его магазин из-за того, что он заразился инфекционными заболеваниями, он будет заниматься этим соответственно…

– Твои говяжьи потроха уже здесь! – хозяин Шао достал конус из нержавеющей стали. Двадцать или тридцать бамбуковых палочек были воткнуты в его домашний тонкий арахисовый соус. Лин Жань смутно разглядел в соусе два свернутых куска говяжьего рубца. Он бросил несколько тревожных взглядов на хозяина Шао. Тот улыбнулся, ничуть не удивившись. Шао спросил доктора Чжоу: – Вы рассказываете ему эту историю?

– Мы только начали, – сказал доктор Чжоу.

– Не слушай вздор старого Чжоу. Мне просто не везет, и я легко попадаю в аварии. С моим телом все в порядке.

Хозяин Шао громко рассмеялся. Он велел им наслаждаться едой и вернулся на кухню. Лин Жань внезапно понял, почему хозяин Шао был так щедр к своим клиентам-врачам. У этих врачей было больше шансов стать постоянными клиентами босса Шао. Постоянные посетители, которые слышали его истории, часто были слишком напуганы, чтобы есть его еду.

– Попробуй это. Говяжьи потроха босса Шао очень вкусные. Это секретный рецепт их ресторана…

Доктор Чжоу схватил два куска, не раздумывая. Лин Жань тоже взял немного, поколебавшись пару секунд. Действительно, это было вкусно. Сами говяжьи потроха имели очень жевательную текстуру, но они были безвкусными. После того, как говяжьи потроха были погружены в тонкий арахисовый соус, пикантный аромат говяжьих потрохов был выведен на поверхность.

– На каждом столе стоит ведерко с соусом. После того, как мы закончим есть говяжьи потроха, мы можем просто добавить больше говяжьих потрохов.

Доктор Чжоу продолжал: – Остатки соуса будут выброшены, старый Шао хорош в этом.

Лин Жань что-то проворчал в знак согласия, но, похоже, не слишком охотно. Действительно, он был настоящим интровертом. Доктор Чжоу искал тему для светской беседы, – Почему вы пришли сегодня в реанимацию? Неужели больше нет пациентов с повреждениями сгибателей сухожилий?

– Я хотел попробовать контролировать кровотечение голыми руками, – прямо ответил Лин Жань.

Доктор понимающе кивнул, – Навыки нужно отрабатывать. Если вы этого не сделаете, ваши навыки станут ржавыми. Но я не видел, чтобы ты пользовался ими сегодня.

– Подходящих пациентов не было.

– Истинно. У нас могут быть пациенты в течение дня, и в то время как вы думаете, что видите некоторые болезни или травмы каждый день, они в конечном итоге все исчезают в воздухе, когда вы нуждаетесь в них больше всего. Доктор Чжоу усмехнулся.

– Все в порядке. Ресторан семьи Шао – отличное место. В прошлый раз, когда я искал определенные медицинские случаи, но не мог их найти, я сидел здесь. Иногда я случайно натыкаюсь здесь на другого врача, и у него будет идеальный медицинский случай, который я искал.

– Здесь много докторов околачивается, верно?

– Именно. Кроме того, есть еще хозяин Шао. Он каждому все рассказывает.

Доктор Чжоу отпустил шутку, заставив Шао, который только что принес им блюдо с барбекю, покачать головой.

– Старина Чжоу, если ты еще раз пошутишь о моем ресторане, я больше не дам тебе скидку, – сказал хозяин Шао.

– Вот, тамариск барбекю. Если вам не хватает, пожалуйста, возьмите больше.

– В вашем ресторане довольно легко встретить людей со всеми видами болезней. Вы помните тот раз, когда врач из гинекологического отделения пришел и сказал, что прошло очень много времени с тех пор, как он столкнулся с поперечным случаем ребенка? В тот день, на самой этой улице, у беременной женщины отошли воды. Он сделал кесарево сечение на месте…

– Это был особый случай…

– И было это в другое время…

Доктор Чжоу уже вовсю болтал, когда из толпы за окном раздался внезапный крик. Хозяин Шао, доктор Чжоу и Лин Жань вытянули головы и выглянули наружу. Они видели, как несколько человек бежали с ножами, а другие преследовали их. Дежуривший на перекрестке полицейский достал свою дубинку. Он направил его на группу людей и что-то крикнул. В то же время мужчина с ножом врезался полицейскому в грудь, не в силах остановиться. Когда он повернулся, чтобы бежать, на груди и животе полицейского уже виднелось красное пятно крови. Лин Жань, доктор Чжоу и хозяин Шао ошеломленно уставились друг на друга.

– Иди, иди.

Три секунды спустя Лин побежал, и нервозность доктора Чжоу исчезла. Они выбежали из ресторана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 95**

95 глава: Расслабьтесь

– Мы врачи из больницы Юнь Хуа, – представился доктор Чжоу, чтобы облегчить больному дискомфорт.

– Есть еще один раненый. Он там, и он подросток, – полицейский одной рукой давил на его рану, а другой старательно указывал на место.

– Я пойду туда и поищу его, – предложил доктор Чжоу.

Лин Жань кивнул, глядя на рану полицейского. Затем он поговорил с хозяином Шао, который подошел, – Принесите мне бутылку спирта высокой плотности.

– У меня есть Йодофор, – спокойно ответил хозяин Шао, возвращаясь в магазин. Он достал из-под кассы аптечку и большую бутылку лекарства. Лин Жань удивленно взглянул на босса Шао.

Обычные люди, как правило, не в состоянии закончить использовать литр Йодофора самостоятельно. Конечно, хозяин Шао, вероятно, купил его на основе опыта. Если бы он регулярно использовал большое количество Йодофора, покупка большего количества за один раз, естественно, была бы дешевле.

Шум людей, кричащих в окрестностях, жар, вызванный толпой, которая пришла посмотреть на сцену, и хаотические мысли, которые наводнили его ум – все было заблокировано в тот момент, когда Лин Жань открыл аптечку первой помощи.

Для него, кто так долго был интерном в отделении неотложной помощи, обычная рваная рана от ножа не была большой проблемой. Раньше, когда он проводил хирургическую обработку и наложение швов, он также сталкивался с такими же рваными ранами. Однако рана прямо перед его глазами казалась немного глубже…

Тем не менее, Лин Жань не терял бдительности.

После пребывания в отделении неотложной помощи в течение двух недель, понимание человеком несчастных случаев изменяется в своей основе. Пациент в хорошей форме может внезапно впасть в критическое состояние, в то время как пациент, который, казалось бы, умирает, может стать достаточно здоровым, чтобы приветствовать вас в коридоре через несколько дней…

Лин Жань не видел раны на животе полицейского. Он мог только наблюдать и строить предположения, пока просил ножницы. После того как он простерилизовал ножницы, аккуратно и быстро снял с полицейского форму. Затем он вылил большое количество Йодофора на поверхность раны. Хозяин Шао наблюдал за Лин Жанем, когда молодой врач наливал Йодофор в бутылку, щеки первого начали подергиваться. Лин за один раз вылил треть всей бутылки, прежде чем неохотно остановился.

Его поступок был точно таким же, как это популярное замечание в рекламной индустрии : «Мы знаем, что половина денег, которые мы потратили, потрачена впустую, но мы не знаем, какая это половина».

Врачи были такие же, особенно врачи из отделения неотложной помощи. Было неизбежно, что много расходных материалов будет потрачено впустую. Но кто мог знать, какая часть была потрачена впустую? Если бы врач мог провести крупномасштабный эксперимент или провести качественное и количественное исследование взаимосвязи между количеством Йодофора и инфекцией, вовлеченной в тысячи и более людей в течение десяти-двадцати лет, он мог бы опубликовать хорошую статью или диссертацию…

Йодофору не потребовалось много времени, чтобы смыть пятна крови. Лицо бравого полицейского сейчас было бледным, но неизвестно, было ли это вызвано страхом или потерей слишком большого количества крови.

– Все в порядке, – Лин Жань вспомнил о пациенте, который проснулся от сердечно-легочной реанимации (СЛР) ранее в тот же день, – Ваша рана несерьезна, – сказал он.

– Это не серьезно? – голос полицейского был немного хриплым.

– Да, ты точно не умрешь, – голос Лин Жаня звучал абсолютно уверенно. Говоря это, он передал Йодофор боссу Шао и дал ему знак, чтобы он сам вымыл руки.

– «Умереть»?! – подумал про себя полицейский.

Скорее всего, это было связано с тем, что прилив адреналина постепенно угасал, но полицейский, наконец, начал понемногу ощущать боль.

– Если я не умру, то обязательно арестую ублюдка, который ударил меня ножом собственными руками. Какой идиот! Он даже не знает, как убить человека. Лин Жань протянул руку и надавил на рану полицейского. Он мог бы имитировать телевизионные шоу и использовать ткан

ь, предпочтительно чистую марлю, чтобы плотно прижать рану пациента, для остановки кровотечения. Однако – это был не самый лучший способ. Это считалось наиболее подходящим способом решения неотложных дел для обычных людей, которые никогда не проходили медицинскую подготовку.

Оставляя в стороне тот факт, что было чрезвычайно трудно контролировать внутреннее кровотечение, и что внутреннее кровотечение было одинаково фатальным для других серьезных ран, действие давления на саму рану также могло бы вызвать вторую травму. Раненые могли только молиться о удаче и надеяться, что оказанное давление не позволит им достичь жизненно важных целей.Однако у Лин Жаня было еще много вариантов.

Он сначала применил свой навык физического осмотра, чтобы исследовать живот пациента, прежде чем сделать какие-нибудь выводы. Лин Жань продолжал полоскать руки, чтобы предотвратить любые инфекции, которые могли произойти, когда он выполнял контроль кровотечения голыми руками.

Хозяин Шао смотрел, как свежая кровь безжалостно хлещет из полицейского. Он был встревожен, но у него не было другого выбора, кроме как убедить себя, что это необходимо. Тем временем он обратился к лежащему на земле полицейскому: – Доктор Лин – коллега доктора Чжоу. Доктор Чжоу из отделения неотложной помощи. Доктор Лин, вы ведь тоже из отделения неотложной помощи, верно?

Лин Жань кивнул и сказал: – Да.

– Вот видишь, я прав. Доктор Лин – врач из отделения неотложной помощи, так что проблем не будет. У нас нет причин для беспокойства. Когда мы прибудем в больницу Юнь Хуа, о вас позаботятся доктор Лин и доктор Чжоу. Вы сэкономили время скорой помощи, чтобы приехать и забрать вас. Теперь ты в безопасности.

– Я хочу поехать в больницу Юнь Хуа, – получив напоминание, полицейский быстро заговорил и повторил: – Больница Юнь Хуа.

Он знал, что машины скорой помощи Юнь Хуа работают по принципу близости и учитывают разумные требования пациентов. Однако существовала также высокая вероятность того, что его отправят в ближайшую районную больницу, несмотря на его просьбу, и он не сможет выздороветь, если получит там лечение.

– Мы едем в больницу Юнь Хуа. Мы определенно едем в больницу Юнь Хуа! – хозяин Шао взял полицейского за руку и сказал: – Доктор Лин, тот, кто осматривает вашу рану, и доктор Чжоу, тот, кто пошел вперед, – это врачи из больницы Юнь Хуа. Вы можете быть уверены…

На способность полицейского думать, очевидно, повлиял тот факт, что он потерял слишком много крови. Он наблюдал за движениями Лин Жаня, разговаривая с хозяином Шао.

– Он действительно просто осматривает мою рану, Ар... Ар!!

Однако, как только полицейский расслабил мышцы живота, Лин Жань внезапно погрузил два пальца в рану. В то же время хозяин Шао закричал: – Что за черт?! Эта твоя хватка просто безумна! Отпусти сейчас же! Поторопись и отпусти! Ты собираешься раздавить его!

Лин Жань облегченно вздохнул. Окружающая среда в брюшной полости была относительно сложной. Важные органы, такие как печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и легкие, имеют одинаковый уровень защиты. Единственным другим важным органом, который имеет другой уровень защиты, были мышцы, которые имели слой кожи, чтобы защитить его. Определение того, умрет ли человек от удара ножом, будет в основном зависеть от положения ножа в теле и состояния, доступного для выполнения экстренного лечения раненого. Конечно, самым легким органом для ранения была селезенка. Это была также главная проблема, с которой Лин Жань столкнулся в настоящее время. Он использовал свой палец, чтобы надавить на ножку селезенки с соответствующей силой и немедленно остановил сильное кровотечение из селезенки, сделав это со странной легкостью.

По правде говоря, тот же самый процесс был бы применен, даже если бы пациент лечился на операционном столе. Причина была в том, что к тому времени, когда они вошли в операционную, брюшная полость была бы полностью заполнена кровью, вызванной внутренним кровотечением. Было бы очень опасно непосредственно обрезать селезенку кровоостанавливающими

щипцами. Хирург случайно убил бы пациента, если бы они обрезали не ту часть, потому что они не могли ясно видеть. Таким образом, они должны были сначала подождать, пока ассистент выполнит аспирацию и отсосет кровь, чтобы очистить хирургическое поле, прежде чем они смогут использовать кровоостанавливающие щипцы. И если хирург хотел высосать всю кровь, ему нужно было использовать свою руку, чтобы захватить селезенку.

Поэтому контроль кровотечения голыми руками также считался основной хирургической процедурой в абдоминальной хирургии. Если бы оценивание было применено,это было бы рассмотрено как контроль кровотечения новичка голыми руками.

– Как мне к вам обращаться? – после того как Лин Жань обнаружил, что проблем больше нет, он приступил к стандартной процедуре. Полицейский почувствовал головокружение, испуг и неловкость одновременно, когда сказал: – Цзан Чжао.

– Чжань Чжао[1]? Четвертый по рангу оруженосец королевской гвардии? – Лин Жань посмотрел на возраст полицейского. Он чувствовал, что не похож на того, кто родился в то время, когда судья Бао прославился на всю страну. Поэтому Лин Жань сказал: – Я сделаю физический осмотр вашей головы.

– Цзан... это Цзан, Ц-З-А-Н…

– Хм... – Лин Жань сжал одной рукой ножку селезенки четвертого по рангу оруженосца королевской гвардии и погрузился в глубокие раздумья, – Я помню, что этот человек безвольно упал на землю, закрыв руками живот. Я не помню, чтобы он ударился головой... Голоса толпы, обсуждавшей что-то между собой, стали гораздо громче. Идеальный уровень контроля кровотечения голыми руками работал отлично. Даже люди, не имеющие ни малейших медицинских познаний, могли бы с первого взгляда сказать, что кровотечение на животе полицейского постепенно замедлялось, пока почти не прекратилось.

– Хозяин Шао, Доктор Лин! Хозяин Шао, Доктор Лин! – мужчина кричал, он побежал в их сторону.

– В чем дело? – хозяин Шао заставил толпу зевак расступиться в разные стороны.

– Доктор Чжоу... доктор Чжоу сказал, что у вас есть аптечка первой помощи. Он хочет, чтобы вы передали ее ему, или ... или послали туда доктора Жаня, – у мужчины на шее был шарф. Он тяжело дышал. Было очевидно, что он также был владельцем постоялого двора неподалеку.

– Зачем доктору Чжоу понадобилась аптечка первой помощи? Чего он хочет от доктора Лин? – кончики пальцев Лин Жаня были тверды и неподвижны, ни малейшего движения. Хотя он и говорил о себе в третьем лице, это было совершенно естественно.

– Он сказал, что не может остановить кровотечение... ему нужно... вскрыть желудок. А также, что я могу попросить доктора Лин остановить кровотечение, – человек, который пришел сюда, не мог думать о термине «лапаротомия» в тот конкретный момент. Лин Жань обдумывал это в течение двух секунд и сказал: – Мы пойдем туда. Хозяин Шао, у вас есть тележка, которая может перевозить людей? Пожалуйста, отправьте нас туда. «Нас», о которых упоминал Лин Жань, звали Цзан Чжао и он сам. Молодой доктор догадался, что доктор Чжоу не может определить место кровотечения, и попросил Лин Жаня помочь ему. Либо это, либо то, что он хотел сделать исследовательскую лапаротомию, чтобы обнаружить проблему и решить ее.

Всякий раз, когда они сталкивались с пациентами с травмами живота, первое, что приходило в голову законным хирургам, определенно было: «Должен ли я выполнить исследовательскую лапаротомию прямо сейчас»? Преимущества выполнения исследовательской лапаротомии были бесчисленны. Это был самый интуитивный шаг. После вскрытия брюшной полости нужно было просто залатать все отверстия и зашить все сломанные части. Это было просто и понятно, и это принесло хорошие результаты. Число последствий, очевидно, было не так уж мало, но это было ничто, по сравнению с потерей жизни.

Если бы они были в совершенно другой обстановке, возможно, доктор Чжоу использовал бы кухонный нож для выполнения лапаротомии без вопросов. Он был лечащим врачом в отделении неотложной помощи более десяти лет. Хотя немного ленив, его навыки и опыт все еще соответствовали стандарту. Он стал

кивался со многими случаями, связанными с открытыми ранами живота. Просто гигиена маленького переулка уличной еды была поистине ужасной. Не хватало медикаментов для дезинфекции. Даже имеющийся алкоголь может быть поддельным. Насильственное выполнение лапаротомии может быть сопряжено с большим риском.

Самым важным было то, что доктор Чжоу знал о способности Лин Жаня контролировать кровотечение голыми руками, и он тоже способен делать это очень хорошо. Следовательно, почему он должен выбрать лапаротомию на месте?

Меньше чем через полминуты хозяин Шао вытащил двухколесную тележку, которая использовалась для перевозки овощей. Несколько человек из толпы подошли, чтобы помочь полицейскому забраться на тележку. Затем они позволили Лин Жаню тоже забраться на телегу. После этого эти люди толкали тележку вместе, прилагая усилия вместе, быстро направляя Лин Жаня и Занг Чжао на главную улицу всего этого района. Лин Жань следил за своими руками, постоянно контролируя количество крови, вытекающей из Цзан Чжао. Зеваки толкнули тележку, и хозяин Шао последовал их примеру. Тем временем, все больше и больше зевак начали следовать за тележкой с платформой. Все большее число прохожих держали свои телефоны поднятыми, когда они записывали видео со всех сторон в надежде добавить красочный штрих к их опустошенному кругу друзей.

Примечания К Переводу:

1. Чжань Чжао: вымышленный персонаж в китайской классике уся семь героев и пять кавалеров. Прозванный "Южным героем", он являетсяправедным странствующим рыцарем с невероятными навыками боевых искусств, часто помогая префекту Бао Чжэну поддерживать справедливость. Император Ренцонг Сун сделал его королевской гвардией 4–го ранга и дал ему титул “Королевский кот” за его быстрые движения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 96**

96 глава: Может ли он сделать это?

«Сенсационная устрица», расположенная на улице аллея еды, была рестораном барбекю, который в первую очередь фокусируется на подаче морепродуктов. Главной достопримечательностью были свежие устрицы, доставляемые непосредственно из Чжаньцзяна. Каждый вечер эти свежие устрицы перемещались на обочину дороги. Владельцы магазинов вскрывали устриц, когда те ревели во всю глотку. Столы и стулья медленно заполняли всю пешеходную дорожку, чтобы магазин мог расширить свой бизнес. Сегодняшняя ситуация была немного уникальной.

Несколько столов, которые первоначально стояли на тротуаре, были объединены вместе. Доктор Чжоу сидел на столе, положив ноги на табуретку. Его собственная одежда служила заменой подушкам. Доктор прижал руки к животу раненого подростка. Кровь, казалось, не собиралась останавливаться. Она продолжала медленно и неуклонно вытекать из живота подростка, окрашивая одежду доктора в темно-красный цвет. Эта кровь продолжала стекать по столу, прежде чем капнуть на табуретку и замочить землю. Доктор Чжоу начал нервничать. Время от времени он оборачивался и задавал один и тот же вопрос: – Где «скорая помощь»? Скажите им, что раненый страдает от сильного внутреннего кровотечения…

Владелец магазина был раздражен и расстроен. Его ответ был почти таким же каждый раз, когда он отвечал доктору Чжоу:

– Скорая помощь застряла в пробке. Они сказали, что скоро прибудут.

Доктор Чжоу был одновременно взбешен и смирился. Может быть, сейчас он и спасает чью-то жизнь, но он действительно разрушает бизнес владельца магазина. Владелец магазина почти ничего не говорил об этом и даже сотрудничал. Во всяком случае, он был только раздражен и иногда показывал свое неудовольствие, делая сердитое лицо. На самом деле это было не так уж много по сравнению со всем остальным. Дун Цзиньу было только шестнадцать. Он не был особенно обеспокоен своим затруднительным положением. Он даже говорил доктору:

– Ничего страшного, не волнуйтесь. Это всего лишь одна колотая рана. Я видел, как люди уходили от многочисленных ударов ножом. Ничего страшного. Врачи зашивают их, и через пару дней они выйдут из больницы.

– Я являюсь врачом, – доктор Чжоу стиснул зубы. Он не хотел ничего больше, чем вдаваться в технические подробности того, как ножевые ранения могут меняться, как небо и земля. «Если бы человека ударили ножом в толстую кишку в правой верхней части живота, он все равно смог бы добраться до больницы живым, хотя сама рана поставила бы его в критическое состояние. Если бы человека ударили ножом в толстую кишку, фекалии загрязнили бы брюшную полость и покрыли бы большой сальник, и это было бы очень неприятно, но по крайней мере, этот человек все еще мог бы жить. Но сейчас? Кто, черт возьми, знал, где этот подросток был зарезан и как? Я могу только быть уверен, что ни одна артерия не была перерезана, но с такой кровью, как эта, они вполне могут быть перерезаны». К сожалению, доктор Чжоу не мог объяснить это подростку.

Если бы он объяснил это ясно, подросток немедленно отказался бы от жизни, даже если бы не был напуган до смерти. Невежество может, по крайней мере, подарить ему жизнь еще на несколько минут.

– Эй, доктор, пусть он сам надавит на рану. Помоги нам с перевязкой. Молодой человек схватил стул и сел, сложив руки на груди, когда он позвал доктора Чжоу. Доктору Чжоу не нужно было поворачивать голову, чтобы понять, кто говорит.

– Я видел твои раны, – холодно ответил он, – Но не могу перевязать их сейчас. Если я сейчас ослаблю давление, состояние пациента может ухудшиться. Ему пришлось произнести последнюю фразу, потому что в противном случае он боялся, что кто-нибудь силой оттащит его.

– Эй, эй, эй, если это кровотечение причинит мне проблемы в будущем,я приду за тобой, – молодой человек был так же беззаботен, как и всегда, даже не забывая просить у окружающих глотков пива. Доктор Чжоу действительно был обеспокоен этим высказыванием. Что, если этот парень придет к нему и причинит ему неприятности в будущем? Строго говоря, тепер

ь он занимался медициной нелегально, поскольку медицинская лицензия врача действовала только в зарегистрированных больницах. Согласно действующему законодательству, медицинское обслуживание вне больниц не допускается. Обычные люди не были бы слишком обеспокоены этим, но больницы или медицинские бюро не оставили это без внимания.

К тому времени люди будут обвинять вас, поднимая знамена и крича через громкоговорители на публичных демонстрациях. Руководителям больницы было бы все равно, если бы врач спас чью-то жизнь. Во всяком случае, они предупредили бы этого врача, прежде чем отнять у него право на получение любой формы оценки в этом году для бонусов или повышений…

Все было не так уж плохо. В худшем случае ему придется ждать два года, чтобы получить свою оценку и навсегда иметь более низкую зарплату, чем его коллеги…

Доктор Чжоу теперь было невероятно расстроен. Неприятности часто приходили в ресторан семьи Шао, но пациенты относились к ним с большим пониманием. Кроме того, хозяин Шао чаще всего был источником чрезвычайной ситуации, и отношения между врачом и пациентом были довольно хорошими. Хозяин Шао был добросердечным человеком и обладал серебряным языком. Врачам даже не нужно было сверяться с его медицинской картой. Главные врачи увидят его лицо и скажут: – Ах, опять ты, старый Шао?

Доктор Чжоу уже много лет находился в отделении неотложной помощи. Он улыбался всякий раз, когда встречал старых пациентов вроде хозяина Шао. Это молодые люди действовали ему на нервы. Они всегда заставляли его чувствовать, что на его плечах лежит огромная ответственность. Однако современная медицина не стала бы лучше только потому, что врачи чувствовали бы большую ответственность за них. Всегда находились те, кого отправляли в отделение неотложной помощи, кто мог пострадать от неожиданных травм или даже умереть. Доктор Чжоу посмотрел на подростка, который медленно слабел. Он отчаянно спросил:

– Доктора Лин уже нашли? У нас уже есть аптечка первой помощи?

Он не был очень гибким врачом и не знал, как использовать предметы первой необходимости для оказания первой помощи…

Дун Цзиньу теряет сознание из-за потери крови. Крики доктора Чжоу, казалось, на мгновение взволновали его.

– В последний раз, когда моего старшего брата госпитализировали, ему прислали апельсины. Мы пытались съесть их, но нас прогнали прежде, чем мы успели закончить…

Доктор Чжоу сильно надавил на рану одной рукой, а другой коснулся пульса мальчика. Наконец он решился и сказал: – У него ничего не получится. Хозяин, дайте мне нож шеф-повара.

– Эй, все в порядке? – владелец Сенсационной устрицы был толстым человеком в черной рубашке и носил нить звездно-лунных бус Бодхи [1] в попытке прикрыть свой выпирающий живот. Он не придал этому особого значения и протянул ему тазик, в котором было именно то, что доктор Чжоу только что попросил его приготовить: две бутылки вина, полированный нож для разделки рыбы и два белых полотенца. Доктор Чжоу выдавил из себя гул. «Как все может быть хорошо»?

С имеющимся у него оборудованием, если он не выполнял лапаротомию, то все было хорошо. Но если он действительно пойдет вперед и сделает лапаротомию, то действительно может попасть в беду. Если семья Дун Цзиньу была разумной и не из тех, кто способен причинить какой-либо хаос или неприятности, то возможно, они могли бы снять его с крючка. Иначе, даже если бы он не вышел из схватки мертвым, с него все равно содрали бы кожу живьем. Если бы были другие варианты, доктор Чжоу определенно выбрал бы их. Он не хотел причинять никаких неприятностей… Однако время, отведенное на принятие решения, быстро закрывалось.

– Дезинфицировать. Хозяин, открой вино, – доктор Чжоу все еще давил на рану.

Хозяин что-то промычал в знак согласия. Он схватил бутылку Лучжоу Лаоцзяо [2] своими толстыми пальцами и вскрыл.

– Цена двух бутылок вина составляет более ста юаней. Это за мой счет. Не говори, что я, старый Сюэ, ничего не сделал и позволил ему умереть. Это лучшее, что я могу сделать.

Доктор Чжоу кивнул, принял решение и глу

боко вздохнул. Он сказал: – Хозяин Сюэ, вы рыцарь, мы просто должны делать все возможное в таких ситуациях.

Пока он говорил, доктор Чжоу медленно положил Дун Цзиньу на стол, взял бутылку Лучжоу Лаоцзяо и вылил ее на рану. В воздухе витал аромат вина. Это также заставило толпу поблизости, которая держала свои тарелки и шампуры, дернуть носами. Женщина, которая уже записала много видео, быстро сменила позу и начала снимать новое видео. Доктор Чжоу мог только притворяться, что не замечает ее действий. Проработав в отделении неотложной помощи столько лет, он уже давно научился жить под бдительным оком семьи и камеры, а тем более человека, который любил записывать вещи, чтобы поделиться ими с друзьями.

После того, как бутылка белого вина была опустошена, доктор Чжоу снова заговорил: – Хозяин Сюэ, извините за беспокойство, но пожалуйста, откройте еще одну бутылку вина.

– Окей, – хозяин Сюэ перед тем, как открыть бутылку, передвинул болтающиеся бусы с груди на спину.

Доктор Чжоу как раз собирался налить спирт, когда услышал, как Лин Жань прокричал ему: – Подожди, оставь немного для меня, чтобы я вымыл руки.

Услышав этот голос, доктор Чжоу, который долгое время заставлял себя сохранять спокойствие, наконец-то смог расслабиться. Он чувствовал себя так, словно только что принял таблетку Скелаксина (миорелаксанта). Телевизионные драмы часто имели много сцен врачей, выполняющих лечение вне больницы, но это было не так в реальной жизни. На самом деле, врачи всегда сталкивались с различными проблемами, даже когда они были в больнице, и у них не было выбора, кроме как обратиться за помощью к врачам второго ряда. А если у врачей второго ряда возникнут проблемы, которые они не смогут решить во время дежурства, они вызовут врачей третьего ряда... если есть выбор, какой идиот позвонит своему начальнику в два часа ночи, сообщит ему плохую новость и попросит его прийти на работу как можно скорее?

Таким образом, по сравнению с контролем кровотечения голыми руками Лин Жань, который показал, что он был довольно надежным в последний раз, когда он использовал его, было бы очень проблематично и опасно, если бы доктор Чжоу выполнил исследовательскую лапаротомию на улице.

– Приведи его сюда, – голос Лин Жаня прозвучал громко и отчетливо. Вслед за этим раздался звук бортовой тележки, а также еще больше зевак и людей, которые записывали все, чтобы поделиться со своими друзьями.

Тележка-платформа была тележкой, которую обычно видели в уличном продовольственном переулке. Владельцы магазинов часто использовали его для перевозки посуды и мусора. Это были простые люди, которых часто можно было увидеть в уличном продовольственном переулке, и лавочники, которые часто полагались на них, чтобы купить еду и заработать деньги. Эти записывающие видео были завсегдатаями уличного продовольственного переулка. Полностью осознавая это, владельцы магазинов часто использовали их для фотографирования, продвижения своего бизнеса и увеличения доходов. Хозяин Сюэ посмотрел на сцену, которая была в несколько раз оживленнее, чем обычно, прежде чем он уставился на редкое кровавое зрелище на своем столе. Наконец, его взгляд переместился на лицо Лин Жаня, и в его голове возникла идея.

– Иди, возьми из магазина несколько рекламных плакатов и расклей их. Поставьте столько, сколько сможете, – крикнул хозяин Сюэ и сам бросился в магазин. Он схватил вымпел с надписью «Сенсационная устрица», держа его обеими руками, побежал за доктором Чжоу. Сверкая глазами и глядя на людей, записывающих эту сцену, поднял флаг вверх, убедившись, что он находится в пределах видимости объективов камер.

– Что здесь происходит? – с помощью двух услужливых и восторженных членов толпы доктор Чжоу наконец опустил почти потерявшего сознание Дун Цзиньу на плоскую тележку.

– Истинный разрыв селезенки, – сказал Лин Жань.

Среди трех типов разрыва селезенки истинный разрыв можно назвать самым смертельным и опасным для жизни. Во многих случаях пациент умирал еще до того, как попадал в больницу, в то время как другие на

ходились в глубоком кататоническом шоке. Доктор Чжоу был безмолвен: – Может ли он сделать это?

Потерявший сознание полицейский попытался открыть глаза и запечатлел в памяти лицо доктора Чжоу.

Примечание переводчика :

Звездно-лунные бусы Бодхи: тип буддийских четок. Традиционный инструмент, используемый для подсчета. Колличество раз повторяется мантра, дыхание во время медитации, подсчет простираний, или повторения имени Будды.

Лучжоу Лаоцзяо: знаменитый китайский ликер, сваренный из ферментированного сорго.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 97**

97 глава: У меня есть машина

– Я смотрю, как врачи спасают людей в переулке уличной еды.

– Полицейский и молодой хулиган были зарезаны одновременно. Так кто же из них должен быть спасен первым?

– Мы подумывали поужинать перед походом в ночной клуб, и никогда бы не подумали, что шоу на улице может оказаться гораздо более захватывающим, чем увеселительное заведение.

– Мы видели невероятно красивого парня.

Те, кто записал несколько видеороликов и спамил свой круг друзей, прилагали много усилий, чтобы опубликовать свои выражения, фотографии, видео, а также свои селфи.

С поверхности, входная дверь «Сенсационная устрица» казалась абсолютно мирной. Внимание Лин Жаня было сосредоточено на Дун Цзиньу, которого везли на телеге. Одной рукой он все еще держал живот Цзан Чжао, а другой схватил бутылку Йодофора и вылил остатки на тело Дун Цзиньу. Лин Жань не пропустил ни одного места, включая грудь. Он остановился только тогда, когда опустошил бутылку.

Хозяин Шао почувствовал, как его сердце сжалось от боли, когда он увидел, как Лин Жань израсходовал всю бутылку Йодофора. Независимо от того, насколько дешевым был йодофор, он должен был использовать свои собственные деньги, чтобы купить его. Если бы он хотел продать десять шпажек говяжьего рубца за двадцать юаней, ему пришлось бы сначала потратить два юаня и восемьдесят центов на сырье. Покупка им бутылки 2,2 фунта Йодофора была равносильна покупке сырья для ста шпажек говяжьего рубца. Продав эту сотню шампуров, он мог затем использовать заработанные деньги, чтобы снова купить сырье и сделать больше говяжьих потрохов и снова продать их все. Повторяя этот процесс, и не занимая много времени, прежде чем сможет погасить долг, который он задолжал больнице в последний раз, когда его госпитализировали…

Доктор Чжоу привык к этому: – Я подозреваю, что у него повреждена печень, и он потерял довольно много крови. Он скоро впадет в шок и... не приезжает скорая помощь… Лин Жань слушал молча. Он начал пальпировать, как и раньше. Затем он вынес общее суждение, используя свой медицинский осмотр на уровне специалиста. Доктор Чжоу тоже не сердился на Лин Жаня, игнорируя его. С самого начала своего обучения хирурги уже постоянно воспитывались с таким понятием: «Никому не доверяй, и сам проверяй»!

Было слишком много медицинских инцидентов, которые произошли из-за того, что врачи доверяли суждениям других врачей. Лин Жань был готов выполнить контроль кровотечения голыми руками. Естественно, он не мог принять суждение доктора Чжоу за чистую монету.

– Помогите мне вымыть руки, – Лин Жань завершил первый этап диагностики так быстро, как только смог. Затем он протянул правую руку, которая была свободна на данный момент, и попросил доктора Чжоу налить йодофор и спирт, чтобы продезинфицировать область от его руки до локтя. После того, как все было сделано, Лин Жань взял теперь уже продезинфицированный кухонный нож. Одной рукой он держал рукоять ножа и целился в рану, как будто держал скрипичный смычок.

– Держите его крепче, – голос Лин Жаня звучал холодно и спокойно. В его голосе не было слышно ни малейшего волнения.

Доктор Чжоу инстинктивно толкнул подростка вниз. Он видел, как врач вонзил в него нож, а затем с силой разрезал прямую мышцу живота подростка. Лин Жань больше не беспокоился о том, что за этим последует наложение швов. После того, как он дважды опустил нож, рана расширилась. В тот момент, когда он отбросил нож, он протянул руку и сказал: – Алкоголь.

Оставшаяся половина спирта была выпита, и он смыл пятна крови на руке Лин Жаня. Прежде чем алкоголь успел испариться, Лин Жань погрузил правую руку в рану Дун Цзиньву. Только в этот момент доктор Чжоу понял, что делает Лин Жань. Поскольку область кровотечения у Дун Цзиньву была глубоко внутри, а поверхностная область раны была узкой, Лин Жань не мог протянуть руку в рану, поэтому он должен был сделать ее больше.

– Аргх... фу.... – у Дун Цзиньву уже было головокружения от потери крови. После временного обезболивания алкоголем в течение более десяти секунд под

росток начал яростно сопротивляться. Доктор Чжоу позвал на помощь. Половина его тела была поднята высоко в воздух, когда он изо всех сил старался удержать подростка на месте. Несколько зевак мужского пола взяли инициативу на себя, чтобы двинуться вперед, и они прижали плечи и бедра Дун Цзиньву. Локоть Лин Жаня продвинулся еще на несколько миллиметров в тело Дун Цзиньву, прежде чем тот остановился. Затем он начал ощупывать все вокруг.

– Печень разорвана, – Лин Жань сделал лишь краткое заявление. Кровь, хлынувшая из раны, начала замедляться.

Доктор Чжоу прислонился задом к тележке, прежде чем поднять голову и посмотреть на Лин Жаня. Его уже переполняло изумление. В этот момент левая рука врача была внутри живота Цзан Чжао, а его правая рука была внутри живота Дун Цзиньву. Лин Жань выглядел напряженным, но доктор Чжоу знал, что он сейчас делает что-то невозможное.

Главные хирурги, которые часто стояли рядом с операционным столом, имели опыт контроля кровотечений голыми руками. Иногда, когда нож уходил по касательной, из раны пациента хлестала кровь. В то время они даже не успели бы найти марлю. Использование руки для остановки кровотока напрямую было их лучшим вариантом в этих ситуациях. В конце концов, контроль кровотечения голыми руками без установки хирургического поля был чем–то обычным.

Исследовательская лапаротомия была фактически актом разрезания желудка и листания внутренних органов пациента один за другим, чтобы найти точку кровотечения, и это был самый основной метод поиска точек кровотечения. Опытным врачам обычно не нужно было переворачивать все внутренние органы вверх дном только для того, чтобы найти точку кровотечения. Как только они увидели поток крови, им просто нужно было протянуть руку, немного пошарить, и они обычно могли найти точку кровотечения. Конечно, иногда им не удавалось ее обнаружить, но даже в этом случае еще не поздно было бы выполнить исследовательскую лапаротомию.

Однако, по сравнению с контролем кровотечений голыми руками, с которым доктор Чжоу был знаком, мастерство Лин Жаня явно принадлежало другой сфере. Когда он вспомнил, какие знания Лин Жань получил от своей семьи, он посмотрел на хозяина Шао, который был не слишком далеко от них. Затем, доктор Чжоу внезапно поднял мысль в своем уме: «Интересно, что испытывали пациенты клиники Лоуэр-Грув»?

– Где скорая помощь? – Лин Жань раскинул обе руки в стороны, и каждая рука давила на определенного пациента. Он был полностью измотан.

Многие зрители радостно подбежали к повозке. Они вставали слева и справа от него. Доктор Чжоу достал свой мобильный телефон и начал убеждать медиков поспешить на место. Некоторое время спустя он сказал: – Вся улица была занята придорожными киосками. Это мешает скорой помощи, чтобы проехать, но они должны прибыть в ближайшее время.

Доктор Чжоу немного поколебался и сказал: – Мы могли бы взять машину и поехать в больницу сами. Пока он говорил, взгляд доктора Чжоу был прикован к лицу хозяина Сюэ.

– Хозяин Сюэ, мы можем ненадолго воспользоваться вашей машиной?

– Это спортивный автомобиль, – хозяин Сюэ похлопал себя по животу, прикрытому черной рубашкой и ниткой бус Бодхи. Он был счастлив, что ему дали возможность похвастаться этим.

– Ауди ТТ. Задние сиденья не могут вместить более двух человек.

Хозяин Сюэ немного потряс своими четками Бодхи, окидывая взглядом толпу.

– Хозяин Шао, ваша машина здесь?– единственным человеком, которого доктор Чжоу знал в этом районе, был Шао Цзянь.

Хозяин Шао спокойно убрал пустую бутылку Йодофора. Пока все отвлекались, он воспользовался случаем и тоже убрал две бутылки «Лучжоу Лаоцзяо». Затем он сказал: – Я одолжил свой «Фольцваген», а «Королла» еще не вернулась после сбора товара.

– Да ладно, ты же владелец ресторана, по крайней мере купи себе «Вулинг», – Доктор Чжоу был полностью истощен морально и физически в течение дня. От его тела разило потом, он был взволнован, но не мог пожаловаться на это. Все, что он мог сделать, это немного поворчать, прежде чем снова заговорить с окружающими.

– У ког

о есть машина? Автомобиль, который может вместить трех человек и отправить пациента в больницу? – Если так пойдет и дальше, то они не смогут этого сделать.

Независимо от того, насколько совершенным был контроль кровотечения голыми руками Лин Жаня, он был способен только замедлить кровотечение. Они все еще должны были выполнять необходимые процедуры на пациентах. Никто в округе не ответил доктору Чжоу. Он снова позвал на помощь. Но ситуация оставалась прежней. На этот раз некоторые даже повернулись и ушли.

Доктор Чжоу горько улыбнулся и сказал: – Давайте вытолкнем тележку на улицу и встретимся с машиной скорой помощи по дороге. По крайней мере, таким образом мы можем позволить пациентам добраться до скорой помощи раньше. У нас здесь может быть большая группа людей, но никто не хочет помочь. В каком гнилом мире мы живем.

Лин Жань лишь хмыкнул в знак согласия. Он встал на одно колено, прочистил горло и сказал: – Все, нам нужно отправить двух пациентов в больницу Юнь Хуа для срочного лечения. Если мы доберемся туда хотя бы на минуту раньше, их шансы выжить будут намного выше. Я надеюсь, что те, у кого есть автомобили, могут помочь. Мы будем нести расходы на уборку. В прошлом месяце Лин Жань провел сотню операций по методу М-Тан. Средняя стоимость выполнения одной операции составляла от четырехсот до пятисот юаней. Поскольку он все свое время тратил на операции, он почти не тратил наличных в тот месяц. Поэтому в тот момент Лин Жань чувствовал себя невероятно богатым, просто основываясь на деньгах на своем банковском счете. тривиальная сумма, которая будет стоить от очистки автомобиля, на самом деле не беспокоила его.

Звуки людей, делающих фотографии, снова поднялись в этом районе. В этот момент одна дама смело заговорила, и на ее щеках появился слабый румянец: – Я могу одолжить вам свою машину.

Лин Жань немедленно двинулся, чтобы принять ее предложение, но прежде чем он успел заговорить, женщина средних лет крикнула ему: – Моя машина припаркована перед домом. Теперь мы можем двигаться.

– Задний ряд моего внедорожника очень просторный. Это идеально подходит для вас!

Это сказала другая невысокая женщина средних лет.

– У меня «Мерседес-Бенц» G-класса, – оттуда вышла пожилая дама. Она взяла за руку застенчивую девушку и сказала: – Моя дочь проводит тебя туда. Заднее сиденье можно сложить. Это даже не будет проблемой для четырех человек, чтобы лечь там.

С мощью «Мерседес-Бенц» G-класса, старая леди смогла выиграть себе несколько драгоценных секунд. Она указала направление, и кто-то подтолкнул тележку к нему. Через мгновение оба пациента и два врача уже сидели в заднем ряду машины. Застенчивая девушка мягко нажала на педаль газа и медленно выехала с ночного рынка. После этого они поспешили в больницу. Лин Жань вздохнул с облегчением. Затем он улыбнулся доктору Чжоу и сказал: – Вокруг все еще есть добрые самаритяне.

Его мотивы были просты. Он просто хотел выразить свою благодарность за руководство доктора Чжоу в этот день. Доктор Чжоу сухо усмехнулся…

Никто не знал, проснулся ли Дун Цзиньу от боли или от тряски мчащейся машины. Он открыл глаза и огляделся, прежде чем спросить: – Где я?

Доктор Чжоу подробно объяснил: – Мы направляемся в больницу. Все будет хорошо, когда мы приедем.

Дун Цзиньу заставил себя улыбнуться. Затем он сказал: – Я так и знал. Я уже говорил это раньше. Один удар – это мелочь. Два шва – это все, что нужно, чтобы все снова стало хорошо.

Лицо доктора Чжоу мгновенно потемнело.

Примечания К Переводу:

1. Wuling: марка автомобиля, производимого и продаваемого компанией Wuling Motors. Здесь в контексте это просто означает большой автомобиль с возможностью вместить больше товаров и людей. Эта компания производит двигатели, автомобили специального назначения, а именно мини–электромобили, грузовики и автобусы, а также другие автозапчасти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 98**

98 глава: Не забудьте сдать экзамен

Когда они появились в отделении неотложной помощи, Лин Жань отправил двух пациентов в операционную. Он отклонил приглашение остаться и провести операцию. Абдоминальная хирургия все еще оставалась для него неизведанной территорией. Лин Жань, возможно, и хотел бы присоединиться к ней, но он был не в том состоянии, чтобы это сделать. Работая целый день, и после того, как он протягивал руки в течение многих часов, теперь было почти невозможно поднять их. Даже если бы у него была энергетическая сыворотка, он даже не смог бы хорошо управлять ретрактором, если бы стоял у операционного стола с его нынешним состоянием.

Приняв душ в операционной, Лин Жань снял с себя окровавленную одежду. Он тщательно ее сполоснул, переоделся в халат и подтянул брюки вокруг талии. Положил мокрую одежду в пластиковый пакет, решив отнести ее домой. Скрабы плохо сидели, потому что все они были сделаны в одном размере. После того, как хирурги забирали скрабы из операционной, их бросали в ведро, чтобы работники по уходу забирали их для очистки и стерилизации. Те, кто был слишком толстым, слишком худым, имел слишком большой бюст или слишком длинные ноги, обнаруживали, что эти скрабы не подходят к их телам.

Лин Жань был одет в белый халат поверх халата и держал в руке пластиковый пакет. Он был готов отправиться домой. Он не собирался идти в общежитие. Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн в последнее время дежурили допоздна, но все равно продолжали болтать в общежитии. Он не сможет отдохнуть, если пойдет туда. У доктора Чжоу был похожий план. Оба врача были одеты в белые халаты поверх синих. Они улыбнулись друг другу в отделении неотложной помощи и покачали головами.

– Завтра я возьму выходной, – сказал Лин Жань сестре Лю, сидевшей за столом медсестры.

Это определенно не было обычным порядком вещей. Врачи должны были следовать расписанию, и даже если бы у них был выходной, младшим врачам все равно пришлось бы выполнять обход палат и так далее. Если находишся в состоянии покоя хотя бы полдня – ты удачливый человек. Если не повезет, в конечном итоге провести полдня, выполняя операции. Однако Лин Жань был стажером. Он не должен был быть на дежурстве, и ему нужно было позаботиться только о своих собственных операциях. Даже обход его подопечных проводил Лу Вэньбинь. Он жил свободной жизнью, и эта жизнь была даже более комфортной, чем жизнь лечащего врача. Медсестры, с которыми обычно нельзя было договориться, отнеслись к Лин Жаню по-доброму. Они были готовы отпустить его легко, независимо от того, хотел ли он использовать операционные или не хотел их использовать.

Сестра Лю не стала усложнять жизнь Лин Жаню. Сразу после того, как она услышала его слова, она достала записную книжку и сказала: – Я сделала пометку. Вы можете быть спокойны.

– Так, завтрашняя операция подтверждена? – Лин Жань вспомнил о самом важном деле.

– Нет, пока нет. Я просто позабочусь о том, чтобы не делать никаких приготовлений.

– Подожди. Дай мне подумать об этом, – Лин Жань не мог не колебаться.

Пациенты, которым предстояло «возродиться» завтра, обычно приходили в больницу рано утром. Если Лин Жань этого не сделает, их либо отправят в отделение хирургии кисти, либо в другую больницу. Но если бы он решил сделать это ранним утром, то боялся, что к тому времени его руки не восстановятся. Микроскопическая хирургия была очень тонкой работой. Усталые руки легко могут привести к ошибке.

«Как насчет обеда»?

Лин Жань испытывал искушение сделать это. Однако пациентам, прибывшим утром, пришлось бы ждать слишком долго, пришлось ждать до полудня, чтобы получить свою операцию. Скорее всего, они отправятся в другие больницы. Если бы это было так, то вполне возможно, что все они зря потратили бы свое время, приезжая сюда.

– Людям нужен отдых, – доктор Чжоу больше не мог этого выносить. Он оттащил Лин Жаня в сторону и сказал медсестре Лю: – Уберите операцию Лин Жаня на завтра. Мы только что лечили пациента с тяжелыми травмами живота, когда выходили поесть. Лин Жань остановил кровотече

ние голыми руками более чем на час. Если завтра ему сделают операцию, он будет калекой. Все медсестры, сидевшие за столом медсестры, почувствовали всплеск эмоций после того, как услышали это, и сказали:

– Доктор Лин, не напрягайтесь так сильно.

– Другие врачи начинают жаловаться после двадцати операций в месяц. Доктор Лин, вы уже достаточно сделали.

– Совершенно верно. Доктор Лин, пожалуйста, сделайте перерыв.

– Доктор Лин слишком много работает.

Группа медсестер окружила Лин Жаня и проявила к нему большую заботу. Лин Жань действительно был измотан, как телом, так и умом. Он сказал: – Я хорошо высплюсь и завтра возьму выходной.

– Вот это правильно.

– Хорошо отдохните, доктор Лин.

– До свидания, доктор Лин.

Медсестры чувствовали себя счастливыми, как будто они только что одержали победу над чем-то. Вернувшись к столу медсестры, сестра Лю достала расписание смены.

– Доктор Лин, послезавтра у вас все еще смена, но вы должны отдыхать как можно больше.

– Я здесь! – Су Мэнсюэ намеренно выбежала из операционной, чтобы отправить Лин Жаня. Она тут же подняла руку: – Я приготовила Римскую ромашку и апельсиновое эфирное масло, это хорошо для сна.

– Тогда проблем больше не будет. Су Мэнсюэ, вы можете приготовить еще две чашки кофе для дежурных врачей, – строго ответила сестра Лю. Су Мэнсюэ энергично кивнула и сказала: – Старшая медсестра научила меня готовить кофе с двойным содержанием кофеина.

– Три раза концентрация тоже работает. О, не делайте никакого эспрессо, это надоедливо и дорого. Используйте растворимый кофе, положите четыре пакета из них в чашку. Я не верю, что они все еще будут засыпать после этого. Как только они начнут работать после трех или четырех часов утра, они не будут думать о сне, – сказала медсестра Лю, прежде чем улыбнулась нескольким медсестрам, которые пришли посмотреть на шум.

– Запомните это, вы должны пройти тест на это в будущем.

Медсестры-стажеры кивнули.

– Не забудь про кофе для врачей второго ряда. Положите в три раза больше чайных листьев для тех, кто пьет чай. Не позволяйте им спать, иначе они никогда не проснутся. Но если они не могут спать, это не наше дело, – сестра Лю произнесла еще одну тайну, заставив сестер нахально рассмеяться. Лин Жань и доктор Чжоу покинули отделение неотложной помощи, которое все еще было ярко освещено и заполнено людьми.

Ночью город Юнь Хуа был черным как смоль и холодным. Доктор Чжоу обхватил себя руками за плечи и плотнее запахнул белый халат: – Я помню, что послезавтра у нас обоих смена. Если нам повезет, мы сможем заснуть. Если нет, то мы все еще можем прожить одну ночь без сна. Если вы не можете справиться, просто попросите отпуск. В конце концов, ваши дежурные обязанности были возложены на вас директором отделения Хо. Остальные стажеры даже не дежурят по сменам.

– Все в порядке, я не думаю, что быть на смене утомительно.

– Молодые люди наверняка способны засиживаться допоздна. Доктор Чжоу засмеялся и посмотрел на свой телефон, прежде чем сказал: – Моя машина здесь. Здесь мы расстанемся. Я пойду домой. Затем доктор Чжоу встал на обочине дороги, прямо перед машиной, позволяя фарам машины освещать его, и помахал ему. Блестящий «Мерседес–Бенц» S-класса остановился перед доктором Чжоу.

– Тетя Мяо? – доктор Чжоу увидел старушку на пассажирском сиденье. Она была доброй владелицей машины, которая привезла их ранее. Он не мог не спросить: – Что случилось с большим G–классом?

Пожилая дама открыла дверцу и вышла из машины, прежде чем мягко спросила: – доктор Чжоу, доктор Лин закончил свою работу? Он собирается домой?

Застенчивая девушка, сидевшая на водительском месте, помахала рукой, но она была слишком смущена, чтобы выйти из машины.

– Я уже собрался, – Лин Жань сделал несколько шагов к обочине, чтобы легче было говорить.

Тетя Мяо улыбнулась и сказала: – Почему бы нам не подвезти тебя?

– Я уже вызвал машину.

Пожилая дама улыбнулась и сказала: – Вы можете отменить его. Не намного ли удобнее для нас подбросить вас? И что теперь? Вы боитесь, что мы вытащим вас в отдаленный район,

будем пытать и требовать плату за мойку автомобиля?

Когда он вспомнил, что именно они предложили свою машину и косвенно спасли две жизни, Лин Жань сказал: – Простите, что побеспокоил вас.

– Не за что. Вы можете занять место переднего пассажира. Молодые люди должны чаще общаться.

Тетушка Мяо взяла инициативу на себя, открыла дверь машины и пригласила Лин Жаня на сиденье. Доктор Чжоу колебался. Он не знал, стоит ли ему обойти машину с другой стороны и сесть в нее. Тетушка Мяо кашлянула и сказала:

– Доктор Чжоу, мы можем не пройти через ваш дом.

– О. Доктор Чжоу остановился, смущенный, – Хм, насчет платы за мойку машины, которую мы обещали... Как только вы закончите чистить машину, просто дайте мне номер. Несмотря ни на что, я лечащий врач…

– Неважно. Я попросил локальной сети LAN, чтобы добавить доктора Лин на WeChat. Мы просто позволим молодым людям решить этот вопрос позже.

Тетушка Мяо помахала рукой и пошла на заднее сиденье. Затем она посмотрела вперед с довольным выражением лица. Черная машина исчезла в ночи.

Доктор Чжоу спокойно ждал на обочине дороги. Что-то пришло ему в голову: « Старая тетушка даже не спросила, где мой дом. Откуда ей было знать, что она пройдет мимо того места, где я живу»?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 99.1**

Глава 99

99 глава: Вознаграждение (Часть 1)

Лин Жань проснулся, но, потом снова провалился в сон. Он повторил этот процесс дважды и таким образом проспал до полудня. К тому времени он уже не мог нормально дальше спать, поэтому, наконец, решил выползти из постели.

Боль в руках почти прошла. Теперь у парня была гораздо более ясная голова на плечах. Когда Лин Жань вспомнил вчерашний инцидент, он почувствовал, что теперь он должен научиться быть более способным смотреть на вещи с холодной головой. (ПП: а еще с чистыми руками и горячим сердцем)

Он мог открыть основной сундук с сокровищами, который приобрел прошлой ночью, хотя и не знал точного времени, когда он появился. Лин Жань спокойно и неторопливо принимал ванну. Затем он вытащил из холодильника белую дымящуюся булочку, которую хранил около двух дней, полбутылки заквашенного бобового творога, открытую где-то с месяц назад, два пакета молока, одно соленое яйцо, которое хранилось в течение сомнительного периода времени, и помидор, предположительно выпавший из разорванной сетки. Сначала он поставил все на обеденный стол, а потом съел все за один присест. После этого парень сел перед окном и лениво произнес: – Система, открой сундук.

Серебряный основной сундук с сокровищами внезапно выскочил перед Лин Жанем. Он сиял и сверкал, словно взывая к парню: – Открой меня, Открой меня, Открой же меня.…

Лин Жань слегка приподнял подбородок, давая понять, что собирается открыть его.

Сундук с сокровищами мгновенно открылся, и прямо перед Лин Жанем появилась маленькая сияющая книга.

Он, казалось, даже не был тронут ее великолепным сверкающим видом.

Раньше когда он открывал десять основных сундуков с сокровищами по порядку, все предметы, которые ему там попадались, оказывались энергетическими сыворотками. Учитывая то, что ему постоянно попадалось одно и то же, видимо, пришло время для каких-нибудь новых предметов.

Взмахнув рукой, он открыл книгу умений и смог увидеть в ней ряд слов, которые действовали как напоминание.

[Получен уровень мастера МРТ-анализа по четырем конечностям.]

Лин Жань приподнял брови. В последнее время он успел насмотреться на довольно большое количество МРТ-снимков, особенно на руках. Каждый раз перед операцией он должен был внимательно их прочесть и ознакомиться с результатми. Однако у него не было такого специального навыка, как правильное чтение самих МРТ-снимков. В чем же тогда разница между ним, полным новичком, и мастером расшифровки изображений МРТ-анализа?

Пока Лин Жань думал об этом, в его голову внезапно нахлынул целый поток огромного количества информации.

Стратегия сканирования кисти…

Стратегия сканирования стопы…

МРТ-изображения в сагиттальной плоскости[1], графики коронарной анатомии…

Металл-индуцированные артефакты при МРТ [2], артефакты магнитной восприимчивости[3], просвечивание Т2[4] и вымывание Т2[5]…

Лин Жань разом вспомнил все МРТ-снимки, которые он видел до этого. Затем он сравнил их с информацией в своей голове и каждой ситуацией, с которой он столкнулся во время своих операций. Потребовалось лишь мгновение, чтобы ход его мыслей прояснился.

Техника МРТ-анализа на уровне мастера явно позволила ему получить огромное количество информации про МРТ-сканирование, особенно когда он объединил ее со своим пониманием анатомии верхних конечностей. Эффект получался больше вместе с комбинацией.

Однако этот навык был, возможно, только на уровне новичка или специалиста, когда дело дошло до считывания других частей тела. Тем не менее, у него оказалось куда больше информации, когда дело коснулось чтения снимков МРТ-сканирования всех четырех конечностей разом.

Так было и в том случае, когда речь зашла о сканировании плечевого сплетения[6]. На самом деле Лин Жаню даже не нужно было уметь читать сканы, чтобы получить определенное представление об однородности магнитного поля, контрастности и так далее.

Можно было сказать, что Лин Жань стал способен получать гораздо больше информации об МРТ-изображениях по сравнению со своим прошлым «я».

«Дополнение», которое появилось в его голове об этих четырех конечностях, оказалось очень мощным. МРТ-сканирование и анализ, выполненный прямо под глазами человека, давали два совершенно разных изображения.

МРТ-изображения позволяли медику различать разнообразные структурные ткани с помощью средства просмотра различной плотности цвета на пленке.

Большую часть времени было легко различить структурные ткани. Однако потребовалась бы определенная практика, чтобы четко различать каждую структуру ткани при различных методах сканирования.

Такая практика повлекла бы за собой чтение тысяч или десятков тысяч МРТ-снимков, глубокое знание анатомии человека в виде МРТ-снимков, а также постоянное сравнение МРТ-снимков больных с совершенно здоровыми людьми.

Для обычных врачей это была, пожалуй, та высота, которой они никогда не смогли бы достичь за всю свою жизнь.

Честно говоря, не было никакой необходимости даже строить гипотезы о том, смогли бы такие врачи овладеть чтением сканов. Если они не могли этого сделать, значит, не могли. Все было очень просто.

Время доктора было ограничено. Даже если бы он был готов потратить свое ограниченное время на изучение бесконечных доступных медицинских методов, для него оставалось невозможным достичь удовлетворительных высот во всех аспектах сразу.

Нормальные врачи, вероятно, были бы готовы потратить свои усилия на чтение и понимание рентгеновских снимков и компьютерной томографии.

Конечно же, они хотели бы овладеть таким навыком. На самом деле большинству хирургов было очень трудно даже достичь уровня специалиста в чтении и понимании рентгеновских снимков, а также компьютерной томографии. И гораздо реже им удавалось получить уровень специалиста по чтению МРТ-снимков.

Хирурги в большинстве больниц никогда всерьез не изучали снимки, прежде чем делать небольшие операции.

Так происходило потому, что они получали очень мало информации от сканирования. Информация, которую они могли бы извлечь, читая снимок в течение десяти минут, могла оказаться гораздо меньше, чем установка хирургического поля и осмотр тела пациента в течение десяти секунд. Поэтому многие врачи отказались от детальной интерпретации результатов сканирования. Если они не обнаруживали очевидной проблемы, они просто выполняли операцию.

Наиболее типичной операцией для такого сценария была аппендэктомия, потому что аппендиксы часто выходили из своих мешочков самостоятельно. Если бы существовала пленка, которая могла бы точно определить положение аппендикса, то, естественно, было бы очень просто завершить его резекцию. Однако всякий раз, когда проводилась операция, многие люди решали вскрыть брюшную полость пациента, прежде чем обнаружить аппендикс.

Хирург обычно тратил от двадцати до тридцати минут на поиск аппендикса пациента во время аппендэктомии.

Таким образом, Лин Жань был вполне удовлетворен новым навыком.

Вообще, любой новый навык вполне бы удовлетворил интерна-медика, у которого была плохая медицинская база.

Единственное, чем он был недоволен, так это трудностью объяснения происхождения этого навыка. В клинике Лауэр Грув, к сожалению, не было аппарата МРТ. Поэтому он не мог сказать, что научился этому навыку так быстро, потому что в клинике его отца стоял аппарат, где он научился бы читать МРТ-снимки.

Тем не менее, Лин Жань мгновенно выкинул этот вопрос из головы.

Объяснение? К черту. Не было смысла и необходимости в объяснениях.

На свете существовало бесчисленное множество типов молодых врачей. Те, кто был внимателен, те, кто хорошо учился, те, кто был послушен, те, кто был красив, те, кто был уродлив, те, кто строго следовал правилам и предписаниям, а также те, кто постоянно попадал в неприятности…

Однако, в итоге оставалось только два вида врачей. Один вид был способен лечить болезни, в то время как другой вид был на это неспособен.

– Сына.

– Сынок!

С нижнего этажа послышались голоса Лин Цзечжоу и Тао Пин.

Лин Жань ответил и надел тапочки, прежде чем спуститься вниз. По пути он уважительно кивнул пожилым пациентам, которым делали внутривенное переливание крови, и, в конце пути посмотрел на родителей, только что вернувшихся из магазина.

Госпожа Тао Пин, вероятно, купила себе новую одежду. Она высоко подняла голову и встала в модельную позу, гордо выпятив грудь, чтобы похвастаться своими новыми обновками перед соседями. Лин Цзечжоу одной рукой держал жену за руку, а другой прижимал к себе бумажник. Его бумажник страдал от мучительной опустошающей боли. Но на его лице по-прежнему играла лучезарная улыбка.

– Сынок, мы видели, как ты вчера спасал людей, – Тао пин помахала рукой, позвала подбежавшего Лин Жаня и добавила: – Это даже передавали по телевизору. Твой отец так был рад и горд тобой, что позвал всех соседей в округе, чтобы они посмотрели на то, какой наш сын, все-таки, молодец. Все были в восторге от тебя и всячески хвалили.

– Теперь мой сын вполне способен спасать людей. – Лин Цзечжоу вздохнул, и когда снова заговорил, его сердце переполняла гордость, а в душе собрался целый колодец эмоций. Это показывало, что он не был многословным человеком. Он просто слегка вытер уголки глаз. Оставалось неясным, был ли он тронут мастерством Лин Жаня или же, действительно оплакивал свой пустой бумажник.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 99.2**

Глава 99

99 глава: Вознаграждение (Часть 2)

– Когда я вернулся домой, вы оба уже спали без задних ног.…

– Ты, должно быть, слишком поздно вернулся.

– На самом деле, было не так уж и поздно... – Лин Жань нахмурил брови. Он решил больше не обсуждать этот вопрос.

Лин Цзечжоу дважды прокашлялся и схватил сына за руку. Он потащил Лин Жаня через двор и дважды усмехнулся, прежде чем торопливо сказал: – Мы с твоей мамой проснулись рано утром, и приняли важное решение.

– Какое еще важное решение?- Лин Жань был немного озадачен такими словами.

Лин Цзечжоу серьезно кивнул и сказал: – Видишь ли, наш бизнес немного расцвел в последнее время, так что мы заработали чутка денег. Кроме того, ты неплохо справляешься с работой врача. Да ты даже спас двух человек от смерти прошлой ночью. Один из них – полицейский. Мы с твоей мамой были так счастливы, что почти всю прошлую ночь не спали... Во всяком случае, мы подумывали о том, чтобы вознаградить тебя. Пойдем со мной…

Когда Лин Цзечжоу договорил, он, как раз, вытащил Лин Жаня со двора, а другой рукой взял Тао Пин за руку.

Все семейство обошло свой двор полукругом и очутилось в глухом переулке.

Этот переулок оказался довольно узким. В нем располагались незаконные сооружения, построенные различными предприимчивыми домохозяйствами, такие как склады, используемые для сжигания угля и дров, а также склады, где хранились старые вещи. Иногда молодые люди, покинувшие свои семьи по достижении совершеннолетия, временно оставались в этих зданиях.

Семья Лин тоже последовала этой тенденции и построила два сарая на заднем дворе. Они заперли сараи ставнями. Лин Цзечжоу протянул руку и поднял одну из створок. Он улыбнулся Лин Жаню и сказал: – Учитывая, как тебе неудобно каждый день добираться в больницу Юнь Хуа туда и обратно, мы с твоей матерью хорошенько подумали об этом…

– Ты говоришь об этом именно сегодняшним утром? – попытался подтвердить Лин Жань.

– После того, как мы с твоей матерью тщательно все обдумали... – Лин Цзечжоу продолжал говорить, что давно собирался сказать... Мы решили потратить большую часть наших семейных сбережений на покупку автомобиля!

Лин Жань посмотрел на то, что находилось за ставнями. Там показались очертания в форме автомобиля, покрытого совершенно новым пластиковым листом. Парень был немного удивлен и даже озадачен.

– Ну как, теперь чувствуешь себя особенно счастливым? – Лин Цзечжоу усмехнулся. Вскоре после этого он принял серьезное выражение лица и сказал: – Эта машина для тебя, но я должен пролить на свет несколько вещей. Прежде всего, ты должен водить ее аккуратно, чтобы быть в безопасности, чтобы мы с матерью не волновались. Я не буду напоминать о таких вещах, как пристегивание ремня безопасности, но ты должен хорошо попрактиковаться и отточить хорошие привычки вождения... во-вторых... в-третьих…

Лин Цзечжоу продолжал говорить и объяснять спустя целых три минуты.

– И последнее, но не менее важное: несмотря на то, что наш семейный бизнес немного поднялся, мы все еще остаемся обычной семьей. Это также твоя первая машина. Поэтому не нужно от нас ожидать, что получишь отличную машину на первый раз. У меня всегда была такая мысль, когда я покупал вещи: если я что-то покупаю, это должно быть практично, и должно долго прослужить. Это в еще большей степени относится к автомобилям. Автомобиль для тебя, чтобы ездить, а не для того, чтобы ты его перекраивал и изменял. На этот раз, как твой отец, я попросил кое-кого об одолжении, прежде чем мне удалось купить такую машину. Хотя это и подержанная машина, она все еще считается новой. Это «Джетта», выпущенная всего два года назад. Она еще не претерпела каких-либо серьезных изменений.

Фольксваген Джетта был автомобилем, который мог соперничать с Фольксваген Сантана с точки зрения долговечности. Хотя это был подержанный автомобиль, который стоил всего лишь десятки тысяч юаней, все же, этот автомобиль был способен выполнять свое назначение в качестве хорошего транспортного средства.

Лин Жань кивнул в знак своего понимания. Он не многого ожидал от своей первой машины.

– Хорошо, а теперь приготовься. Барабанная дробь! – Лин Цзечжоу сам изобразил несколько звуковых эффектов ударных. Отец напряг все силы в обеих руках и стянул жесткий пластиковый лист, покрывавший машину. Он подбросил его высоко в воздух и громко спросил Лин Жаня: – Черный – разве это не круто, правда? Позволь мне сказать, что эта подержанная машина была начисто отмыта. И вообще ею довольно легко управлять.

Лин Жань откашлялся и сказал: – Папа, этот Фольксваген, он, как бы, красный.

– А? Должно быть, я поставил его не в тот гараж, – старое лицо Лин Цзечжоу слегка покраснело, как фольксваген перед ним. Он повернулся и посмотрел на жену с надеждой на ее милость и сказал: – Эта машина для твоей матери. Она часто выходит на чайные сеансы. Ей неудобно, если у нее нет машины.

Лин Цзечжоу отбросил жесткий пластиковый лист, который закрывал ему глаза, и сказал Лин Жаню: – Зайди в сарай и посмотри сам. Вот твой ключ.

Лин Цзечжоу бросил ключ от черной «Джетты» Лин Жаню. Затем он достал красивый красный ключ и передал его Тао Пин. Мужчина мягко улыбнулся и сказал: – Может быть, мы сядем в машину и проверим ее сразу? Ну что, прокатимся?

– Да, да! – Тао Пин прыгнула на водительское сиденье.

Лин Цзечжоу сел на пассажирское сиденье и пристегнул ремень безопасности. После этого он сказал: – Заводи мотор медленно. Это новая машина, так что она еще не прошла свой период регулировки. Поэтому тебе не стоит водить машину опрометчиво.

– Да, да. – Тао Пин положила обе руки на руль. Она выглядела очень серьезной, медленно выезжая на "Фольксвагене" из сарая. Она сделала это в образцовой манере.

Лин Жань молчал, стаскивая пластиковое покрытие со своего Фольксвагена «Джетта». Это была черная подержанная «Джетта». Автомобиль казался надежным и простым в управлении, как и описывал его отец.

Бип, бип.

Из Фольксвагена «Джетты» донеслись отчетливые звуки клаксона. Солнечный свет красиво отражался на ярком и чистом кузове автомобиля; он был чрезвычайно блестящим.

Парень смутно услышал смех Лин Цзечжоу и Тао Пин…

Примечания к переводу:

1. Сагиттальная плоскость (продольная плоскость): анатомическая плоскость, которая делит тело на правую и левую части. Плоскость может находиться в центре тела и разделять его на две половины или удаляться от средней линии и разделять его на неравные части. Большинство элементов ирландского танца происходит в сагиттальной плоскости.

2. Артефакты: артефакт, или в некоторых случаях, известный как металлический артефакт, является визуальным артефактом в магнитно-резонансной томографии. Это функция, появляющаяся в изображении, которого нет в исходном объекте. Во время МРТ может возникать множество различных артефактов, некоторые из которых влияют на качество диагностики, в то время как другие могут быть спутаны с патологией. (ПП: МРТ – магнитно-резонансная томография. Способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водорода, а именно, на возбуждении их определённым сочетанием электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.

Артефакты – это искусственные погрешности, допущенные человеком в процессе исследования и значительно ухудшающие качество изображения. Например: двигательные, дыхательные, артефакты от глотания, моргания, случайных неуправляемых движений (тремор, гипертонус)).

3. Артефакты магнитной восприимчивости (или просто артефакт восприимчивости): относятся к различным артефактам МРТ, которые разделяют искажения или локальное изменение сигнала из-за локальных неоднородностей магнитного поля от различных соединений. (ПП: это просто наличие металлических объектов в зоне сканирования, или в прилежащих зонах. От пирсинга до кардиостимулятора и т.д.)

4. Т2-Просвечивание: В тканях с очень длинным временем релаксации Т2-сильный сигнал можно ошибочно принять за ограниченную диффузию (ПП: иногда на мониторах диффузию можно спутать с опухолью, но диффузия ей не является). Т2-просвечивание происходит из-за длительного времени распада T2 в некоторых нормальных тканях. (ПП: Т2 – это режим сканирования. Выявление патологических процессов. Он более эффективен, нежели режим Т1 из-за более яркого изображения. ДВИ – диффузно-взвешенные изображения. Метод визуализации Броуновского движения, то есть, «беспорядочного» движения молекул воды в тканях. Диффузия – взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. Например, как молоко в кофе.)

5. Т2-Вымывание: это явление, встречающееся на диффузионно-взвешенных изображениях (ДВИ), которое приводит к тому, что изображения ДВИ (например, B = 1000) кажутся нормальными, несмотря на аномальные карты АЦП (ПП: АЦП – Аналого-цифровой преобразователь. В – это фактор, который измеряет степень диффузного взвешивания. Измеряется в миллиметрах в квадрате, деленных на секунду времени).

6. Плечевое сплетение: сеть нервов, образованных вентральными ветвями нижних четырех шейных нервов и первого грудного нерва (С5, С6, С7, С8 и Т1). Это сплетение простирается от спинного мозга через цервикоаксиллярный канал на шее, через первое ребро и в подмышечную впадину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 100**

Глава 100

100 глава: Металлический шампур

После качественного сервисного обслуживания Фольксваген Джетта выглядел чистым и гладким на ощупь. Смотрелся прямо как новенький.

Лин Жань плюхнулся на водительское кресло. Салон выглядел не совсем так роскошно и не по последнему слову технологий, как хотелось бы, но что можно еще было взять с подержанной первой машины. Сиденье должно было регулироваться вручную, спинка была сделана из ткани, а не из кожи, механизмы также должны были вручную отлаживаться и корректироваться, высота сидений и пространство вокруг них, так же, как и высота салона были относительно небольшими для роста Лин Жаня. Модель машины была немного староватой для возраста парня, да и стиль был относительно старомодным для внешности молодого, но вполне перспективного врача. Несмотря на все это, автомобиль, вроде как, вполне мог выполнять все свои функции езды.

Лин Жань внимательно осмотрел окрестности и осторожно выехал на машине из переулка.

Закрыв за собой ворота сарая, он поздоровался с сестрой Цзюань Цзы, которая жевала свиную рульку. Затем Лин Жань, довольный приобретением, счастливо выехал на дорогу.

Он получил свои водительские права, когда еще учился в школе. После того, как парень их приобрел, в его окружении было несколько студенток, одноклассниц этих студенток или знакомых его подруг, которые могли бы с легкостью одолжить ему свою машину, чтобы он мог водить. Возможно, у него не было особых навыков вождения, но, все-таки, Лин Жань был вполне способен справиться с городским движением.

Фольксваген Джетта был отмыт до такой степени, что отливал благородным черным блеском. Опустив боковое стекло машины, парень почувствовал легкий туманный ветерок. Лин Жань обратил взор на шумный город, и внезапно ему в голову пришла идея: «Если бы у меня была своя собственная машина скорой помощи с личной операционной внутри, я мог бы ездить на ней из города в город. Я же смогу путешествовать в то время, пока буду выполнять операцию. Звучит как довольно хорошая идея».

Возможно, ему даже удалось бы найти для этого партнера или помощника.

Лин Жань подумал, что босс Шао показался бы ему хорошим кандидатом. Пока босс Шао вел бы машину, парень мог бы встречать своих пациентов одного за другим и делать им операции в заднем отсеке. Он просто брал бы с них немного денег, чтобы прокормиться и покрыть дорожные расходы. Как только ему надоело бы делать операции, он бы пересел за руль и наслаждался пейзажем всей своей Родины...

После того, как Лин Жань всерьез задумался об этом, он вдруг почувствовал, что сильно проголодался. Поняв, что рабочее время подходит к концу, парень просто поставил машину в подвал больницы Юнь Хуа и крикнул Чэню Ваньхао: – Эй, вы оба, как насчет съесть немного говяжьих потрохов?

– Я, вообще-то, малость занят тем, что спешу закончить свои медицинские записи. О каких таких говяжьих потрохах ты говоришь? – слабым голосом протянул Чэнь Ваньхао.

– Семейный ресторан «Шао» в переулке уличной еды. Они продают говяжьи потроха и барбекю, которые просто восхитительны на вкус, пальчики оближешь, – Лин Жань помолчал немного и добавил: – Тебе не нужно будет платить за машину и еду.

Усталость Чэня Ваньхао, казалось, улетучилась вмиг, будто с работой уже было покончено, и можно было со спокойной душой бежать отдыхать. Он встал и сказал: – Подожди меня. Я буду там через десять минут. Дай знать Ван Чжуан Юну, хорошо?

Оба врача побежали вниз по лестнице друг за другом, и они были удивлены, увидев Лин Жаня, выходящего из машины со стороны водителя.

– Что за машина и откуда она взялась?

– И какая же девушка одолжила тебе ее?

Лин Жань махнул рукой: – Мой старик купил ее для меня. Садитесь же быстрее.

.....

\*В ресторане семьи Шао.

В ресторане царил нескончаемый поток людей, которые сновали туда-сюда, из двери и в дверь. Очередной поток посетителей заполонил собой маленький ресторанчик до отказа.

Людям, которым негде было даже присесть, казалось, было все равно. Они просто продолжали, столпившись, стоять у входа, окружая собой дымящийся гриль для барбекю. (ПП: он наверняка был побольше, чем простой дачный мангал или круглый закрывающийся мангал типа «Egg» с датчиком температуры снаружи. В целом выглядит, как большой гриль с раздувающимися углями внутри и множеством решеток для поточной жарки мяса).

Господин Шао Цзянь стоял рядом с грилем для барбекю. Над его головой висел огромный вытяжной колпак. Также возле него стояла воздуходувка (ПП: это обычно ручной вентилятор для раздувания углей, но, видимо, для ресторана используется такой, который ставится на пол и дует сам, типа пушки) и он держал в руках почти сотню шампуров для барбекю. Он был весь мокрый от пота, пока посыпал еду специями и жарил ее на гриле.

Бушующее пламя поджаривало нежное, мягкое мясо. Из жаровни доносился благоухающий аромат тмина и перца чили, к которому примешивался запах дыма, который воспарял над огнем и распространялся по всей округе, привлекая своим дивным сильным ароматом все больше голодных клиентов.

– Ладно, держи свои пятнадцать шампуров.

– Вот тебе сорок шампуров.

– Десять шампуров готовы.

Шао Цзянь улыбался и раздавал всем шампуры с нанизанным на них мясом. Затем он взял у продавца еще сотню шампуров и воткнул их острыми кончиками в решетку для барбекю, убедившись, что все они лежат строго по своим местам.

Затем он разложил мясо на решетке для барбекю. Шао Цзянь шагнул вниз, взмахнул рукой, и пламя вспыхнуло над тонкими ломтями мяса, растекаясь по решетке. Раскрасневшиеся щеки Шао Цзяня раскраснелись, напоминая собой алые угли.

– Маленькие шампуры для мяса... Сегодня мы продаем свежесрезанные ломтики баранины; шампур всего за два юаня. Для тех, кто хочет оплатить по сканеру QR-кода, пожалуйста, пройдите вправо. Те, кто хочет расплатиться наличными, пожалуйста, пройдите налево. Пожалуйста, возьмите сдачу сами, – пробормотал Шао Цзянь несколько фраз, прежде чем склонил голову и сосредоточился на жарке мяса.

Его кулинарные навыки были на превосходном уровне. Этого было более чем достаточно, чтобы справиться с самым примитивным и основным методом приготовления пищи – барбекю.

Хотя его тело не выглядело таким уж каменным и сильным, он все равно прекрасно использовал свои навыки, чтобы легко перемещать сотню шампуров с жареным мясом между двумя руками. Гостей это позабавило. Еда пахла замечательно и была великолепна на вкус…

Над его головой висели два жидкокристаллических телевизора, транслировавших новости с новостного канала города Юнь Хуа.

Было слышно, как красивая, светлокожая ведущая восторженно кричала: – Мы здесь, в знаменитом семейном ресторане Шао в городе. Благодаря быстрой реакции основателя ресторана господина Шао Цзяня, для перевозки пациента и врача была использована тележка с плоской платформой, обычно используемая для покупок продуктов. В противном случае двум раненым пришлось бы отложить лечение…

– Господин Шао Цзянь отказался от работы своего магазина в часы пик и не пожалел сил на спасение раненых...

– Господин Шао, я слышал, что Ваше тело очень слабое. В детстве у Вас был врожденный порок сердца. Члены Вашей семьи были в долгах, потому что они должны были оплатить Ваши медицинские расходы. Могу я узнать, что Вы чувствовали, когда Вам пришлось прервать работу в час пик и вместо этого отправиться спасать раненых?

Лин Жань и другие, вошедшие после того, как они припарковали свою машину, с любопытством посмотрели на новостную ленту, так же как и другие пешеходы.

Новостная версия босса Шао была одета в белую форму шеф-повара, а на голове у него был поварской колпак. Его голос был громким и ясным: – У меня нет на этот счет никаких мыслей. После того, как я увидел, что раненый полицейский упал передо мной, я немедленно вызвал врача и поднялся, чтобы помочь…

Камера пронеслась над местом происшествия, а репортаж включал несколько видеозаписей, записанных зеваками.

На видеозаписях Лин Жань сидел с опущенной головой и проводил ряд необходимых действий, чтобы спасти жизнь и не потерять ни минуты драгоценного времени. Шао Цзянь расправил плечи и поднял глаза, протягивая Лин Жаню Йодофор и спирт для дезинфекции. Вокруг них было большое количество плакатов с рекламой, использованных для того, чтобы полностью скрыть вывеску «Сенсационная Устрица» и название магазина. Естественно, плакаты были неизбежны, так как они нуждались в целях соблюдения конфиденциальности, или, хотя бы, уединения.

Босс Шао, очевидно, знал, что камеры будут снимать только один интересный ресторан.

Все посмотрели на босса Шао на экране, а затем на босса Шао перед грилем. Он был весь в поту, как будто попал под дождь. Они были готовы щедро раскошелиться.

Некоторые обедающие покупали только несколько шашлыков мяса, но бросали в кассу 100 или 200 юаней наличными.

Шао Цзянь сделал вид, что ничего не заметил.

Он просто сосредоточился на приготовлении барбекю и раздаче мясных шашлыков. Он много работал, чтобы оплачивать счета.

В семейном ресторане Шао, который обычно оставался незамеченным на улице, внезапно увеличилось количество посетителей. Это вполне можно было сравнить с обычным количеством посетителей в переулке уличной еды.

Мало того, что люди приходили посмотреть на Шао Цзяня из восхищения после просмотра новостей, но были и такие, кто просто хотел попробовать хорошую еду. А еще находились люди, которые пришли, чтобы разыскать молодого красивого доктора из новостей.

Шао Цзянь прекрасно управлялся со всем, что его окружало, и умело все уладил.

Возможно, скопилось настолько много людей, что они не могли поместиться в магазине. Однако Шао Цзянь заранее вытащил гриль для барбекю и сразу же привлек внимание людей восхитительным запахом барбекю.

Даже если человеку не хватало места, чтобы присесть, он все равно мог стоять и спокойно съедать с шампура по четыре-пять маленьких кусочков мяса.

Независимо от мотивов, каждый испытывал определенное удовлетворение у дверей кулинарной обители Шао Цзяня.

– Босс Шао, дайте нам пятьдесят шампуров, - с улыбкой поприветствовал его Лин Жань.

– А? Лин Жань, ты здесь, – глаза босса Шао загорелись, и он немедленно закричал: – Эй, все, доктор Лин Жань – это тот, кто спас вчера человека. Он из госпиталя Юнь Хуа, и его техники совершенно удивительны.

Плотоядные массы предсказуемо вытащили свои мобильные телефоны.

Лин Жань уже давно привык к тому, что его окружают зеваки. Он подождал, пока ему принесут шашлык, и спокойно съел его, чувствуя себя очень непринужденно.

С его появлением бизнес семейного ресторана Шао стал развиваться еще лучше и быстрее.

Ван Чжуан Юн и Чэнь Ваньхао тоже ели, пока их рты не покрылись жиром от вкусного мяса.

– И правда, так приятно иногда наесться мясом до отвала после тяжелого рабочего дня, – выразил свои чувства Чэнь Ваньхао.

– Нет-нет. Не ходить на работу и ощущать истинный вкус мяса во рту – это самое лучшее, поскольку Лин Жань здесь, – поправил его Ван Чжуан Юн.

Лин Жань бросил пустой металлический шампур в пластиковый контейнер перед собой и сказал: – Постоянно отдыхать невыгодно и не совсем удобно. Было бы неплохо делать одну-две операции каждый день.

Пока они разговаривали, со стороны гриля для барбекю донесся пронзительный крик боли.

Когда Шао Цзянь взялся за металлические вертела, один шампур был повернут к нему острым концом, а не круглым. Он случайно ткнулся ему в тыльную сторону ладони.

Босс Шао без колебаний положил шампур обратно на правую сторону разделочной доски. Он снял правую ногу с вентилятора, а левой рукой выключил вытяжку.

– Молодой Хей, иди сюда и помоги! – крикнул босс Шао.

Через несколько секунд спустя свежая кровь начала медленно стекать по тыльной стороне его руки, которая была проткнута металлическим шампуром.

– Эээм... доктор Лин, мне придется вас побеспокоить, – Шао Цзянь медленно сделал два шага вперед и показал Лин Жаню раненую руку.

– Хм... ладно, пойдем внутрь и займемся лечением. Ваша аптечка, должно быть, все еще там. Вы пополнили свой запас лекарств? – Лин Жань отложил свое жареное мясо.

– Он был пополнен. Я купил две бутылки Йодофора, – ответил Шао Цзянь.

– Этого достаточно. Рана не слишком серьезная. У Вас есть рассасывающиеся нити? Я могу помочь вам наложить внутрикожной шов, и шрам будет меньше. Если, конечно, вы не хотите иметь большой шрам, в этом случае мы будем использовать более толстую нить.

Лин Жань спокойно болтал с Шао Цзянем. Зрители были ошеломлены.

– В наше время нормальные люди уже не годятся для того, чтобы выступать на телевидении, а? – Ван Чжуан Юн бросил в мусорное ведро пустой металлический вертел. Его желание продолжать есть полностью пропало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 101**

101 глава: Сильный и неунывающий босс Шао

– Ян Цзы, помоги мне достать коробку для швов – вон ту, синюю! – снова крикнул босс Шао. Продавец, нарезавший несколько ломтиков баранины, отложил тесак и пошел за маленькой аптечкой первой помощи.

– Нити, которые тебе нужны, все лежит здесь. Я конечно, не против приобрести парочку шрамов, это все рано неизбежно. Со мной все будет в порядке, пока я смогу продолжать готовить барбекю, – возможно, Шао Цзянь и произнес эти слова, но он пристально наблюдал за действиями Лин Жаня. Вполне было понятно, что он немного беспокоился насчет своих будущих шрамов.

Лин Жань сам открыл маленькую синюю коробочку и нашел там марлю, ножницы и еще кое-что. Он открыл новую бутылку Йодофора и сказал боссу Шао, что он собирается начать, прежде чем молча провести процедуру на нем.

Металлические кусочки, вошедшие в тыльную сторону ладони Шао, пришлось вынуть. Рану нужно было промыть, но нельзя было прибегать к использованию анестезии во время операции. Поэтому Шао Цзяну пришлось сжать, что есть силы, зубы и некоторое время потерпеть.

Когда Лин Жань уже собирался зашить рану, он порылся в коробке и спросил: – А анестетика нет?

– Ну, я не управляю больницей... – Шао Цзянь беспомощно улыбнулся.

Лин Жань посмотрел на него своим фирменным взглядом.

– Анестетики достать нелегко. Давайте тогда не будем использовать их сегодня. Некоторые врачи также упоминают, что нехорошо использовать анестетики. К ним легко пристраститься. Просто наложи швы, как есть, – сказал Шао Цзянь, стиснув зубы.

– Ну, я приготовил еще два куска марли, – Лин Жань слегка кивнул головой в знак понимания. Использование анестетика при наложении швов было изначально китайской концепцией. Многие иностранцы не пользовались анестетиками при наложении швов. Конечно, дело было не в том, что иностранцы не боялись боли. Некоторые иностранцы были зависимы от наркотиков в виде медикаментов, и они не решались сделать укол. Между тем в некоторых странах с универсальным здравоохранением не хватало медикаментов, поэтому они не применяли анестетики. На введение анестетиков уйдет три-четыре часа, а некоторые иностранцы просто не могут ждать так долго.

Шао Цзянь спросил, как только уловил ключевое слово: – Зачем тебе так много марли?

– Я боюсь, что если Вы будете сопротивляться, когда все станет слишком болезненным, поток крови увеличится или рана разорвется, – Лин Жань также подозвал к себе Ван Чжуан Юна и Чэнь Ваньхао, которые уже давно ждали его рядом, искренне желая помочь.

Глаза Шао Цзяня расширились.

Привыкнуть к боли – это одно. В конце концов, боль остается болью, как ни назови, и она будет продолжать влиять на людей.

Ван Чжуан Юн и Чэнь Ваньхао были интернами уже несколько месяцев. У них пока не было возможности сшить человеческую кожу. Они были готовы умереть от радостного волнения, но имели возможность только посыпать рану каким-нибудь дезинфицирующим средством и тупо смотреть на Шао Цзяня.

– Доктор Лин, пожалуйста, зашей мне рану сам, – босс Шао Цзянь боялся, что Лин Жань передаст бразды в руки правления остальным для практики. Хотя он часто был предметом для врачей, чтобы практиковать свои навыки, у интернов было слишком мало навыков.

Лин Жань кивнул. Даже если бы Шао Цзянь не упомянул об этом, он все равно зашил бы рану самолично.

Ничего страшного, если бы область для снятия швов и сшивания была чуть больше. В лучшем случае, шрам получился бы немного уродливее. Рана Шао Цзяня была глубокой, и новичкам не пристало практиковаться на боссе Шао.

Лин Жань выбрал относительно толстую нить #0 для шва Шао Цзяня.

Шао Цзянь был человеком, которому нужно было работать, чтобы расплатиться с долгами. Для него было совершенно невозможно праздно ждать, пока восстановятся его десять пальцев. Прочность на растяжение шовной нити должна была быть гарантирована. Конечно, Лин Жаню не нужно было использовать слишком толстую нить. Было бы бессмысленно, если б прочность нити на растяжение превышала прочность мышечной ткани.

Пока босс Шао стискивал зубы и терпел боль, Лин Жань быстро закончил накладывать швы. Это произошло так быстро, что даже босс Шао не успел заметить момента, когда наложение швов закончилось.

Чэнь Ваньхао посмотрел на Лин Жаня глубоким взглядом и сказал: – Лин Жань, ты изменился.

– А? – Лин Жань закончил перевязывать рану.

Чэнь Ваньхао сказал: – В прошлом, когда ты учился в школе, тебя определяли по твоей привлекательной внешности, меня – по моему богатству, а Ван Чжуан Юна определяли как маленькую неженку. Но теперь ты стал работать намного быстрее…

– Эй, как думаешь, я смогу заколоть тебя на смерть этим шампуром? – Ван Чжуан Юн, которого только что называли неженкой, большим и средним пальцами зажал металлический шампур. Три других его пальца взметнулись вверх, и он изобразил рукой жест орхидеи[1].

– Чжуан Юн, ты единственный, кто не изменился. Я не могу долго держаться за свой характер, – Чэнь Ваньхао осторожно надавил на свой металлический шампур. Он вздохнул и сказал: – Забудь об этом. На самом деле я собирался купить машину только после того, как начну работать. Но теперь я думаю, что просто куплю одну заранее. Я предполагаю, что мне придется вытащить все свои карманные деньги, прежде чем я смогу купить BMW 5-й серии...

– У вас нет своего парковочного места, – Босс Шао посмотрел на свою забинтованную руку и расслабился. Он любезно объяснил Чэню Ваньхао: – Зарезервированные парковочные места в вашей больнице предназначены только для дежурных врачей. Вы должны пойти в медицинский отдел, чтобы подать заявление, а интерны не имеют права подавать заявление.

Чэнь Ваньхао был ошеломлен на несколько секунд, и с любопытством спросил: – Откуда Вы это знаете?

– Конечно. Я тоже хотел подать заявку на парковочное место. Там часто не хватало временных парковочных мест... – деловито объяснил босс Шао. После того, как он заметил, что Лин Жань закончил перевязку, босс Шао поблагодарил его несколько раз и сказал: – Еда сегодня для вас троих бесплатна. Ян Цзы, дай им две порции говяжьих потрохов.

Говяжьи потроха были нежными и мягкими, наиболее подходящими для молодых людей.

Лин Жань, Чэнь Ваньхао и Ван Чжуан Юн съели свои ведерки один за другим.

Босса Шао это не беспокоило. Он смотрел, как они съели два ведерка мяса и прикончили еще два.

Стоимость двухсот шампуров была аналогична стоимости двух бутылок Йодофора. Босс Шао все еще был в состоянии покрыть расходы на это.

Кроме потрохов, им постоянно приносили и мясные шашлыки.

Шашлыки в семейном ресторане Шао состояли из маленьких кусочков мяса. Это были свежесрезанные кубики баранины, и главной привлекательностью была их нежность и сочность. Если бы приправа была составлена правильно, она была бы очень популярна среди посетителей.

Многие люди приходили покупать еду, но босс Шао был ранен. Из-за этого возникла нехватка готовых мясных шампуров. Он лишь изредка мог оставить несколько шампуров, потому что остальные быстро отдавались Лин Жаню и остальным.

Все трое не возражали. Пока они ждали потроха, они ели жареное мясо. Пока они ждали жареного мяса, они съели требуху. Потом они выпили немного кока-колы. И почувствовали, что вот-вот попадут в рай.

– Кстати, может, сделать ему прививку от столбняка? – Ван Чжуан Юн вдруг вспомнил об этом, когда набил себе живот.

Босс Шао подошел к ним издалека, прежде чем Лин Жань заговорил: – Мне сделали прививку от столбняка и полную иммунизацию. Остается сделать еще одну инъекцию через десять лет.

– Босс Шао, вы ведь раньше были врачом, верно? – Ван Чжуан-Юн похлопал себя по бедру и сделал жест в форме орхидеи. Он сказал: – Я знаю, что вы определенно изменили свою профессию, потому что быть врачом – это слишком тяжелая работа. Я пишу медицинские записи каждый день до такой степени, что даже моя кожа на руках стала грубой...

...

На следующий день...

Лин Жань приехал на работу на своем черном, вымытом вручную «Фольксвагене Джетта» и попросил организовать ему пять операций. И снова это вызвало дискуссию среди молодых медсестер.

В центре всеобщего обсуждения, естественно, были не пять операций. В последний месяц Лин Жань обычно выполнял по пять-шесть операций в день. Теперь, когда заместитель директора департамента Пан вернулся в Японию, чтобы продолжить свое обучение, а восстановление сгибательных сухожилий в отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа было признано его коллегами, Лин Жань мог увеличить объем своих операций, если бы захотел.

Однако молодых медсестер не особо беспокоили объемы операции Лин Жанья. Их больше беспокоил «Фольксваген Джетта», на котором он приехал на работу.

– Доктор Лин все еще проходит практику, что равносильно учебе в университете. У него уже есть машина, а это значит, что его семья довольно обеспеченная, – серьезно прокомментировала красивая молодая медсестра.

– Я слышала, что доктор Лин ездит на подержанной машине, которая не очень дорогая. Девчонки говорили мне, что его машина похожа на Фольксваген Сантана, – подметила другая не менее красивая медсестра.

– А что плохого в том, чтобы водить подержанную машину? Ее отдраили до скрипучей чистоты. Она может защитить человека от ветра и дождя. Покупка подержанного автомобиля лучше, чем тратить свое состояние на покупку хорошего автомобиля, чтобы произвести впечатление на девушек. Это просто показывает, что доктор Лин – ответственный человек, – добавила третья медсестра.

Когда они услышали ее комментарий, тема интереса для молодых медсестер изменилась.

Несколько девушек, которые отдыхали на посту медсестры, зашли в заднюю комнату и приняли участие в разговоре.

– Доктор Лин мог бы купить машину, на которой он сейчас ездит, если бы использовал гонорар за операцию, который он заработал в прошлом месяце. Так что, может быть, Доктор Лин сам купил эту машину. Ах... покупка автомобиля на свои сбережения – это такой серьезный поступок. Просто слушая его, вы чувствуете себя в безопасности, которая от него исходит.

– Если у доктора Лина есть машина, мы можем поехать с ним, может быть, дело зашло даже дальше. Как это было бы здорово?

– Сначала доктор Лин должен быть готов встретиться с вами.

– В любом случае, доктор Лин присоединился к группе людей, у которых есть машины. Эй, что вы все об этом думаете? Не то чтобы у доктора Лина была машина, но разве его смогут обмануть чарующие, кокетливые сирены из внешнего мира?

Тема менялась так быстро и была так близка к реальности, что сразу заставила всех задуматься.

– Эй, почему бы нам не организовать несколько мероприятий и не потусоваться вместе?

Молодая медсестра Ван Цзя с радостью внесла предложение. Она была старшей медсестрой Лин Жаня, когда он работал в операционной. На работе она часто общалась с доктором Лином. Она могла дотронуться до его руки, когда подавала ему хирургические инструменты, и дотронуться до его широкой груди, когда пыталась вытереть пот. Она практически все сделала, однако никогда не проводила время с доктором Лином вне больницы, и в настоящий момент она была наиболее увлечена своим предложением.

Медсестра Лю посмотрела на них с улыбкой, но решительно сказала: – Собираться за едой запрещено. Не нарушайте правила.

– Тогда мы будем голландцами.

– Голландцы не могут этого делать, – сказала медсестра Лю. – В последний раз, когда кто-то устраивал день рождения в провинциальной больнице, этот человек был предупрежден.

– Предупреждение – это всего лишь предупреждение, – Ван Цзя надула губы.

– Попробуй сказать это старшей медсестре и узнай, не переведет ли она тебя на месяц в ночную смену, – сестра Лю тихо фыркнула.

Группа молодых медсестер не стала продолжать разговор. Они лишь украдкой переглянулись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 102**

102 глава: Девушки нового поколения

После полудня.

Ван Цзя привела себя в порядок полчаса назад, освежила макияж и нанесла легкие тени для век, прежде чем войти в операционную.

Лин Жань подождал, пока все будут готовы, и только потом вошел.

Ма Яньлинь улыбнулся и сказал: – Доктор Лин, операция прошла гладко?

– Все нормально. После того, как я сделал разрез, то, что было внутри пациента, было таким же, как и то, что было видно на МРТ, – у Лин Жаня было очень хорошее настроение.

Когда-то он не мог понять МРТ-изображений. Большинство клиницистов были примерно такими же, как он; внешне они выглядели так, как будто внимательно изучали его, но на самом деле они просто притворялись. Главным справочником было текстовое описание, предоставленное отделом медицинской визуализации.

Лишь немногие врачи стали бы тщательно изучать снимок, прежде чем смогли бы получить общее представление о состоянии пациента. Результаты их анализа могли бы быть не так хороши, как получение объяснений от отдела медицинской визуализации.

Клиницистов, которые действительно могли бы понять МРТ-сканирование, было довольно мало. На самом деле, даже профессиональные врачи из области медицинской визуализации также должны были проводить долгосрочные исследования и показания, чтобы запомнить опорные линии различных частей, изучить расчеты параметров и так далее. Конечно, у хирурга в отделении хирургии оставалось бы значительное преимущество, если бы он мог понимать МРТ-сканирование.

По сравнению с рентгеновским излучением и рентгеновскими лучами высокой плотности, получаемыми с помощью компьютерной томографии, МРТ-сканирование проводилось с помощью аппарата, обнаруживающего электромагнитные поля в молекулах воды, и они позволяли врачам почти полностью понять физическое состояние пациента. Из сводки показателей смертности во многих больницах следует, что многие пациенты умирали от повреждений, и эти повреждения часто отражались на сканировании. Однако клиницисты обычно просто беспокоились о проверке своих собственных суждений, а отдел медицинской визуализации часто давал заключение только на основе сканирования, и поэтому им никогда не удавалось обнаружить повреждения заранее.

Лин Жань освоил МРТ-анализ уровня мастера для четырех конечностей, который можно было использовать для формирования образа сухожилия в его сознании во время сшивания сгибательного сухожилия. Буква «N» в «ND» означала, что изображение было больше, чем 3D.

После того, как Лин Жань прочитал результаты МРТ-сканирования, он смог не только увидеть внешние характеристики сухожилия со всех сторон, но и понять внутреннее состояние сухожилия. Если бы он использовал различные методы для сканирования тела пациента, он мог бы даже выполнить анализ на теле пациента слой за слоем.

Как ложка дегтя в бочке меда, недостатком было то, что стоимость МРТ-сканирования была выше, и потребовалось бы больше времени, прежде чем пациент смог бы снова записаться на прием. Они не могли слепо просить пациента сделать еще одно сканирование. Если бы они это сделали, то смогли бы получить более детальное сканирование, и они, вероятно, могли бы заявить, что у них есть рентгеновские глаза, потому что они могли бы сделать невероятно детальный анализ тел пациентов.

– Сегодня мы сделаем разрез сбоку, – Лин Жань взял маркер и нарисовал линию на ладони пациента.

Ма Яньлинь почувствовал, как у него дернулось веко, когда он посмотрел на след. Делать надрезы на стороне ладони было необычно. Недавно он прочитал много данных о технике М-Тана. Хотя он видел подобные случаи, когда хирурги также делали надрезы на стороне ладони, разница между чтением медицинских случаев и наблюдением за их применением была невероятно огромной.

– Доктор Лин, вы знакомы с пациентом? – спросил Ма Яньлинь.

Лин Жань бросил на него странный взгляд: – А зачем мне знать пациента?

– Нет, я имею в виду, что направление вашего разреза довольно необычно, - быстро объяснил Ма Яньлинь.

– Судя по данным МРТ, сила руки может быть больше, если мы наложим шов на область ладони.

Сила была главным показателем восстановления сухожилий. Все сложные техники во время операции были направлены на увеличение силы кисти во время восстановления. Ответ Лин Жаня можно было бы назвать очень подходящим.

Замешательство Ма Яньлина стало еще сильнее. Судя по его впечатлению, Лин Жань был очень дисциплинированным хирургом. Операции Лин Жаня всегда были без каких-либо странных идей; он следовал процедурам операции вплоть до Т. (ПП: это не ошибка. Так написано в тексте)

Если бы он описал хирургическую операцию Лин Жаня, то лучшим описанием был бы «танк». Каким бы ни был враг, он пробьет себе дорогу силой. Если ему это удастся, он уничтожит все препятствия на своем пути. Если он потерпит неудачу, то попытается снова.

Лин Жань внезапно сделал надрез на ладонной области, что действительно потрясло Ма Яньлина, но он тоже ничего не сказал.

Он мог бы быть ассистентом Лин Жаня на протяжении более чем тридцати операций по технике М-Тана и даже наложить швы на дюжину кусочков кожи, но его знания о технике М-Тана все равно оставались минимальными.

Лин Жань плавно извлек сухожилие пациента. Ладонное сухожилие действительно было слабым, и на нем виднелись следы разрыва.

Лин Жань аккуратно обрезал края и зашил их. Если бы он сделал разрез на поверхности ладони, то это же самое действие заняло бы более двадцати минут операции, и прогноз после наложения швов также был бы совершенно другим.

Лин Жань чувствовал, что операция прошла гладко. Другие тоже находили операцию вполне приятной для глаз.

Восхищение Ван Цзя достигло крайних пределов. Она сказала, что операции доктора Лина теперь стали проходить еще более эффективно и быстро.

– Повторение – мать учения, – улыбнулся Лин Жань. Естественно, он не сказал бы, что потратил почти час на томографию, прежде чем придумал план операции.

В прошлом у него не было для этого условий. Лин Жань не мог полностью разобрать и понять, что такое МРТ. Он мог сформировать базовое представление о состоянии пациента, основываясь на описании из отделения медицинской визуализации, и он смог бы принять решение только после того, как сделал бы разрез на пациенте.

Теперь все было по-другому. С помощью МРТ-анализа уровня мастера для четырех конечностей состояние сканирования естественным образом возникало в его сознании, когда он смотрел на сухожилие пациента. После этого Лин Жаню стало гораздо легче разрабатывать планы операции.

Никто не захочет быть танком и постоянно получать удары судьбы. Если бы у него была более легкая рабочая нагрузка, то он определенно поприветствовал бы ее с распростертыми объятиями.

– По-моему, доктор Лин в приподнятом настроении. Должно быть, случилось что-то хорошее, – Ван Цзя на самом деле спрашивала не об операции. Всего двумя фразами она перевела разговор на нужную ей тему.

– Что-нибудь хорошее? – спросил Лин Жань.

– Ты купил машину, и мы все это видели, – Ван Цзя пару раз хихикнула и сказала: – Доктор Лин, вы такой замечательный. Не успели еще даже официально закончить учебу, а машина уже есть.

– Мой отец купил ее для меня, – Лин Жань милостиво признал этот факт – что он был ломателем позвоночника[1]. (ПП: если переводить не дословно – то «горб на спине своих родителей»)

Это никак не повлияло на отношение Ван Цзя. Можно было бы предположить, что из-за этой информации она бы вычла несколько очков из потенциала Лин Жаня как романтического партнера, но для нее это стало символом того, что семья ее прекрасного принца жила в гармонии. Те уродливые люди, которые сражались со своими семьями при малейшем разногласии, были злокачественными опухолями их общества.

– У доктора Лин Жаня очень красивая машина. Она даже немного округленная, и это особенно мило, – хирургические сестры тоже присоединились к разговору.

– Это 1,6-литровый «Фольксваген Джетта», – сказал Ма Яньлинь. – У него есть независимая подвеска стойки МакФерсона, верно? Качество машины в порядке, она просто выглядит очень похожей на все остальные модели, но L-образная задняя фара довольно интересна. Если сможете заменить галогенную лампу, то так будет еще лучше.

Ван Цзя прервала его и сказала: – Мы, девочки, не особо разбираемся в марках автомобилей. Короче говоря, для нас вполне достаточно, если машина выглядит хорошо.

Хотя она десятки раз искала «Джетту» в Интернете, в тот момент она не показывала никаких признаков того, что заинтересовалась этим раньше, чем зашел разговор.

Ма Яньлинь сказал немного бесцеремонно: – Из-за того, что вы о машинах думаете так, поэтому происходит так много аварий с участием женщин-водителей. Забудьте о внешнем виде вашего автомобиля. Вы должны понимать свойства машины, за которую садитесь, чтобы, когда вы будете находиться на дороге, и возникнет чрезвычайная ситуация, вы смогли быстро среагировать на нее.

– Доктор Лин, когда вы закончите работу, не могли бы вы нас подвезти? – Ван Цзя не была готова слушать нудные бредни Ма Яньлина. Она обратилась к нему с прямой просьбой, с которой другие медсестры согласились во время предыдущего разговора, – Мы хотим выйти на Хайдилао, чтобы поесть тушеного мяса с овощами. Это не слишком далеко от клиники Лауэр-Грув, но там слишком трудно поймать такси днем.

– Хорошо, – ответил Лин Жань так быстро и кратко, что Ван Цзя не смогла найти в себе силы продолжить объяснять дальше все то, что у нее было заготовлено в голове.

Ма Яньлинь тоже послушно закрыл рот. Он не был дураком.

Ван Цзя была чрезвычайно счастлива. После операции ей хотелось прыгать от радости.

В соответствии с методами, которым она научилась из «Как получить своего прекрасного принца», девочки, которые начали действовать первыми, имели более высокие показатели успеха по сравнению с теми, кто пассивно ждал. И попросив прекрасного принца помочь ей сделать что-то элементарное, часто было легче, чем помочь прекрасному принцу решить тривиальный вопрос. Так контакт инициировался куда проще.

Ван Цзя и остальные уже подумали об этом заранее. Позже, в качестве благодарности, они могли бы узнать его получше, сидя в Хайдилао.

Хотя там сидело пять человек, которые ели вместе, когда собрались четыре молодые девушки, они могли сделать друг друга немного красивее, как это наблюдалось в группах корейских девушек. Если бы у них было несколько девушек, которые были бы красивее, чем обычные девушки, они были бы еще красивее, чем когда их видели в одиночестве.

У Ван Цзя на мгновение помутилось в голове, когда она подумала об этом. Она быстро переоделась, а потом, сидя за столом медсестры, поболтала с тремя другими девушками о том, что случилось с их автобазой. Все вели дружеские и содержательные переговоры о ценности таких сидений, как переднее пассажирское сиденье и задние сиденья, и о том, как их следует распределять между собой…

В этот момент мимо стола медсестры проходил Чжао Лэй. Он услышал только вторую половину разговора и знал, что молодых медсестер нужно подвезти. В этом отношении Чжао Лэй, который только что купил БМВ 320, был необъяснимо счастлив.

Чжао Лэй был старшим лечащим врачом. Конечно, он все еще был недостаточно опытен, чтобы быть ассистентом лектора, но несколько лет работы лечащим врачом позволили Чжао Лэю накопить немного денег.

По сравнению с врачами-ординаторами, находящимися на самой низкой стадии эксплуатационной цепочки, у лечащих врачей было много способов заработать денег. Покупка БМВ 320 беспокоила Чжао Лэя лишь некоторое время.

Чтобы загладить свою вину, Чжао Лэй задержался допоздна, чтобы сделать операцию, а на следующий день проехал 186 миль, чтобы принять участие в автомобильном клубе...

...но незнакомцы в автомобильном клубе никогда не стали бы так внимательны, как молодые и красивые медсестры в больничном отделении.

– Многие до сих пор не знают, что я купил «БМВ», – Чжао Лэй не мог не вспомнить историю одного героя, который предпочел бы плакать в «БМВ», чем смеяться на велосипеде.

Когда Чжао Лэй подумал об этом, он вспомнил время и установил напоминание на своем телефоне.

После работы Чжао Лэй сразу же спустился вниз. Он сел за руль своего «БМВ» и припарковал его у входа в здание медицинской лаборатории, где молодые медсестры договорились встретиться. Он намеревался встретить их так, словно случайно проходил мимо.

– Ван Цзя, вы все уже закончили работу? – Чжао Лэй увидел, как несколько молодых медсестер, одетых в повседневную одежду, вышли из здания. Он тут же вышел из своего «БМВ» и приветствовал их у дверей.

– Доктор Чжао, – сухо поприветствовала его вежливая молодая медсестра.

От этого приветствия у Чжао Лэя екнуло сердце. Он быстро спросил: – Куда идете? Я вас подвезу.

Сказав это, Чжао Лэй похлопал по крыше своего «БМВ». Он казался великодушным, но в глубине души ему было больно.

Это был новый «БМВ». Из-за белой краски автомобиль казался покрытым слоем воска – он был блестящим и ярким. Чжао Лэй никогда раньше не прикасался к нему рукой.

Однако в сердце Чжао Лэя все еще жило чувство гордости: – Я купил его на свои многолетние сбережения. Вы можете не знать логотипы других марок автомобилей, но вы наверняка знаете логотип «BMW blue sky and white clouds».

Несколько молодых медсестер посмотрели на Чжао Лэя, а потом на его машину. Они только громко смеялись и тихо перешептывались между собой.

Сестра Ван Цзя вежливо ответила: – Доктор Чжао, мы не будем вас беспокоить. У нас уже есть кое-то, кто нас подвезет.

Пока она говорила, рядом с «БМВ» Чжао Лэя остановилась черная машина.

Черная «Джетта» была короче «БМВ» на одну ногу, на одну руку и короче на одну голову. Автомобиль не был ни красивым, ни привлекательным, он был прост, как обычная машина, без всяких выкрутасов.

Тем не менее, БМВ был прекрасным произведением искусства, выглядевшим так, как будто он сиял ярче любой новенькой «Феррари» из салона. Даже если Лин Жань сидел на водительском сидении в черной «Джетте», он все равно казался бельмом на глазу. На мгновение Чжао Лэй преисполнился гордости за свою машину.

«Я много лет упорно трудился, и, наконец, пришло время собирать урожай».

– Здесь слишком тесно для пяти человек, чтобы сидеть в одной машине. Вы можете посадить несколько человек в мою, – четко произнес Чжао Лэй. Он чувствовал, что имеет право говорить громко, потому что денег, которые он потратил на покупку своего «БМВ» и на уплату налогов, было достаточно, чтобы купить эту дурацкую машину, на которой ездил Лин Жань.

– Ван Цзя, садись на переднее пассажирское сиденье.

– Все в порядке.

– Мы можем протиснуться вместе.

Девушки уже заняли свои места, и пока они отвечали на предложение Чжао Лэя, все они втиснулись в маленькую «Джетту» Лин Жаня. Четыре миниатюрные молодые медсестры легко заполнили маленькую машину.

Маленькая «Джетта» медленно включилась и постепенно исчезла из поля зрения доктора Чжао Лэя.

Чжао Лэй посмотрел на свой пустой «БМВ». В его сердце было глубокое разочарование. «Что случилось с этими девочками? Куда делись все тщеславные и материалистичные девушки, упомянутые этими хитрыми людьми в Интернете?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 103**

103 глава: Плач ворона посреди ночи

Несмотря на то, что черный подержанный «Фольксваген Джетта» испускал много дыма, он не представлял никакой проблемы на дороге, поскольку водитель соблюдал все правила дорожного движения.

Лин Жань сел прямо, устремив взгляд вперед. Он слегка поднимал ноги с педали газа каждый раз, когда приближался к предельной скорости.

Лин Жань редко обгонял какие-либо машины или менял полосы движения, а уж тем более заводил двигатель, заставляя его реветь.

Молодые медсестры переглянулись. По какой-то причине они почувствовали серьезную ауру, исходящую от Лин Жаня. Это ощущалось до такой степени, что они стали вести себя потише, болтая и смеясь.

– Мы приехали в Хайдилао[1], – Лин Жань остановил машину на перекрестке возле высокого здания.

– Доктор Лин, присоединяйтесь к нам за ужином, – сказала Ван Цзя, долго обдумывая свои слова: – Для вас, наверняка, было очень хлопотно специально отвозить нас сюда.

– Моя мама готовит сегодня вечером, – коротко ответил Лин Жань и попросил их выйти из машины: – А вам, девчата, нужно поторопиться. Вы не сможете занять хорошее место, если пропустите заказ.

Четыре молодые девушки сразу же впали в уныние. Они неохотно вышли из машины, и Лин Жань быстро уехал.

Тао Пин очень редко готовила еду. Она делала это только сегодня, потому что была в очень хорошем настроении из-за нового Фольксвагена.

Если посмотреть на это с точки зрения инвестора, то себестоимость ее блюда была чрезвычайно высока.

Было бы стыдно, если бы такая роскошная еда пропала даром.

…..

Четыре часа утра.

Лин Жань проснулся без будильника и скатился с кровати. Он закончил чистить зубы, умываться и принимать душ менее чем за десять минут и приготовился к выходу из дома.

Сразу после этого он потратил две минуты, приводя в порядок зубную щетку, полотенце, ополаскивая кружку, и убирая на свои места другие туалетные принадлежности одну за другой. Убедившись, что все щетинки на зубной щетке направлены в одну сторону, он быстро вышел из дома.

«Фольксваген» был первым автомобилем, который появился у Лин Жаня, и это сильно изменило его жизнь.

До этого он обычно уходил из дома в пять утра или даже позже. Это объяснялось тем, что в четыре часа утра автобусов было очень мало, а брать такси тоже было неудобно. Было бы также пустой тратой времени ходить до больницы Юнь Хуа пешком.

Теперь, когда у него была машина, все стало по-другому. Лин Жань всю дорогу ехал на предельной скорости; он мчался со скоростью тридцать пять миль в час, и даже в те моменты, когда он замедлялся, он ехал со скоростью двадцать миль в час. Когда он добрался до больницы Юнь Хуа, не было еще и половины пятого.

«Наличие машины действительно экономит время», – как и думал Лин Жань, он въехал на своей машине в зону С, которая находилась совсем рядом со зданием.

Парковка, которой он сейчас пользовался, была специально зарезервирована директором Хо и представляла собой гибкое парковочное место отдела неотложной помощи. Эта стоянка обычно была зарезервирована для приезжих ученых и врачей, которым они платили высокую цену, чтобы приехать и организовать переговоры. Это было сделано для того, чтобы они могли бороться с задержками, возникающими при подаче заявки на место.

Лин Жань не нуждался в том, чтобы подать заявку на парковочное место, потому что он все еще был интерном, и врачи не возражали против того, что Хо Цунцзюнь сразу же дал специальное разрешение Лин Жаню использовать гибкое парковочное место.

Забыв о том, как сложна была техника М-Тана, и как невероятно трудно для него было выполнить сто серьезных операций за месяц, дела Лин Жаня за последнее время действительно увеличили общий доход отделения неотложной помощи на двести-триста юаней. Как у врачей и медсестер хватило бы наглости после получения премии пойти к Хо Цунцзюньу и поспорить об этом?

Лин Жань развернул свою машину на стоянку, демонстрируя пример хорошего вождения. После того, как он вышел из машины, он даже проверил обе стороны, чтобы убедиться, что она припаркована прямо посередине парковки, и что пустое пространство справа и слева было одинаковой ширины. Он также позаботился о том, чтобы пустое пространство впереди и позади его машины было одинаковой длины. Затем он отправился прямиком в операционную.

В операционной было особенно тихо в четыре или пять утра. Большинство операций, запланированных на прошлую ночь, уже были завершены. Если хирурги все еще не закончили к этому времени, то придется вызвать врачей третьей линии, чтобы закончить их.

Операции, запланированные на утро, еще не начались. Если бы не срочные операции, нормальные врачи не назначали бы никаких операций в это время, потому что ни один врач не был уверен, что закончит операцию в течение двух часов, а самый важный обход отделения начинался в семь или восемь часов утра.

Однако Лин Жань не нуждался в обходе палат. Его должность в отделении неотложной помощи была больше похожа на должность штатного хирурга; на самом деле никто не назначал Лин Жаню никакой должности, просто парень предпочитал оперировать, а не обходить палаты, и Хо Цунцзюнь просто оставил его в покое.

У Лин Жаня, Лу Вэньбиня и Ма Яньлина не было особого выбора. Тот, кто выступал в роли первого помощника хирурга, продолжал проводить операции с Лин Жанем, в то время как другой обходил палаты. Это уже был шаблон по умолчанию. Им обоим даже пришлось приехать на полчаса раньше Лин Жаня.

Первое, что сделал Лу Вэньбинь, увидев Лин Жаня, – это зевнул. Затем он быстро прикрыл рот рукой.

– Ты не спал? – спросил Лин Жань у Лу Вэньбиня, увидев, что тот зевает.

– Я проспал около пяти часов, – Лу Вэньбинь горько усмехнулся.

Лин Жань кивнул и больше ничего не сказал.

Сам он проводил операции только в том случае, если спал не менее шести часов. У него был опыт, когда дело доходило до этого, потому что, если бы он не спал, по крайней мере, шесть часов за несколько дней до экзаменов, его результаты заметно снизились бы, и он также стал бы медленно реагировать.

Из-за этого Лин Жань заснул вчера в восемь часов вечера. Что же касается дней, когда Лин Жань не ложился спать рано, он предпочитал бы начать проводить операции на несколько часов позже или даже сократить количество выполняемых операций.

Тем не менее, не было никакого способа гарантировать количество времени, которое врачи-ординаторы получили бы, чтобы спать.

Поскольку Лин Жань проводил по четыре или пять операций в день, каждый день приходилось писать четыре или пять медицинских карт, и каждая из них включала в себя по десять тысяч слов. Каждый день число пациентов, которых они должны были проверять во время обходов палат, также увеличивалось на четыре или пять человек. Кроме того, не исключалась возможность того, что пришлось бы делать обход к пациентам на реабилитации…

...Можно сказать, что в современных больницах эксплуатация врачей-ординаторов носит систематический характер.

Хуан Шижэню было даже легче имитировать крик ворона [2] посреди ночи, чем врачу-ординатору работать круглосуточно, потому что врачи-ординаторы должны были просыпаться сами.

С помощью Лу Вэньбиня и Ма Яньлина Лин Жань не должен был отвечать за многие разные вещи.

Он со щелчком вставил пленку с МРТ-сканера в подсветку операционной. Он сравнил ее с информацией, которую прочитал ранее, тщательно обдумав ее. Лу Вэньбинь и Ма Яньлинь с завистью смотрели на Лин Жаня.

Для них способность понимать МРТ-сканирование была достижением, которого было действительно трудно достичь. Несмотря на то, что все студенты-медики должны были посещать занятия, связанные с медицинской визуализацией, ни одна больница не стала бы даже пытаться заставить своих врачей научиться читать МРТ-снимки.

Чтение МРТ-сканирования было намного сложнее, чем чтение рентгеновских снимков и компьютерной томографии.

Даже студенты, специализирующиеся в области медицинской визуализации, возможно, все еще не знали, как читать МРТ-снимки после завершения обучения на бакалавриате. Если бы больница была сценой, она была бы реалистичной; не было никакого смысла учиться, так как спектакли, разыгрываемые на этой сцене, были особенно жестокими.

– Не вижу ничего особенного. Давайте начнем, – после того, как Лин Жань посмотрел на МРТ, он почувствовал себя намного спокойнее, держа скальпель в руке.

До этого он мог только читать письменные описания отдела медицинской визуализации, главным образом, чтобы проверить, есть ли что-то, что делает пациентов непригодными для операции.

Раньше у него не было особого восприятия, когда дело доходило до того, как на самом деле выглядели разорванные сухожилия. Он мог смотреть на них только после того, как делал надрез на руке пациента.

Так было и у большинства хирургов. Они заранее делали всевозможные предположения, но, в конце концов, приходили к одному выводу: они знали состояние пациента после разреза.

Лучший сценарий развития событий – это когда состояние пациента соответствует ожиданиям врача. Второй наилучший сценарий – когда состояние пациента соответствует тому, что узнал врач. Третий наилучший сценарий – это когда состояние пациента соответствует опыту врача. В худшем случае доктор не будет знать, на что он смотрит.

Хирурги, которые знали, как читать МРТ-снимки, могли в значительной степени избежать худшего сценария. Конечно, это не означало, что ее можно избежать полностью...

...Всегда были люди со скрытыми или странными анатомическими структурами.

– Ребята, вы уже позавтракали? – Лин Жань с легкостью сделал надрез на пальце пациента и поприветствовал всех присутствующих.

– Гм... А почему ты спрашиваешь? – Лу Вэньбинь был настороже. Он также находил это очень странным. Лин Жань, как правило, не особо любил общаться.

– Я боюсь, что вы, ребята, заснете, – Лин Жань огляделся вокруг и сказал: – Разговаривая, вы, ребята, вероятно, сможете оставаться бодрячком.

Лу Вэньбинь вздохнул с облегчением: – Я чувствую себя бодрым после разговора с тобой.

Медсестра на смене не смогла не посмеяться вслух. Лу Вэньбинь, казалось, поощрил сей жест и блеснул улыбкой.

– Тогда, давайте поговорим, – Лин Жань снова спросил из чувства ответственности. – Вы, ребята, уже съели свой завтрак?

– Да, – покорно ответил Лу Вэньбинь.

– А что ты ел? Свиные ножки? – Лин Жань обнажил сухожилия пациента, пока говорил. Позже он с облегчением вздохнул и сказал: – Это в основном то же самое, что я видел в МРТ. Наша работа после этого будет гораздо легче.

– Хм... почему бы нам не... Я думаю, будет лучше, если мы не будем болтать, – Лу Вэньбинь почувствовал, что даже не может держать ретрактор ровно.

– Конечно, – Лин Жань был доволен. Во всяком случае, он изо всех сил старался заставить себя поболтать с коллегами. Он чувствовал себя счастливее, потому что мог сосредоточиться на операции, не говоря ни слова.

Наличие неконтролируемой болтовни в операционном зале было подобно присутствию песка в мясе. Хотя мясо еще можно было употреблять в пищу, оно уже не было таким вкусным.

Су Цзяфу взглянул на цифры на аппаратуре, прежде чем отойти в угол со своим табуретом и вытащить телефон, чтобы поиграть. Он хотел завоевать еще два города, пока в Сети было меньше игроков.

С тех пор как появились смартфоны, можно сказать, что в жизни анестезиологов произошли огромные перемены. В прошлом было так, как будто анестезиологи были заключены в больницах, мотаясь по разным операционным залам круглосуточно. У них даже не было времени потратить свою зарплату.

Но с тех пор, как появились смартфоны, анестезиологи стали очень хорошо жить в больнице. Они просто могли играть со своими мобильными телефонами в разных операционных круглосуточно. Денег не хватало даже на то, чтобы ими пользоваться.

За одной операцией последовала другая. Когда Лин Жань закончил все четыре запланированные операции, было только семь часов.

С его опытом в хирургии кисти и повышением его способностей, когда дело доходило до чтения МРТ-сканирования конечностей, Лин Жань проводил еще меньше времени для завершения каждой операции. Но Лин Жань все жаждал сделать еще несколько операций, но он ничего не мог с этим поделать.

Поскольку новых пациентов не было, Лин Жань просто направился в реабилитационную палату. Он хотел посмотреть, есть ли пациенты, которые рано просыпаются, чтобы сделать зарядку.

Для операций на кистях, подобных тем, которые проводились пациентам с повреждениями сгибательных сухожилий, хотя сама операция была важна, реабилитация в периоперационном периоде также была абсолютно необходима. Уже четверо пациентов хватались за каждую минуту и секунду, чтобы позаниматься в реабилитационной палате, предоставленной отделением хирургии кисти отделению неотложной помощи.

Один из пациентов сразу же узнал Лин Жаня, который шел в реабилитационную палату, и поприветствовал его с энтузиазмом: – Доктор Лин, вы рано пришли.

– Хм, я здесь, чтобы только взглянуть, – Лин Жань торжественно кивнул.

– Я все равно собирался показать Вам свою руку, – пациент, который поприветствовал Лин Жаня, был в очень хорошем настроении. Он нарочно помахал своей поврежденной рукой, и она совсем не выглядела так, как будто она совсем недавно была серьезно ранена.

Он начал показывать руку после того, как Лин Жань подошел к нему поближе – он держал в руках три джуджуба. (ПП: Зизифус, типа китайского финика) Он покатал их по ладони, поднял и положил на стол с чрезвычайно довольным видом.

После того, как Лин Жань некоторое время сосредоточенно наблюдал за пациентом, он услышал звук «Динь» из системного уведомления.

[Достижение: искренняя благодарность пациента]

[Описание достижения: искренняя благодарность пациента – самая большая награда для врача]

[Награда: Основной Сундук С Сокровищами]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 104**

104 глава: Красивые Шрамы

Прошло уже немало времени с тех пор, как Лин Жань получил основной сундук с сокровищами в знак искренней благодарности пациента. До этого Лин Жань получал искреннюю благодарность только тогда, когда его начальство находилось рядом с ним.

На первый взгляд, Лин Жань получал основные сундуки с сокровищами только благодаря искренней благодарности, потому что его начальство хвалило его, и именно так пациенты узнавали, что их операции прошли чрезвычайно успешно.

С тех пор как он начал делать операции по методике М-Тана, хотя у него было много новых пациентов, ни один из них еще не покинул больницу недолеченным.

Время восстановления после сшивания сгибательного сухожилия всегда было долгим. Поначалу даже начальство не могло сказать наверняка, каков будет конечный результат, не говоря уже о пациентах.

Лин Жань, естественно, не получил никакой искренней благодарности, когда вместе со своим начальником обходил палаты... поэтому он не мог не погрузиться в глубокие раздумья после того, как внезапно получил основной сундук с сокровищами.

Он уже получил искреннюю благодарность от лежащего перед ним пациента, хотя ему еще не пришло время выписываться. Когда он тщательно обдумывал это, то вспомнил, что всякий раз, когда он получал искреннюю благодарность до этого, у пациентов еще не было времени, чтобы выписаться.

«Так ... это просто потому, что в последнее время я стал реже ходить по палатам?»

Лин Жань сосредоточился и начал тихо критиковать себя: «Я увлекся миссией, чтобы побольше попрактиковаться в технике М-Тана. Чтобы увеличить объем хирургических операций, я полностью возложил задачу обхода палат на Лу Вэньбиня. Мне действительно не следовало этого делать. Несмотря на то, что обычные лечащие врачи также оставляют задачу обхода палат постоянным врачам, являюсь ли я теперь лечащим врачом? Почему я сравниваю себя с обычными лечащими врачами?» – Лин Жань почесал подбородок и продолжил свои размышления.

На этот раз он не получил искренней благодарности от похвалы своего начальника. Тот факт, что он получил награду в тот момент, когда увидел пациента, также немного объяснял проблему.

Прежде всего, было вполне возможно, что он мог получить искреннюю благодарность только при личной встрече с пациентами. Далее, нельзя было из-за этого отрицать важность похвалы начальника.

– Доктор Лин, моя рука не восстанавливается должным образом? – пациент так долго возился с китайскими финиками, что чуть не раздавил их в руке. Он чувствовал себя довольно неуверенно, потому что Лин Жань до сих пор не ответил на его вопрос.

– Что думаете о своем собственном выздоровлении? – продолжал расспрашивать Лин Жань, желая побольше узнать о механизме, стоящем за появлением искренней благодарности.

Пациент забеспокоился еще больше и сказал: – Почему вы сами задаете не вопросы, будто учитель, которому ученик сдает экзамен?

Лин Жань на мгновение замер и сказал с улыбкой: – Я узнаю наверняка только после еще одного анализа функции кисти, но, судя по движениям, которые Вы только что сделали, никаких серьезных проблем быть не должно.

Больной тут же вздохнул с облегчением. Он быстро сказал: – Тогда хорошо, хорошо... О боже! Знаете ли Вы, что только что действительно напугали меня? Кстати, анализ функции кисти уже проводился на моей руке, и результаты вполне хорошие.

– А как насчет хватки? Смогли ли Вы применить силу?

– Да. Я уже смог взять двадцатифунтовую коробку, – больной положил на стол мармелад, с которым долго до этого возился.

Как только он это сказал, Лин Жань тут же присоединился к точкам и сказал: – Вы – Ван Чжи, не так ли? Сорок шесть лет. Сгибательные сухожилия II зоны указательного и среднего пальцев были проколоты, когда Вы помогали устанавливать кусок стекла для дома. Я читал Ваш отчет о реабилитации за прошлую неделю.

Несмотря на то, что Лин Жань не часто видел Ван Чжи, он много раз читал его медицинское заключение.

– Да, да, да. Это я, – радостно воскликнул Ван Чжи, – кажется, Вы меня помните. Спасибо, что так хорошо зашили мою рану. Я спрашивал других людей, все говорили, что мне действительно повезло, что моя рука восстановилась так быстро, и что моя функция руки восстановилась так хорошо.

Лин Жань улыбнулся и ничего не сказал. Несмотря на то, что рана Ван Чжи считалась незначительной для больницы Юнь Хуа, ничто не могло быть стопроцентным, когда дело касалось медицинских вопросов; тот факт, что травма была незначительной, не гарантировал полного выздоровления.

Ван Чжи действительно очень повезло, если посмотреть на это с такой точки зрения. Ван Чжи мог бы также получить хороший результат, если бы его рану зашил другой врач, но ему было бы трудно оправиться так быстро. Кроме того, разные методы оценки по-разному определяют понятие «хорошо». Например, требования к СТЕФ, часто применяемым японцами, были значительно выше. Различные методы оценки также фокусировались на разных вещах.

Функция руки Ван Чжи была почти полностью восстановлена. Лин Жань подсчитал, что он получит оценки, которые находятся в самых высоких диапазонах, независимо от того, был ли использован анализ функции руки или СТЕФ. Вполне естественно, что Ван Чжи был вне себя от радости.

Когда дело доходило до операций на руках (или, точнее, операций, выполняемых на сгибательных сухожилиях), сами пациенты и члены их семей были вполне способны понять, хорошо ли идет выздоровление.

Это не было похоже на операции на сердце, где люди сомневались в результатах даже после проведения кардиографии. Меньше это было похоже на черепно-мозговые операции, где даже врачи не знали, как интерпретировать результаты МРТ. Естественно, сами члены семьи боялись выносить точные суждения.

После того, как отделение хирургии кисти завершало операцию, были очевидны различия, начиная с того дня, когда пациент начал свое восстановление.

В худшем случае кровеносные сосуды могли зашить неправильно, что привело бы к отсутствию кровоснабжения и некрозу, а, впоследствии, к ампутации.

Врачи также делали все возможное, чтобы предотвратить случаи, когда функция руки могла быть потеряна, даже если рана была зашита. Такие страны, как Япония и Соединенные Штаты, где хирурги были очень ценны, еще больше не желали тратить время на пальцы, которые потеряли бы свои функции.

Наиболее частыми случаями были те, когда функция рук была частично восстановлена. О пациентах, которые могли вытягивать, но не сгибать пальцы, и которые могли двигать пальцами, но не сжимать их вместе, нельзя было сказать, что они выздоравливали хорошо.

Что же касается тех, кто шел на поправку, то пациентам и членам их семей даже не нужно было слышать, что говорят врачи. Они понимали это, просто сравнив текущее состояние пациента с его обычным состоянием в прошлом.

– Позвольте мне взглянуть на Вашу руку, – Лин Жань сел напротив Ван Чжи, взял его за руку и сделал несколько простых тестов.

Несколько пациентов, лежавших в палате рядом с ними, также обратили внимание на ситуацию Ван Чжи, выполняя свои собственные упражнения для восстановления двигательных функций рук.

Лин Жань дал определенный ответ: – Кажется, Ваша рука восстановилась. Мы можем организовать Вашу выписку.

– Неужели все так быстро произошло? Моя рука восстановилась, и рецидива не будет, верно? – Ван Чжи был очень счастлив.

Лин Жань уверенно кивнул.

– Это потрясающе, потрясающе! – Ван Чжи схватил Лин Жаня за руку, с силой потряс ее несколько раз и сказал: – Знаете, я так беспокоился об этой руке в последнее время! Я работаю бухгалтером в компании частного сектора и никогда не думал, что мне придется следить так тщательно за своими руками. Я понял, насколько важны были мои руки только после того, как получил травму.

– На днях я думал о том, что если не смогу полностью восстановить функцию правой руки, то столкнусь с проблемами не только при письме, но и в машинописи. Даже если я восстановлюсь частично, но все равно не смогу нормально использовать свою руку, это также повлияет на мою работу. Для таких бухгалтеров, как мы, каждый год наступает период, когда мы особенно заняты отчетами. Все будут завалены работой. Если я буду обременять всех из-за своей руки, это будет действительно хлопотно…

Лин Жань слушал с улыбкой. Он не любил перебивать других людей. Более того, сейчас ему действительно нечем было заняться. Другие пациенты тоже воспользовались случаем и попросили Лин Жаня посмотреть на их руки.

Процесс восстановления был очень скучным. Кроме того, реабилитация рук была нелинейной. После проведения процесса восстановления в определенной степени многие пациенты очень забеспокоились бы, если бы не появилось хоть какого-то кратковременного улучшения.

В данный момент личность Лин Жаня, как врача в палате действовала на всех успокаивающе.

В этот момент подошла медсестра из реабилитационного центра. Когда она увидела, что Лин Жань проводит тесты на пациентах, она сказала с улыбкой: – Вам, ребята, повезло. Ваши разрезы были зашиты доктором Лином, верно? Раны, зашитые им, прекрасны.

После того, как хирургический объем Лин Жаня увеличился, он часто оставлял задачу зашивания швов либо Лу Вэньбину, либо Ма Яньлину. Пациенты, которые сейчас занимались реабилитационными упражнениями, были одними из самых ранних пациентов Лин Жаня, и им уже почти пора было выписываться.

Все пациенты, которые в настоящее время занимались реабилитационными упражнениями, были мужчинами, и они, очевидно, еще не обратили на это никакого внимания. Все они начали внимательно рассматривать свои раны.

Когда медсестра увидела, что Лин Жань был там, она взяла на себя инициативу, чтобы щедро похвалить парня перед всеми: – Стандарт швов, сделанных доктором Лином, был широко признан в нашей больнице. Разве у нас нет фотографий шрамов предыдущих пациентов после того, как они были зашиты? Вы, ребята, после сравнения ваших шрамов с их, узнаете, что швы, сделанные доктором Лином, являются практически произведениями искусства. Так что, для вас, ребята, это был настоящий подарок судьбы, когда он наложил швы всем лично.

Мужчины не особенно заботились о том, хорошо ли выглядят их руки, но все они были довольно любопытны и пошли искать самодельную брошюру в углу комнаты.

В реабилитационном центре всегда существовала традиция фотографировать результаты для своих записей. Врачи собрали в буклет фотографии нескольких хорошо заживших ран пациентов. Помимо продвижения самих себя, буклет также служил стимулом и моральной поддержкой для будущих пациентов.

Взрослые мужчины окружили буклет, похожий на журнал, и листали его страницу за страницей. Когда они сравнивали раны на фотографиях со своими собственными маленькими шрамами, они действительно обнаружили множество различий.

– Этот действительно был зашит довольно грубо.

– С таким большим шрамом на тыльной стороне ладони люди будут пялиться на него, когда он заживет полностью.

– Как можно было сделать такой отвратительный шрам? Эта рука даже на человеческую больше не смахивает.

Несмотря на то, что пациенты, отобранные реабилитационным центром, были из тех, кто выздоравливал относительно хорошо, их рассечения, возможно, не были зашиты красиво. Когда дело дошло до этого, у многих врачей сложилось иное мнение о Лин Жане.

Отделение хирургии кисти было традиционным отделением, и все его более высокопоставленные врачи были старше пятидесяти лет. Заместитель директора отделения Пан был повышен в должности в качестве исключения, потому что он был известен как молодой и перспективный врач в отделении хирургии кисти.

Что касается старших врачей, то, хотя было важно, хорошо ли была зашита рана, также необходимо было учитывать всю конечность целиком; площадь поверхности шрамов, зашитых швом, и то, хорошо ли выглядели шрамы, вообще не нуждались в рассмотрении.

Как Лин Жань мог это вынести!

Если ему не удавалось полностью соединить оба края кожи при зашивании разреза, он чувствовал себя расстроенным и несчастным. Что касалось случаев, когда швы были изогнуты, то угол надрезов становился сложным для работы, а промежутки между швами были неравномерными. Он вообще не мог с таким мириться.

Для операций, которые Лин Жань проводил позже, это было вне поля зрения, вне его сознания и понимания, когда Лу Вэньбинь и другие перевязывали раны пациентов после закрытия разрезов. Но независимо от того, как смотрели на эти разрезы, которые Лин Жань зашил сам, шрамы выглядели очень красиво.

У медсестер реабилитационного центра была повышенная чувствительность к шрамам, потому что они видели их каждый день.

Хотя сам Лин Жань не замечал этой детали – даже пациенты не знали об этом, – молодые медсестры говорили об этом между собой.

Такие детали, как то, какие врачи красиво закрывали разрезы, у каких врачей были пациенты с хорошими прогнозами, какие пациенты доктора легко переносили боль и инфекцию, и все детали, которые пациенты не понимали, а врачи не знали, были ясны медсестрам.

\*Динь! Динь! Динь!\*

Лин Жань получил еще три основных сундука с сокровищами благодаря искренней благодарности пациентов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 105**

105 глава: Художественный

– Доктор Лин, посмотрите на нас. Мы все такие недалекие, потому что даже не знаем, что судьба даровала нам Вас, – когда жена Ван Чжи пришла что-то передать, она подслушала их разговор и быстро поблагодарила Лин Жаня.

Пациент, сидящий рядом, сказал: – Раньше я думал, что швы были сделаны очень хорошо, но теперь я знаю, как на самом деле трудно овладеть техникой.

Всякий раз, когда Лин Жань присутствовал, члены семей пациентов, которых еще не выписали из больницы, естественно, не могли сказать о Лин Жань ничего, кроме самого хорошего. Что касается того, были ли они правдивы или искренни в своих словах... Лин Жань все равно ничего бы не узнал. В любом случае, сами пациенты выражали свою искреннюю благодарность.

Все они каждый день торчали в реабилитационном центре, их руки восстанавливались лучше, чем у других, и они это понимали.

Теперь, когда появилась медсестра, которая вмешалась и поддержала Лин Жаня, каждый из пациентов сразу почувствовал, будто выиграл приз.

Лин Жань продолжал улыбаться.

Он подумал о предыдущей миссии [практика техники М-Тан]. Он получал только один основной сундук с сокровищами за каждые десять операций, выполненных по технике М-Тана. Лин Жань сразу же почувствовал, что искренняя благодарность вылеченных пациентов чрезвычайно ценна.

В то же время Лин Жань также глубоко задумался о том, чтобы передать работу по закрытию разрезов Лу Вэньбину и Ма Яньлину. Это было слишком самонадеянно с его стороны – желать передать работу другим врачам, не принимая во внимание общую картину вещей…

Медсестра в реабилитационном центре была рада видеть Лин Жаня счастливым: – Наш Доктор Лин специализируется на наложении швов в технике М-Тана. Просто подумайте о том, что сухожилия настолько малы и их так трудно сшить, что, похоже, только доктор Лин сможет хорошо зашить их для вас. Когда доктор Лин зашивает вам наружные края кожи, это случается очень редко.

Пациент и члены его семьи слушали слова медсестры и кивали, выражая свое одобрение. Они воспользовались случаем, чтобы задать много вопросов. На самые важные вопросы Лин Жань отвечал, как всегда, емко и лаконично, а на остальные отвечали медсестры.

Медсестра в реабилитационном центре слышала о слишком большом количестве подобных проблем от пациентов на реабилитации, и большинство из них можно было легко решить. Более того, четыре пациента, присутствовавшие на осмотре, прекрасно выздоравливали, и руки пациентов восстановились до такой степени, что они выглядели так, как выглядела бы рука нормального человека. Никаких серьезных проблем во время их выздоровления не возникало.

Лин Жань использовал свое свободное время, чтобы открыть все четыре основных сундука с сокровищами. Результатом последовательного открытия всех четырех стал появлением... естественно, четырех бутылок зеленых энергетических сывороток.

К этому моменту Лин Жань накопил уже двадцать одну энергетическую сыворотку. С таким количеством он мог работать без сна целый месяц.

Лин Жань небрежно положил энергетические сыворотки в карман, ничего не выдавая выражением своего лица.

Он уже ждал такого результата. В то же время он понимал, что, каким бы аморальным ни был оператор в голове, если он или она организовал бы лотерею, он никогда не сделал бы так, чтобы шансы на получение главного приза были равны нулю. Нужно было как-то подготовить такие простые вещи, такие как моющее средство, мыло и предметы первой необходимости.

Лин Жань сидел в реабилитационном центре, молча ожидая, когда пациенты «возродятся».

Реабилитационный центр Юнь Хуа в основном использовал систему назначений. Начиная с восьми часов, каждые двадцать минут должны были появляться новые пациенты и члены их семей. Большинство из них были из отделения хирургии кисти, и иногда были пациенты, которые приходили из отделения неотложной помощи.

И после каждого нового потока медсестра без устали рассказывала всем о величии Лин Жаня, о его безупречном наложении швов и о редких шансах быть прооперированным им.

Кроме того, у медсестры было свободное время, и поскольку ей все равно приходилось тратить силы на ежедневную болтовню, она не устала бы, если бы ей пришлось хвастаться Лин Жанем снова.

Конечно, медсестра могла сказать, что Лин Жань с большой вероятностью согласился бы сидеть в реабилитационном центре, потому что он хотел, чтобы его хвалили пациенты и их семьи. Это не было ни удивительно, ни извращенно.

Как медсестра, проработавшая несколько лет, она могла с уверенностью сказать, что извращенцы-врачи явно не были такими!

Десять часов.

Улыбаясь, доктор Лин получил четыре искренние благодарности пациента и четыре основных сундука с сокровищами.

В то же время одна женщина-преподаватель Академии Изящных Искусств Чанси также присоединилась к команде, чтобы похвалить достижения доктора Лина.

– Я бы сказала, что положение вашей раны не очень хорошее, но доктор Лин очень хорошо накладывает швы. Одна часть нити проходит по линиям на ладони, а другая часть пересекается между пальцами. Я думаю, что эта часть, где шов пересекается между пальцами, выглядит лучше всего. Это, по крайней мере, заставит ваш палец выглядеть стройным, как татуировка подводкой для глаз. Разве это не так?

– Этот шов очень тонкий. Доктор Лин готов дать вам такую тонкую нить, а это значит, что он вполне уверен в себе. На самом деле, с точки зрения людей, занимающихся искусством, хороший шрам был бы наиболее заметен. Но если вы серьезно присмотритесь к нему, а затем отойдете подальше, ваш шрам не будет виден.

– Вообще-то я восхищаюсь доктором Лином. Раньше я вела курсы для учеников. Они не могли рисовать прямые линии, как я просила, и они вместо этого рисовали волнистые линии. Обучая детей в течение двух-трех лет, я могу сказать, что существует много людей, которые не могут рисовать прямые линии. Посмотрите на шов доктора Лина. Он прошит иглой, но прямая линия такая прямая, как будто ее провели под линейку.

Лин Жань просто продолжал улыбаться, слушая поток голосов в реабилитационном центре. Кроме того, время от времени он собирался получать новые сундуки с сокровищами.

Он решил открыть набор из десяти последовательно. На тот момент он накопил семь из них и вскоре собирался достигнуть своей цели.

– Эй, а почему у Вас такие швы? – крикнула вдруг лекторша из Академии Изящных Искусств Чанси, как будто ей стало страшно.

Пациентка перед ней спрятала руки и сказала: – После наложения швов все выглядит вот так.

– Его зубами зашивали что ли?!

– Как Вы можете так говорить? Есть ли на свете хоть кто-то, кто использует зубы для наложения шва?

– Значит, этот шов наложил какой-то другой врач. Врачи отделения хирургии кисти зашили бы швы, как у Вас; они просто наложили бы швы как хотели. Но, где бы они ни хотели, чтобы швы изогнулись, они бы согнули их. Операция, которую делает наш доктор Лин, никогда не будет выглядеть так странно, – лектор была весьма недовольна и добавила еще одну фразу: – Шов доктора Лина можно назвать художественным.

Пациент почувствовал себя немного обиженным: – Моя операция действительно была сделана доктором Лином.

– Что? Это так некрасиво! Хватит врать! Посмотрите на наши швы, – женщина-лектор показала свой чистый, гладкий шов и сказала: – Если бы я не упомянула, что это был сухожильный шов, вы, должно быть, подумали, что это была просто небольшая рана, и она была также профессионально обработана. Но посмотрите на свою!

Пациентка посмотрела на свою кривую рану, и ее начали терзать смутные сомнения и неуверенность в себе: – Но моя была действительно сделана с помощью техники М-Тан из отделения неотложной помощи. Посмотрите на мой браслет, он принадлежит этому отделению.

– Кто знает, может быть, кто-то новый поступил в отделение неотложной помощи, а может быть, его зашил другой врач отделения хирургии кисти. Позвольте мне сказать Вам, что не стоит обманывать себя этими знаменитыми врачами в хирургии кисти. Раны, зашитые помощниками директора, могли бы выглядеть так же не особо красиво, как и Ваши, – преподавательница неодобрительно покачала головой.

Медсестра быстро вышла вперед и сказала пациентке: – Ваша рука очень хорошо восстанавливается. Вам не потребуется много времени, чтобы выписаться. Шов снаружи выглядит не очень хорошо, но это не повлияет на использование функции руки. Если Вы мне не верите, можете спросить доктора Лина... А где же доктор Лин?

Лин Жань забрал семь основных сундуков с сокровищами и молча вернулся в операционную.

Многие из его пациентов, которым он наложил швы раньше, выразили свою искреннюю благодарность, в то время как те, кому позже наложили швы Лу Вэньбинь и другие...

Лин Жань чувствовал, что теперь ему будет куда сложнее получить искреннюю благодарность пациентки.

Он помнил, что сделал сотню швов, используя технику М-Тана, но, в конце концов, получил только десять основных сундуков с сокровищами. Но в этот день, побродив некоторое время в реабилитационном центре, он уже получил одиннадцать основных сундуков с сокровищами. Лин Жань больше не мог подавлять желание вернуться в операционную.

В этом не было ничего особенного. Лин Жань мог бы просто сделать еще сотню операций на предмет сгибательных сухожильных швов. Если бы он сам закрыл все разрезы, то получил бы довольно много искренней благодарности.

Уголки губ Лин Жаня изогнулись, когда он подумал об этом.

– Система, откройте сундуки с сокровищами, – Лин Жань вошел в операционную, разделся и направился в душевую. Затем он вызвал систему, пока принимал душ. Теперь он не мог открыть десять сундуков за один раз, но вполне мог довольствоваться открытием семи сундуков с сокровищами.

Семь основных сундуков с сокровищами были открыты, и крышки, полностью откупорившись, явили собой целый ряд сияющих зеленых огней.

– Что это такое? – Лин Жань нашел книгу среди энергетических сывороток.

[Книга Навыков. Полученная ветвь навыка: микроскопический анастомоз промежности (уровень мастера)]

[Описание: тип нервного анастомоза, используемый для восстановления полного или частичного разрыва нервов по различным причинам.]

Лин Жань немедленно убрал энергетическую сыворотку и открыл книгу умений.

– Довольно мощно, – Лин Жань похвалил новое умение, которое он приобрел, наслаждаясь ощущением горячей воды на своей коже.

У Чжао Лэя тоже сегодня была операция. Он только что разделся и вошел в душевую, когда услышал дифирамбы Лин Жаня.

Чжао Лэй повернулся, чтобы посмотреть в зеркало в душевой, затем опустил голову и посмотрел на себя, затем повернулся, чтобы увидеть размытую фигуру Лин Жаня за матовым стеклом. Он чувствовал себя подавленным. (ПП: я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 106**

106 глава: Анастомоз Промежности

– Ли Хуаминь, верно?

– Да. Тридцать один год, женщина, ее ладонь проткнуло твердым предметом, когда она упала…

Лин Жань вошел в операционную, задал вопрос и вытянул шею, чтобы посмотреть на все виды сканирования, слушая отчет Лу Вэньбиня.

Обычно он не обращался с подобными просьбами, но с тех пор, как он начал просить разрешения взглянуть на снимки, отделение неотложной помощи специально установило в операционной большую портативную панель с подсветкой.

Вот так больницы были похожи на учреждения. Если вы достаточно искусны, вы получите все, что хотите; если вы не можете получить то, что хотите, это означает, что вы недостаточно искусны. Проще говоря, сколько нужно потратить, чтобы купить жизнь, и сколько нужно заплатить, чтобы сохранить свою руку?

Больницы всегда не жалели средств, вкладывая их в высококвалифицированных врачей. Руководители, которые были квалифицированы, чтобы стать руководителями больницы, также ясно знали, что стоимость высококвалифицированного врача не может быть рассчитана исключительно на основе платы за операцию и больничных счетов.

Конечно, чтобы считаться высококвалифицированным врачом, стандарты врача действительно должны быть чрезвычайно высокими и намного превышающими средний уровень врачей. Когда дело дошло до этого, врачи стали очень похожи на спортсменов.

Средний врач был похож на среднего спортсмена. Чтобы стать высокоэффективными или элитными спортсменами, им придется работать так усердно, что они будут чувствовать, что умрут от истощения. Это сильно напрягало, и было тяжко, но, кому какое дело до них? Кто мог знать о той тяжелой работе, которую они проделывали? Кто проявит к ним заботу?

Посторонним было все равно, тренировались ли спортсмены пять, восемь или даже десять лет. Люди в соответствующей индустрии могли видеть в них только краеугольные камни. Они стоили примерно столько же, сколько галька.

Высококвалифицированный врач был больше похож на высококвалифицированного спортсмена, который, по крайней мере, был квалифицирован для участия в провинциальных играх.

В более крупных больницах высокого класса А требования становились еще жестче. Вы должны были быть квалифицированы для участия в национальных играх. Или, по крайней мере, у вас должен быть потенциал, чтобы вырасти до такого уровня в ближайшие годы.

Лин Жань, очевидно, обладал таким потенциалом. Тот факт, что он провел более сотни операций по методике М-Тана, был тому доказательством.

Руководителям больницы даже не нужно было тратить слишком много энергии на сравнения. Они могли оценить Лин Жаня по достоинству, просто сравнив его с заместителем директора отделения Паном.

Заместитель директора отделения Пан был известным специалистом в хирургии кисти в провинции. Несмотря на то, что он был не очень знаменит, он все равно был довольно известен в своих кругах. Он был из тех, кого обязательно пригласили бы на любые конференции, связанные с хирургией кисти в провинции; когда дело доходило до любых национальных конференций, связанных со сгибательными сухожилиями, он, скорее всего, тоже получил бы приглашение.

Если бы вы только взглянули на результат оперирования с применением техники M-Тана, то заместитель директора отделения Пан показался бы вам одним из лучших специалистов в провинции Чанси и был бы выбором номер один для остальных врачей, когда они должны были перевести своих пациентов в хирургию кисти.

Поскольку Лин Жань пробыл в больнице Юнь Хуа недолго и его статус приносил куда меньше плодов, администрация больницы Юнь Хуа еще не начала обсуждать это и не пришла к окончательному решению.

Но внутри больницы с Лин Жанем уже очень хорошо обращались в отделении неотложной помощи. Он имел право постоянно пользоваться операционными залами, полностью проводил операции и получал за них деньги в полном объеме, получал прибыль от лекарств и медицинских расходных материалов, а также имел помощников и домработниц, которые половину своего времени работали исключительно с ним.

Конечно, способность, проявленная Лин Жанем, стала еще более приятным сюрпризом. Для врача иметь постоянный поток пациентов, выписанных с «хорошей» оценкой, было бы удивительным подвигом в любой больнице страны для новичка. Даже Лу Вэньбинь почувствовал прилив опасения, когда увидел, Лин Жаня прямо тогда.

– Локтевой нерв поврежден, верно? – Лин Жань посмотрел на снимок до этого, но на всякий случай переспросил еще раз.

Лу Вэньбинь на мгновение замер и быстро сказал: – Действительно, локтевая борозда повреждена.

Хотя Лу Вэньбинь и привык к тому, как Лин Жань ведет себя, он редко видел, чтобы Лин Жань обращал внимание на повреждения нервов пациентов.

Некоторые нервы, получившие незначительные повреждения, не нуждались в наложении швов. При чуть более серьезных повреждениях нервов врачи могли выбирать, накладывать ли им швы или нет. Пациенты с еще более серьезными повреждениями нервов, такими как так называемый ассоциированный невротмез, не были бы отправлены в отделение неотложной помощи больницы Юнь Хуа. (ПП: невротмез – полный анатомический перерыв периферического нерва, сопровождающийся дегенерацией нервных волокон, удаленных от области повреждения нерва, и замедленной его регенерацией).

Во всех специализированных отделениях современных больниц для начала проводится обследование пациентов, а тех, кто находится в тяжелом состоянии, они направляют в более оснащенные больницы. Чтобы увеличить вероятность успеха, обычные больницы будут принимать только те случаи, с которыми они были знакомы.

Поскольку в прошлом Лин Жань не знал, как сшивать нервы, он обычно отсеивал случаи с серьезными повреждениями нервов. Точно так же он отсеивал и тех, у кого были сопутствующие переломы.

Теперь, когда он знал, как сшивать нервы, он мог принимать пациентов с такими хирургическими показаниями.

Лин Жань быстро принял решение: – После того как я наложу швы на ее сухожилие, я наложу швы на борозду локтевого нерва.

Тот факт, что пациент выполнил хирургическое указание, означал, что состояние пациента соответствовало стандартам, установленным обычной хирургией. На самом деле пациентам с повреждением нерва в руках было очень легко выполнить хирургическое указание, потому что первичное сшивание (когда речь шла о ранах, которые хорошо заживали на ранних стадиях) было очень эффективным при использовании на пациентах с повреждением нерва.

Кроме того, лучше было зашить больному нерв, чем оставить его в таком состоянии. Это был самоочевидный факт.

Однако очень немногие врачи любили накладывать швы на нервы. Врачи, особенно в других отделениях, кроме нейрохирургического, всегда предпочитали не накладывать швы на нерв пациента, если перед ними был вполне жизнеспособный вариант, (то есть, если пациент мог выжить и без операции на нервы).

Главная причина, естественно, заключалась в том, что было трудно сшивать эти самые нервы. Проще говоря, число врачей за пределами больниц высшего класса А, которые знали, как их сшивать, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Еще меньше было врачей, которые могли бы хорошо зашивать нервы, и лучше было оставить поврежденный нерв таким, как он есть, чем зашивать его плохо.

Так же поступал Лин Жань и в прошлом: без необходимого снаряжения и опыта никто не решился бы на такую трудную задачу. Теперь у него было необходимое оборудование и знания.

Лу Вэньбинь начал нерешительно готовиться к операции. Лин Жань продолжал смотреть на снимки.

Множество МРТ-снимков и рентгеновских пленок были размещены на подсвеченной панели. Даже при том, что то, что на них было изображено, для посторонних показалось бы довольно хаотичным, но Лин Жань был очень доволен и наслаждался всем происходящим.

Для практикующего врача опыт магнитно-резонансного считывания на уровне мастера был подобен открытию третьего глаза. Как только человек почувствует вкус прозрения, сравнимого с тем, что можно получить после препарирования без необходимости резать, он больше не сможет жить без этого. Это было гораздо полезнее, чем то, что Лин Жань получал от врачей в отделении медицинской визуализации. Не зная хорошо эту область, даже врачи из отдела медицинской визуализации не смогли бы получить те огромные объемы информации, к которым имел доступ Лин Жань.

В будущем медицинская среда определенно начала бы становиться все более и более требовательной на предмет способностей врача читать сканы. Но прямо сейчас все еще было очень трудно сделать это универсальным.

Для студентов-медиков, окончивших бакалавриат и не прошедших специализированного обучения по медицинской визуализации, МРТ-сканирование было столь же неразборчивым, как иероглифы для иностранцев.

Мастерское считывание магнитно-резонансных снимков, которым обладал Лин Жань, позволяло ему читать МРТ-изображения даже лучше, чем большинству врачей в отделении медицинской визуализации. Чтобы иметь возможность хорошо выполнить свой первый анастомоз промежности, Лин Жань внимательно смотрел на пленку в течение очень долгого времени.

Лин Жань тщательно продумал порядок, в котором он будет накладывать швы на сухожилие и сгибательный нерв пациента, и угол, под которым он будет делать разрез.

Когда он выполнял операции с использованием техники М-Тана в прошлом, был фиксированный хирургический метод и порядок, без каких-либо других лишних вещей, связанных с этим. Ему оставалось только следовать по ступенькам к результату.

Все изменилось после добавления анастомоза промежности.

Это была разница между строительством моста и эстакады. Даже если вы можете спроектировать мост в соответствии с фиксированными шагами, вам придется учитывать обстоятельства при проектировании эстакады.

Несмотря на то, что Лу Вэньбинь и остальные были весьма озадачены, они оставались очень тихими.

– Давайте начнем, – Лин Жань вернулся к операционному столу и спокойно сказал: – Реконструктивная операция на сгибательных сухожилиях и анастомоз локтевого нерва. Поскольку сегодняшняя операция отличается от тех, что мы обычно делаем, нам придется как следует сосредоточиться.

Сделав это особое напоминание, Лин Жань начал операцию, держа скальпель, и медленно сделал большой, пятидюймовый разрез.

Когда Лу Вэньбинь увидел это, его взгляд застыл на месте. После долгой работы врачи-ординаторы часто могли догадываться о многом, просто взглянув на разрезы, сделанные главными хирургами.

Не обращая внимания на личные привычки, когда один и тот же главный хирург выполнял операцию одним и тем же хирургическим методом, чем больше был разрез, тем сложнее была операция.

Лин Жань был врачом, который уделял большое внимание эстетике разреза. Поэтому, когда он сделал такой большой разрез, который выглядел вполне образцовым, Лу Вэньбинь испытал такой шок, что окончательно проснулся.

Лин Жаню не нужно было ничего говорить; Лу Вэньбинь немедленно взял марлю с помощью щипцов и начал действовать.

Медленно и неуклонно Лин Жань разрезал мышечный слой пациентки. Он вовсе не стремился к тому, чтобы выполнить операцию наспех. Лу Вэньбинь присоединился к ним активно и, даже с духом соперничества.

Поскольку Лин Жань был очень хорошо знаком с наложением швов на сгибательные сухожилия, он быстро закончил накладывать швы на сухожилия пациентки, хотя намеренно медлил с этим. Следующим шагом было выполнение анастомоза на промежности.

Нервная система человеческого тела представляла собой сетчатую структуру.

В центре нервной системы было множество пучков нервных волокон. Они были окружены периневриями (ПП: периневрий – оболочка, окружающая пучки нервных волокон), и именно они выполняли всю работу в нервной системе – как витая пара кабелей в проволочной сети. Эпиневрий больше походил на внешнюю оболочку проводов. Разница заключалась в том, что благодаря биологическому свойству нервов они обладали способностью к самоисцелению.

(ПП: Пeринeврий — этo слoй сoeдинитeльнoй ткaни, oкружaющий группу зaщищeнныx нeрвныx вoлoкoн, нaзывaeмыx пучкaми, пoскoльку вoлoкнa связaны в пучки. Эпинeврий. Пучки нeрвoв oбъeдинeны вмeстe слoeм плoтнoй сoeдинитeльнoй ткaни, эпинeвриeм, в пeрифeричeский нeрв. Эпинeврий тaкжe oкружaeт крoвeнoсныe сoсуды).

На этой основе обычно строились три типа нервных анастомозов: эпиневриальный анастомоз, периневриальный анастомоз и одновременный анастомоз эпиневрия и периневрия. Наиболее широко применялся эпиневриевый анастомоз – сшивание наружной оболочки нервов и самостоятельное восстановление внутренней оболочки.

Хотя врачи могли контролировать, насколько хорошо внутренние органы будут восстанавливаться, они не имели полной власти над этим.

Анастомоз промежности позволял врачам осуществлять большую часть контроля, и, соответственно, восстановления, но это была гораздо более сложная процедура. Несмотря на то, что врачи часто могли выполнять эпиневриальный анастомоз невооруженным глазом, это было совершенно невозможно для анастомоза промежности.

Обеспокоенный Лу Вэньбинь посмотрел на Лин Жаня, который надел хирургическую лупу. Поскольку сам он не носил таких же очков, он не мог ясно увидеть, что делал Лин Жань. Он даже не мог ясно разглядеть нить. Никто не мог нормально разглядеть шов 10-0, когда его двигали.

– Периневрий действительно очень эластичный, – внезапно сказал Лин Жань.

Лу Вэньбинь замер на мгновение, прежде чем с любопытством спросил: – Более эластичный, чем свиная кожа?

Лин Жань подумал и сказал: – Гораздо более эластичный и прочный, как кожа свиных ног.

Лу Вэньбинь понял, что имел в виду Лин Жань.

– Я закончил, – быстро завязав узел иглодержателем, Лин Жань объявил об окончании накладывания швов.

Лу Вэньбинь удивился: – Ты так быстро закончил? Периневрий встречался довольно часто, верно?

– Я со всеми ними покончил, – Лин Жань вздохнул с облегчением и начал зашивать разрез пациента.

Лу Вэньбинь был готов стать тем, кто закроет разрез. Увидев действия Лин Жаня, он на мгновение замер. У него не было другого выбора, кроме как послушно продолжать играть вторую скрипку. Он утешал себя мысленно: «Доктор Лин уделил много внимания сегодняшней операции, потому что она была относительно важна. Не бойся, это техническая корректировка. Не бойся».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 107**

107 глава: Видимость в дереве

– Лин Жань, ты сегодня делал анастомоз промежности? – спросил доктор Чжоу тихим голосом, увидев Лин Жаня, входящего в кабинет.

В больнице не существовало секретов, особенно когда дело касалось медицины и романтических отношений.

– Да, – Лин Жань, только что закончивший операцию, одним глотком выпил воду из бутылки, стоявшей на столе, и, наконец, утолил жажду.

После молчаливого ожидания в течение нескольких секунд, доктор Чжоу продолжил спрашивать: – А ты действительно смелый парень... И каков же результат?

Врачи привыкли воздерживаться от еды и воды перед операцией, особенно при выполнении обычных операций, которые длились по несколько часов, поскольку они могли в основном удерживать мочу только во время операции. Чем больше воды они выпьют, тем тяжелее им будет.

Хотя подгузники для взрослых могли бы решить большинство их проблем, но из-за соображений их имиджа и цен на подгузники для взрослых, врачи изо всех сил старались не прибегать к этому.

Лин Жань задумался на мгновение и сказал: – Если нерв благополучно восстановится, то результат будет очень хорошим.

Доктор Чжоу выглядел так, словно пребывал в шоке, и спросил: – Ты действительно уверен в этом?

– Да, – ответ Лин Жаня был настолько краток, что доктор Чжоу еще больше запутался в ситуации.

– Тогда ступай и приведи себя в порядок. Директор отделения Хо обязательно спросит тебя об этом позже, – напомнил доктор Чжоу Лин Жаню и вернулся на свое место, чтобы выпить чаю.

Среди трех типов анастомозов нервов наиболее тяжким был периневральный анастомоз.

Обычно врач с хорошими навыками наложения швов захочет первым делом попробовать сделать эпиневральный анастомоз. Например, те, кто обладает навыками сшивания наравне с мастер-уровнем Лин Жаня простой техникой прерывистого шва, будут иметь основы, которые позволят им выполнять эпиневральный анастомоз только после того, как они немного попрактикуются. Однако анастомоз промежности, который выполнялся под микроскопом, требовал куда больше специфических навыков.

Третий тип – эпиневральный и периневральный анастомоз - был еще сложнее, чем периневральный анастомоз, так как он представлял собой комбинацию двух других типов.

Но если бы врач знал, как выполнить анастомоз нерва, то мгновенно бы поднялся на один уровень, независимо от того, какой тип и диапазон операции его бы ждал.

В прошлом, когда Лин Жань проводил операции на сгибательных сухожилиях в зоне II, каждый раз, когда он сталкивался с пациентами с сопутствующим повреждением нерва или сопутствующими переломами, Хо Цунцзюнь сразу же отвергал эти случаи.

Когда дело дошло до пациентов с повреждением сгибательного сухожилия, отделение неотложной помощи больницы Юнь Хуа принимало только тех, у кого было чистое повреждение сухожилия сгибателя. В лучшем случае, они будут принимать только таких пациентов, как Ли Хуаминь, с одним или двумя поврежденными нервами, которые врачи могут решить не зашивать.

Пациенты, которые превышали этот диапазон, могли только найти способы получить лечение за пределами провинции или отправиться в отделение хирургии кисти, чтобы сшить свои сухожилия с помощью методов, подобных методике шва Кесслера, прежде чем они обратились бы за лечением в отделение нейрохирургии, чтобы сшить свои нервы. Если эти два варианта не были дееспособны, им оставалось лишь отказаться от анастомоза нерва и сначала сшить свои сухожилия. В еще более сложных случаях ампутация могла бы послужить единственным выходом.

Однако, если бы анастомоз промежности, выполненный Лин Жанем, имел высокий процент успеха, Хо Цунцзюню было бы намного легче найти пациентов... потому что многие пациенты с травмами рук также страдали сопутствующим повреждением нервов.

Что еще более важно, врачи, способные выполнять сухожильный анастомоз на «ничейной земле» вместе с нервным анастомозом, были на ступень выше тех, кто мог выполнять только сухожильный анастомоз. Они лишь немного уступали врачам, которые могли выполнить реплантацию конечностей.

В области хирургии рук и ног не многие больницы могли бы сделать это. Если принять во внимание вероятность успеха, операции, проведенные Лин Жанем, стоили того, чтобы с нетерпением ждать их.

Но мгновение спустя в кабинет ворвался разъяренный Хо Цунцзюнь.

– Лин Жань! – Хо Цунцзюнь начал кричать, еще будучи за дверью. Его голос был настолько внушителен, что он походил на генерала, который в гневе искал своих дезертировавших рыцарей, а волосы были так взъерошены, что он походил на старого кота с непослушной шерстью.

Лин Жань повернулся и посмотрел на него.

– Ты делал анастомоз промежности? – вопрос Хо Цунцзюня был почти таким же, как тот, который доктор Чжоу задал Лин Жаню ранее. Довольный собой, доктор Чжоу выгнул бровь, глядя на Лин Жаня. Доктор Чжоу никогда не расслаблялся, когда дело доходило до предсказания действий других людей.

Лин Жань ответил Хо Цунцзюню так же, как он ответил доктору Чжоу: – Да, – подумав об этом, он добавил: – Состояние нерва после того, как он был зашит, было довольно хорошим. Посмотрим, как пациент после этого выздоровеет.

– Пойдем посмотрим на пациента, – конечно, Хо Цунцзюнь не позволил бы всему идти своим ходом, просто выслушав то, что сказал ему Лин Жань.

Когда доктор Чжоу увидел, что Лин Жань встает, он надел свой большой белый халат и без колебаний последовал за парнем. Несколько других врачей в кабинете, которым в данный момент нечего было делать, сделали то же самое.

В палате.

Ли Хуаминь уже проснулась. Несмотря на то, что ее рука была перевязана и зафиксирована в неподвижном положении, она изо всех сил пыталась встать и кричала: – Я хочу, чтобы меня перевели в другую палату. Эта палата плохо влияет на меня и мое выздоровление.

Хо Цунцзюнь нахмурил брови и подумал: «Это первый случай нервного анастомоза в нашем отделении. Нам будет худо, если она плохо восстановится».

Он тут же посмотрел на медсестер вокруг себя.

Из-за давления босса Хо медсестра, которая изначально намеревалась игнорировать Ли Хуаминь, могла только идти вперед, поэтому она ласково спросила: – Что случилось?

– Я хочу, чтобы меня перевели в другую палату, – сказала Ли Хуаминь.

– Почему Вы хотите, чтобы вас перевели в другую палату?

– В этой палате зеленые стены. Я не могу находиться рядом с зелеными тварями. Несмотря на то, что голос Ли Хуаминь был все еще довольно хриплым, ее было хорошо слышно.

– Почему вы не можете находиться рядом с зелеными тварями?

– Среди пяти основных элементов, элемент дерева более заметен во мне, и именно поэтому я не могу носить зеленую одежду. Вот почему я не могу жить в домах с зелеными стенами. Вы не могли бы перевести меня в другую палату? – Ли Хуаминь несколько раз беспокойно пошевелилась и сказала: – Я не смогу хорошо восстановиться в комнате с зелеными стенами. Если вы, ребята, не переведете меня в другую палату, я точно не смогу выздороветь.

Услышав это, медсестра осталась довольна. Она уперла руки в бока и посмотрела на Хо Цунцзюня. Хо Цунцзюнь потерял дар речи. Он подумал, что возникли проблемы с оборудованием палаты, и задумался, не следует ли его подправить. Теперь, когда пациентка сказала, что элемент дерева заметен в ней, он был немного озадачен.

Лин Жань тоже почувствовал легкое сожаление. Он наложил пациентке швы от начала до конца и подумал, что, возможно, сумеет добиться от нее искренней благодарности. Теперь, когда он смотрел на ситуацию, он понял, что сделал далеко не все, чтобы Ли Хуаминь была ему благодарна.

– Мне все равно. Если вы, ребята, не переведете меня в другую палату, я хочу, чтобы меня выписали. Я не хочу оставаться в палате с зелеными стенами, – снова закричала Ли Хуаминь и даже попыталась спрыгнуть с кровати. Несмотря на то, что она только притворялась, члены ее семьи немедленно начали защищать ее.

– Все палаты в нашей больнице имеют зеленые стены, – терпеливо объяснил Хо Цунцзюнь, пытаясь найти компромисс и сгладить ситуацию.

– Для тех, кто имеет видимость в дереве, зеленый цвет вреден. Вы, ребята, должны перекрасить несколько палат, – предложила Ли Хуаминь.

Хо Цунцзюнь спокойно спросил: – И в какой тогда цвет мы должны перекрасить палаты?

Ли Хуаминь тут же сказала: – В розовый. Мне нужна палата с розовыми стенами.

– Почему розовый?

– Розовый – это цвет денег. Среди пяти основных элементов элемент денег является наименее заметным во мне.

Несколько секунд Хо Цунцзюнь пристально смотрел на нее. Когда он понял, что собеседница на самом деле не шутит, он так разозлился, что развернулся и ушел.

Как только Хо Цунцзюнь вышел из палаты, он сказал: – Те, кто не обладает хоть какими-то мозгами, подумают, что локтевой нерв вообще связан с черепом.

Доктор Чжоу усмехнулся и сказал: – Возможно, действие анестетиков еще не прошло.

С другой стороны, Лин Жань выглядел так, словно только что открыл новый континент. В последний раз он видел пациентку, когда она была под наркозом. В то время он испытывал такое же чувство достижения, какое испытываешь, когда исцеляешь раненых и спасаешь умирающих, но он никак не ожидал, что пациентка будет вести себя подобным образом, как только проснется.

– Сделайте ей электромиографию, – сказал Хо Цунцзюнь и добавил: – Проанализируйте восстановление локтевого нерва, но не позволяйте мне снова увидеть ее лично. (ПП: Электромиография – это диагностический метод, посредством которого специалисты оценивают функциональное состояние скелетных мышц и окончаний периферических нервов. Оценка происходит по уровню их электрической активности. Такое обследование позволяет определить очаг, степень распространенности, тяжесть и характер поражения мышечной ткани и нервных волокон)

– Ладно, – Лин Жань подтвердил приказ.

– Ты должен убедиться в том, что нервный анастомоз, который ты выполнил, будет иметь успех. Когда этото показатель успеха повысится, недостатка в пациентах не будет, – Хо Цунцзюнь дал Лин Жаню дополнительные указания, потому что с нетерпением ждал, что Лин Жань сделает со своей способностью анастомозировать нервы.

В настоящее время врачи в больнице Юнь Хуа, которые знали, как выполнять нервный анастомоз, в основном делали это на нервных стволах, таких как срединный нерв. Восстановить нервные стволы было нетрудно из-за их толщины. Травмы, полученные на небольшой площади, восстановить было труднее. Случаи с сопутствующим повреждением нерва были очень тяжелыми для лечения, так как хирургических методов было очень мало.

Тем не менее, Хо Цунцзюнь полагал, что Лин Жань практиковал анастомоз нерва в частном порядке в течение некоторого периода времени, и ему определенно потребуется больше времени и случаев, чтобы повысить свои навыки. Поэтому он решил дать ему чуточку больше послаблений. Пока Лин Жань будет гарантировать больнице определенный успех, Хо будет поддерживать парня в его начинаниях.

Доктор Чжоу повернул голову и посмотрел на Лин Жаня. Он не знал, понял ли Лин Жань то, что только что сказал Хо Цунцзюнь.

– Электромиограмма сделана. Я принесу ее Вам, – ответ Лин Жаня, как и всегда, был краток.

Хо Цунцзюнь беспечно сказал: – Тут, наверное, не стоит особо надеяться на разум Ли Хуаминь. Не забудь рассортировывать все будущие случаи анастомоза промежности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 108**

Главу 108: Невротические пациенты более счастливы

В больнице Юнь Хуа, в отделении неврологии Цао Юэ, женщина-врач в комнате ЭМГ (Электромиографии), сидела на стуле с улыбкой, наблюдая, как Лу Вэньбинь толкает плоскую кровать к стене, а затем она сказала:

- Хорошо, все в порядке, я сделаю все остальное.

Лу Вэньбинь посмотрел на пациентку Ли Хуаминь на плоской кровати и сказал:

- Вам не нужна моя помощь?

- Не нужна.

Цао Юэ улыбнулась и сказала:

- Тебе просто нужно подождать снаружи.

- Это... у пациента, возможно, раздвоение личности, обратите внимание.

- Все в порядке, через меня проходит много пациентов.

Цао Юэ взглянул на него.

Лу Вэньбинь с нетерпеливым выражением лица поколебался и покинул консультационную комнату. Он нашел скамейку на улице и сел подышать вздохом. В последние дни он расцарапал кожу и руки сильно чесались.

В консультационной комнате Цао Юэ нежно пробормотала:

- Есть пациенты с такими личностными особенностями, которых ты никогда в жизни не видел.

Больше всего она презирала врачей-ординаторов из хирургии. Это она-то не способна работать с людьми? Работая здесь, она должна была быть как минимум профессионалом, она, конечно, не годится в технические специалисты, но, имея тот опыт, который получила здесь, уже обучать людей.

По мнению Цао Юэ все эти хирурги стационара склонны делать грязную работу, независимо от того, насколько чистая обстановка в операционной. Ведь на самом деле, в течение определенного периода времени в операционной постоянно накапливаются микробы. Белые халаты хирургов часто бывают чистыми только утром, а в течение дня на халатах собирается такое количество пятен крови, что не каждый столько видел за всю свою жизнь.

Для сравнения, рабочая обстановка Цао Юэ была намного комфортнее.

Электромиографическая комната выглядела, как обычный офис. Прибор был подключен к компьютеру. К коже пациента подключались элементы, и остальные операции производил компьютер. Внешне все выглядело немного сложнее, чем ЭКГ. Эту должность можно назвать самой легкой во всей больнице. Ведь ей как специалисту не надо было вмешиваться в работу машины, а вот условия работы хирурга можно было назвать другим миром.

Всякий раз, когда Цао Юэ думала об этом, она пела в своем сердце: мы разные, разные...

- Вы врач, который специализируется на изучении нервов?

Ли Хуаминь легла на бок, обнажив наполовину свои руки, закатав красные шелковые очень яркие и красивые рукава. Цао Юэ перестала напевать, дважды усмехнулась, взяла пластырь и сказала:

- Я профессиональный электромиограф, а не тестер нервов. Позвольте мне закрепить ваши рукава.

Пока Цао Юэ говорила, она взял себя в руки, заправила рукава пациента и сказала:

- У вас есть какие-то внешние фиксаторы на рукавах? Вы можете закрепить оба рукава?

- Сзади есть пуговицы.

Ответила Ли Хуаминь, а затем спросила:

- А у меня все нормально с нервами?

- Пока не знаю.

Цао Юэ была раздражена:

- Я ещё не проверила, кто знает.

- Если нервы не в порядке, это ведь из-за инсульта, да? Инсульт повредил мой мозг? Это проблема? Что-то не так с моим мозгом?

- Пока нет теста, я не знаю.

- Доктор, не лгите мне, я не боюсь смерти.

Сказала искренне Ли Хуаминь:

- Я спросила у членов своей семьи, но они мне ничего не сказали. Я знаю, все от меня скрывают правду, считая, что так будет лучше для меня, но я итак все знаю.

Цао Юэ нахмурилась:

- Но я правда пока не знаю.

- Доктор!

Ли Хуаминь встревоженно подняла маленькое одеяло, покрывающее ее тело, и громко сказала:

- Доктор, я не боюсь смерти, я просто хочу знать перед смертью, что я нормальный человек. Но нормальным людям не проверяют нервы, а я не неврологический пациент!

Цао Юэ уставилась на красный шелковый топ платья Tang от Li Huamin и смотрела на него несколько секунд, чувствуя что-то знакомое. Выражение лица Ли Хуаминь изменилось и расслабилось, когда она заметила взгляд на одежду на себе. Она спросила:

- Разве оно не прекрасно выглядит? Это платье было разработано мной. Старик говорил, что плащ должен быть красного цвета, но иметь пять элементов розового, поэтому я использовала розовый цвет для вышивки. Ткань красная, а середина в пяти местах золотая...

- Что на вас надето?

Цао Юэ была в шоке.

Ли Хуаминь торжественно сказала:

- Некоторое время вы будете проверять мои нервы. И если что-то не так с моим мозгом, то я выпрыгну на крышу в этом костюме, чтобы не причинять вред своей семье!

Ли Хуаминь очень серьёзно посмотрела на Цао Юэ и сказала:

- Хорошо, делайте тест и посмотрим, есть ли у меня какие-нибудь проблемы в голове!

- Подождите...

Цао Юэ встала, с трепетом открыла дверь офиса и закричала:

- Лу... Доктор Лу, пожалуйста... пожалуйста, помогите мне.

...

На следующий день Лу Вэньбинь стоял у входа в палату, и дежурный врач, совершающий обход:

- У пациента хороший анастомоз...

Ли Хуаминь лежала, свесившись наполовину с кровати и маша руками врачам снаружи.

- Лао Ду входил и осмотрел, пошли в соседнюю палату.

Он продолжил:

- Хо Цунцзюнь не входил туда, а отправил туда заместителя директора.

Лу Вэньбинь сказал:

- У нее нет никаких проблем с сухожильными швами, и их интенсивность заживления высока. Доктор Лин может начать раннюю реабилитацию...

- Просто следуйте совету доктора Линя.

Хо Цунцзюнь оборвал слова Лу Вэньбиня, не дослушав второе предложение. Раньше он ничего не знал о хирургии рук, а теперь доверял Линю ещё больше. В любой больнице, если врач смог провести сотни процедур с отличными показателями и достиг местного среднего уровня по какому-то типу операции, то это был очень хороший специалист. Ведь если он делает схожую операцию, то чем больше новых обстоятельств, тем с более странными ситуациями можно столкнуться. Не говоря уже о том, что отличный показатель Лин Жаня намного превышал 90%.

Конечно, врачам в обычных больницах могло потребоваться несколько лет, возможно, больше десяти, чтобы получить право делать определенную операцию. Для многократного проведения определенной операции необходимо не только сотрудничество между больницей и отделением, но и согласованность действий с департаментом по охране окружающей среды. Большинство врачей в большинстве больниц могут делать две-три операции по основной своей специализации каждый день, что неплохо. Если же они хотели набрать опыт по определенной операции до 100 случаев, то на это могло уйти годы.

Только тогда, когда степень старшего лечащего врача усиливалась, он имел право выбирать врача, и его влияние на кафедре увеличивалось. Тогда он мог практиковать больше техник, которые ему хотелось бы сделать. Мог даже использовать методы, которые ему нравились и преуспевать в качестве преподавания основных техник для бакалавриата кафедры .

Хо Цунцзюнь являлся врачом скорой помощи с медицинским образованием. Он ценил таланты больше, чем квалификацию врача. Он также повысил свое доверие к Лин Жаню. Поэтому, хотя он был серьезен во время обходов, он редко менял медицинские рекомендации Лин Жаня. Когда пациенты имели послеоперационные осложнения или другие сопутствующие симптомы, он регулировал и корректировал применяемые в лечении лекарства.

Все завистливые нотки Лу Вэньбина пресекались.

В больнице вмешательство главного врача в работу молодого врача было всесторонним. Например, сегодня он мог устроить ему праздник и позволить ему побыть с женой и ребёнком, а завтра он мог заставить его работать сверхурочно, чтобы убедиться, что лечение определённого пациента является аутентичным. Если речь шла о Хо Цуньцзюне – то это был полностью уважаемый врач и хороший руководитель врачебной команды.

В отделении неотложной помощи Юнь Хуа были еще два других главных врача и два старших помощника директора.

Через некоторое время директор Ду вернулся в медицинскую группу.

- Возможно ли для Лин Жаня проводить операции при повреждении нерва?

Хо Цунцзюнь и заместитель директора Ду тихо говорили между собой.

Директор Ду колебался и спросил:

- Пациентка только что хорошо справилась с операцией, но не слишком ли мы торопимся?

- Есть много других случаев с неврологическими повреждениями, и их легко найти. Нам не нужно никуда звонить.

Хо Цунцзюнь прошептал:

- Насколько я знаю, в провинции Чанси швы сгибателей сухожилия можно оперировать самостоятельно. Врачей, которые правят аневризму нерва, можно сосчитать по пальцам. И еще меньше специалистов, которые специализируются на этом.

Врач Ду дважды рассмеялся.

Мало кто из врачей умеет оперировать сгибатели сухожилий и накладывать швы на поврежденные нервные мембраны. Искать такого врача было так же сложно, как найти иголку в стоге сена.

А здесь было много иголок. Какой смысл троим быть рядом друг с другом?

Но, конечно, в больнице это имело смысл. Ведь такие специалисты могли накладывать швы на сгибатели сухожилий, оперировать анастомозы нервов и делать другие ортопедические операции, например, операции сломанных пальцев днем и ночью, - где можно найти такое место, где еще вот так можно наложить шов на одно сгибающее сухожилие с разрывом нерва?

Многие анастомозы нерва можно оперировать в одиночку, но это должен делать, как правило, врачи-нейрохирург. Но они заняты в основном черепно-мозговыми операциями, и они слишком ленивы, чтобы давать консультации по операциям на пальцах. Конечно, врач, который может оперировать только сгибающие сухожилия, тоже очень хорош, но не так ленив.

Все операции на руках выполняются в течение 24 часов, и чем раньше их сделать, тем лучше для пациента. Многие пациенты, которые пострадали от разрыва сгибателя сухожилия имели также повреждение нерва, хотя палец не был сломан. И они могли получить хорошую технику наложения швов на сгибатель сухожилия и неплохой анастомоз аневризмы. Какие перспективы у таких операций?

Некоторые крупные больницы слишком заняты, чтобы спрашивать у пациентов, готовы ли они ампутировать или оперировать и накладывать швы...

В США процент пересадки отрезанных пальцев составляет 2%, если полагаться на строгую статистику. Курильщики и пьяницы, и любые обладатели дурных привычек даже при наличии страховки не могли получить даже двухчасовую помощь элитного врача.

Поэтому не было смысла держать специалиста высокого класса, если не было достаточно хороших пациентов.

- Я не возражаю. Восстановительный период для пациентов с повреждениями сгибателей сухожилий слишком долгий, а для нервов – еще более длительный. Наших палат для этого недостаточно.

Доктор Ду неохотно высказал свое мнение.

- Добавим и будет достаточно.

Хо Цунцзюнь помахал рукой. В большом отделении скорой помощи должно быть больше двухсот коек. Если бы у него было больше 500 кроватей, как в Чхонгюском центре скорой помощи, он бы не возражал.

- Людей с разными болезнями здесь очень много, так что не позволяйте Лин Жаню делать слишком много операций. Молодой человек не должен делать низкоквалифицированную работу, он должен развиваться и расти вверх. Доктор Ду спросил Лу Вэньбиня:

- Лин Жань всё ещё делает операцию?

- Да, операция еще не завершена, и она была немного неожиданной.

Лу Вэньбинь сказал ерунду, которая была причиной того, что хирург не сопровождал обход.

Если другие врачи часто не принимали участия в обходах, то большинство из них потом занимались мелкими переломами. Тем не менее, официальные правила больницы были ориентированы на обычных врачей, а на квалифицированных врачей они действовали не всегда, ведь каждый из них был особым случаем. Как будто бедный студент всегда ошибался, а богатый был всегда прав. Хо Цунцзюнь упомянул Лин Жаня с улыбкой на лице и проговорил:

- Нужно позволить Лин Жаню и обратить его внимание на его собственное здоровье. Ему непросто столько работать. Во сколько он сегодня приехал?

- В четыре часа. Три операции он уже сделал, а теперь - четвертая.

Лу Вэньбинь сказал всё это с трепетанием в печени. Если врач пришел в больницу четыре часа утра, значит так было нужно. Что тут обсуждать. В больнице есть три или четыре врача, которые могли так делать.

Хо Цунцзюнь подумал, что это странно - начинать операцию в четыре утра, и кивнул:

- Неудивительно, что в прошлый раз он сказал мне, что много времени тратит впустую. Но случаи с неврологическими травмами у него удаются просто отлично, боюсь, слишком хорошо, и он уйдет в другие больницы ...

Когда он это сказал, у него мелодично зазвонил мобильный телефон: «там был раненый ястреб-тетеревятник, раненый ястреб-тетеревятник, он пролетел через долину...»

Врачи задерживали дыхание и посмотрели на руководителя.

- Хорошо, я понимаю. Я должен сконцентрироваться на грамотном подборе специалистов... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить безопасность пациентке и обеспечить прекрасное качество лечения...

Положив свой мобильный телефон, Хо Цунцзюнь посмотрел острым взглядом орла на врачей и сказал:

- Дочь директора Хао получила страшный ожог. Ожоговая группа - готовьтесь. Другие врачи тоже не должны относиться к этому легкомысленно. Сдайте срочно работу и готовьтесь к поддержке в любое время.

На данный момент не было времени продолжать большой обход, и группа врачей рассеялась, занявшись подготовкой к предстоящей операции. Нужно было подготовить медицинскую карту, все распоряжения главного врача должны были быть срочно объяснены, время операции надо было скорректировать, и надо было зайти в туалет, потом будет не до того ...

Директор Ду был близок к Хо Цунцзюню, и с тревогой на лице спросил:

- Между нами, почему бы ей не поехать в главную больницу с таким ожогом?"

Отделение неотложной помощи Юнь Хуа славилась лечением ожогов, но в их кругу, независимо от фактического уровня и влияния, она была не так хороша, как у доктора Лу из Главного Госпиталя Армии. Он являлся лучшим в стране по части ожогов.

Хо Цунцзюнь посмотрел и прошептал:

- Не подливай воду в огонь, итак жарко.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 109**

Глава 109: Словно маленькая девочка

Около отделения неотложной помощи рядом с заместителем декана выстроилась веером группа врачей с разным статусом, они выглядели спокойно и стояли, как колокол, готовый к бою.

Через две минуты у двери остановился новый Пассат. Из машины вышел водитель Ди-ди и на несколько секунд замер, осматривая море белых халатов.

Хо Цунцзюнь помахал рукой, и к машине подкатилась плоская кровать «Шенг». У двух кативших кровать медсестёр был твёрдый взгляд, стандартные движения и точеная талия.

- Больно, очень больно.

Девушка спустила из машины одну ногу и начала ложиться на плоскую кровать, из глаз текли, она сильно плакала в голос.

Режиссер Хао вышел из машины с другой стороны, он чувствовал себя немного подавленным и тревожно пожал руку вице-президенту Чжоу. Он пояснил:

- Ребенок запаниковал и обжегся. Ее мать была так напугана, что я должен был позвонить и побеспокоить вас.

Девушка резко подняла глаза:

- Я не ребенок.

- Давай поговорим об этом, когда ты пойдешь в колледж.

Потом режиссер Хао сложил руки и поклонился врачам вокруг него.

- Простите, я очень взволнован и очень на вас рассчитываю.

Он был очень вежлив, и небольшое недовольство врачей исчезло.

Когда вице-президент Чжоу заметил это, он снова помахал рукой, и группа врачей ушла в больницу. Все обрадовались, ведь пациенты оценили значимость и масштабность больницы. Режиссер Хао подчеркнул ее важность ...

Доктор Хо быстро подошел и поинтересовался медицинской историей пациентки, аллергическими симптомами и т.д. Чжао Лэй проследовал вслед за кроватью в процедурный кабинет и начал осмотр обгоревшей области.

- Папа... папа... - девочка громко закричала.

Мистер Хао, который шел сзади, никого не приветствуя, рванул к дочери:

- Что случилось? Что случилось?

- Скажи - да...

Слезы девушки туманили ей взгляд, она была милой, и даже ее громкие крики не раздражали людей вокруг.

Мистер Хао улыбнулся, потер руки и сказал:

- Что... Хао Бэй..

- Скажи им!

- Хорошо, хорошо.

Режиссер Хао повернулся, чтобы улыбнуться Хо Цунцзюню и сказал:

- Доктор Хо, смотрите, у нас есть некоторое пожелание.

- Ты обещал.

Жизненный опыт Хо Цунцзюня был богатым, он даже бровью не повел, слушая внимательно клиента.

А вот Чжао Лэй дрожал.

Это была редкая возможность показать свое лицо перед руководителем этой больницы. Он действительно боялся, ожидая, какую же просьбу озвучит пациент, его врачебный опытом был огромен, и шансы на то, что его высоко оценят и попросят заняться этим ожогом были очень высоки.

Господин Хо подготовил некоторую вступительную речь, которую он в одно мгновение свернул, и он сказал:

- Можете ли вы попросить вашего врача, Лин Жаня, чтобы он осмотрел мою дочь?

Он заговорил, и Хао Бэй в слезах кивнула:

- Я хочу, чтобы доктор Лин...

У Хо Цунцзюня задрожали веки. Несмотря на то, что он работал в больнице многие годы, мысль о том, чтобы привлечь в данном случае Лин Жаня удивили Хо Цунцзюня.

У Чжао Лэй даже задрожали губы. Когда он присоединился к коллективу больницы 10 лет назад, некоторым пациентам нравилось выбирать старого врача, чтобы именно он занимался их лечением. Он мог понять, что некоторые пациенты любили выбирать известных врачей, чтобы увидеть «светило». Это он мог понять... но в чем причина выбора Лин Жаня? Разве он понимал, как лечить ожоги?

- Лин Жань не является врачом отделения ожогов. Он может не справиться с подобной задачей, - ответил вежливо Хо Цунцзюнь, - думаю, г-н Хао, вы можете это понять.

Режиссер Хао вздохнул с большим пониманием и сказал:

- Короче говоря, было бы очень хорошо, если бы доктор Лин пришел осмотреть мою дочь. Моя дочь, держа в руках сотовый телефон несколько дней назад, спросила, что доктор Лин лечит, и я ответил, что лечит что-то, если у кого-то что-то сломалось или сгорело.

Врачи вокруг чувствовали себя странно. Что значит сгорело?

Девушка на плоской кровати крепко подняла голову и энергично кивнула головой:

- Я хочу, чтобы доктор Лин был моим врачом.

Чжао Лин, которая помогла ей снять туфли, вздохнула, но продолжила свою работу. Пациентка явно была неразумна, но хотя бы доктор должен быть здравомыслящим.

В конце концов, пациенты могут разозлиться, потому что их требования не выполняются, но они итак разозлятся, потому что «болезнь мозга» не лечится.

Предварительная обработка ожогов была очень важна. Чжао Лэй использовал мыло и воду, которые были заранее подготовлены, чтобы помочь пациентке очистить раны.

- Чжоу, звони доктору Лин.

Толерантность Хо Цунцзюня к требованиям пациента была очень высока, и он никогда не отвечал нет на их требования.

В то время, когда Хо Цунцзюнь был общественно не признан, когда он ковырялся в фекалиях пациентов, у него не было колебаний в сердце. Пока пациент однажды не взорвал себя в палате ... теперь для доктора имело значение каждое слово, словно тогда он не взорвал его сам.

Доктор Чжоу прошептал:

- Лин Жань все еще может быть в операционной.

- Позвони ему.

Хо Цуньцзюнь моргнул.

Доктор Чжоу был так впечатлён, что вытащил мобильник и пошёл прямо в операционную. Через некоторое время Лин Жань пришел с доктором Чжоу.

Перед тем, как Хо Цунцзюнь что-либо успел спросить, доктор Чжоу сказал:

- Лин Жань только что закончил операцию.

Хо Цунцзюнь кивнул, почувствовав облегчение. Это хорошо, что есть возможность максимально удовлетворить требования пациента.

- Лин Жань, осмотри этого пациента.

Хо Цунцзюнь так нервно это прокричал, что Лин торопливо побежал. В своем белом халате Лин торопился немного сонно, ни сказав ни слова в ответ Хо Цунцзюню, приблизился к девушке Хао Бэй.

Хао Бэй посмотрела на подбегающего Лина с мобильным телефоном.

- Доктор Лин, давайте сфотографируемся.

Хао Бэй уже представляла, сколько людей оставят комментарии, когда она отправит фотографию в соцсети.

Лин Жань посмотрел на Хо Цунцзюня:

- Вы позвонили мне, чтобы разобраться с ожогами?

Он раньше имел дело с несколькими ожогами, и теперь он мог снова попрактиковаться.

- Не волнуйся, не волнуйся.

Хао Бэй держала в руках мобильный телефон, посмотрела на свою красоту и выключила его, решив использовать обычную камеру для селфи Лин Жаня.

Выражение лица Лин Жаня было спокойным.

Хо Цунцзюнь тоже спокойно сказал:

- Вы можете сделать несколько фотографий, а потом мы сделаем анестезию.

Режиссер Хао с удивлением сказал:

- Ты будешь применять наркотики?

- Местное обезболивание в ногу, у нее есть определенные загрязнения, надо вычистить раны для лучшего выздоровления.

Хо Цунцзюнь управлял отделением неотложной помощи с долгосрочным лечением и с четким подходом:

- Местная анестезия очень быстро метаболизируется, не оказывая на человека какого-либо пагубного воздействия.

Если бы это сказал Чжао, то это прозвучало бы не так убедительно.

Господин Хао кивнул, позволив Чжао делать анастезию.

- Я хочу, чтобы доктор Лин сделал мне укол.

Хао Бэй немного сопротивлялась, ее слезы чуть не пролились снова.

Чжао Лэй неохотно встал и передал шприц Лин Жаню.

Лин Жань был очень вежлив. Он потрогал рукой ногу Хао Бэй, произведя самостоятельное обследование, а затем сделал укол.

Хао Бэй красиво зашипела, сделав глоток воздуха, но Лин Жань не стал ее жалеть. Он с серьезным видом вколол ей весь шприц с лидокаином, затем промыл рану кистью, и после обработки волдырей нанес мазь...

Доктор Чжоу посмотрел на директора Хо с призывом к совести во взгляде, но увидел, что последний с интересом посмотрел на Линь Жаня.

С другой стороны, Чжао Лэй тихонько встал недалеко и попросил у ординатора одобрение на наложение шва.

Хотя он не мог справиться с такими ранами, но Чжао Лэй также надеялся показать себя с как можно лучшей стороны, просто делая хоть что-то рядом.

Он был врачом в больнице Юнь Хуа. Если ему повезет и его отметит руководитель, у него будет возможность перевестись в различные временные медицинские бригады. Как только он туда попадет, он получит много преимуществ для будущего развития.

Обрезание тканей и наложение швов на пациентку Чжао Лэй, которая была очень молодой девушкой, было не такой сложной работой, ведь у нее просто что-то вроде гравия попало в рану.

- Я не хочу, чтобы меня протыкали иглами.

Словно маленькая девочка, она слегка успокоилась на руках у матери, но теперь снова внезапно заплакала. Чжао нахмурился и засмеялся:

- Не бойся, уже не будет больно.

- Я хочу, чтобы брат дал мне иглу.

Девушка указала на Лин Жаня и снова спряталась в руках у матери.

Все, кто услышал шум, подошли.

Чжао Лэй на мгновение замер. Он хотел проявить себя, но не знал, как это сделать.

- Игла не сделает тебе больно, - прошептала молодая мать.

Девушка покачала головой:

- Он щурится, значит он плохо видит.

Если бы не группа людей, которые смотрели со стороны, Чжао Лэй положил бы иглу на место.

Господин Хао в задумчивости потер свой подбородок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 110**

Глава 110: Слияние

Хао Бэй с подвешенной ногой лежала на больничной койке, играя в мобильный телефон. Держать ее конечность выше уровня сердца нужно было, чтобы уменьшить отек. Именно из-за этого последствия от ожога многие пациенты также должны были быть госпитализированы для наблюдения. Директор Чжоу предложил установить в доме режиссера Хао комплект постельного оборудования, чтобы облегчить им уход за еще маленькой Хао Бэй, но господин Хао отверг это предложение.

В результате Хао Бэй смогла остаться в отделении неотложной помощи больницы Юнь Хуа и со спокойной душой выпускала большое количество фотографий в режиме реального времени в пространство соцсетей.

Она заблокировала комментарии многих людей и постоянно привлекала к чтению ее постов всех желающих: «Вот я в Юнь Хуа с самым красивым врачом, он действительно самый красивый». «Переживания доктора», «Он красив, он благословен».

После завершения публикаций очередных фото Хао Бэй почувствовала, что ее ноги не так уж сильно болят. Затем она сменила позицию и с нетерпением стала смотреть в сторону процедурного кабинета, спрашивая маленькую медсестру рядом с ней:

- Сестра, когда приедет доктор Лин?

Маленькой медсестре она не нравилась, но она взяла себя в руки и сказала:

- Доктор Лин не сможет прийти.

- Почему?

Хао Бэй внезапно привстала и снова села.

- Доктор Лин обычно в это время работает в операционной.

- Тогда... когда он выйдет?

- Он не выйдет.

Маленькая медсестра собрала вещи и ушла.

- А...

Хао Бэй звонила дважды, задерживая медсестру, и сказала:

- Он всегда выходит, ведь он будет есть? И я там же могу поесть с ним?

- Доктор Лин действительно не выходит, чтобы поесть.

Маленькая медсестра посмотрела на Хао Бэй, почувствовав себя счастливой, и сказала:

- Доктор Лин ест в операционной.

Хао Бэй пробормотала:

- Я думаю, что он должен заменить мое лекарство.

- Тогда я спрошу.

Маленькая медсестра не отказала прямо и не дала положительного ответа.

Хао Бэй беспомощно пробормотала:

- Сколько бы он не делал операций, но его пациенты в отделении неотложной помощи тоже очень важны.

Когда она сказала это, маленькая медсестра у кровати не могла не кивнуть головой. Она наклонила голову и очень серьезно сказала:

- Доктор Лин не может сейчас закончить, у него много операций. Не говорите мне, что надо менять ваше лекарство. Вы должны понимать, что у него очень мало свободного времени. Ему очень тяжело.

- Неужели у него так много операций?

Члены семьи Хао Бэй работали в системе здравоохранения. Она знала много врачей и больниц, и довольно скептически относилась к словам маленькой медсестры. Если такая больница, как Юнь Хуа, хочет, то тут всегда будет бесчисленное количество операций, которые она может проводить, и врачам так работать действительно тяжело, но в случае необходимости, в больнице есть способы ограничить количество операций.

Маленькая медсестра торжественно кивнула и сказала:

- Доктору Линю очень тяжело. Многие пациенты могли бы пройти ампутацию в других больницах. Но только доктор Лин может провести такого рода операции... Теперь доктор Лин весь день оперирует. Ежедневно он проводит как минимум шесть или семь операций.

Хао Бэй, которая знала, как устроены больницы, была поражена:

- Шесть или семь операций в день, не утомительно ли это?

- Я так и сказала, - пробормотала маленькая медсестра, - я участвую в операциях каждые двенадцать часов, и мне нужно время от времени отдыхать...

Когда она поняла, что слишком много говорит, Хао Бэй уже все поняла и повторила:

- Доктор Лин выйдет на осмотр пациентов.

Маленькая медсестра была слишком ленива, чтобы продолжать говорить, и тяжело потопала по ступенькам.

Хао Бэй улыбнулась, держа телефон в руках, и впала в задумчивость.

...

Как сказала маленькая медсестра, ежедневный объем работы Лин Жаня действительно увеличился до 6-7 операций в день. Но в отличие от слов медсестры, Лин Жань не чувствовал себя тяжело.

Что тяжелого в пребывании в операционной? Температура в операционной постоянная в течение всего года, изменения более чем на два градуса не допускаются. Ламинарная система подачи воздуха не только делает воздух целебным, но и позволяет избежать проникновения городского смога. Тут была душевая, туалет, столовая, комната отдыха и т.д. В операционной было хотя и не очень красиво, но чисто, опрятно и аккуратно. Для комфортной жизни здесь могли размещаться десяток врачей и медсестер. В большинстве случаев, в операционной отделения скорой помощи находилось всего несколько человек.

Лу Вэньбинь время от времени приносил сюда тушеные овощи и тушеное мясо. В настоящее время его кулинария была разнообразна и включала традиционные свиные лапки, хрящи и ушки, куриные лапки, утиные крылышки, куриные тушенки и т.д., и была дополнительная кастрюля для супа, которая использовалась им для тушения говядины, баранины и других продуктов питания. Куриные когти, утиные крылышки и другие редкие кусочки наполняли блюдо уникальным вкусом.

Такая среда обитания и такая жизнь не требовали затрат энергии ни на какие жизненные проблемы. Если бы не сундук с сокровищами сердечных благодарностей, Лин Жань вообще не захотел бы покидать операционную зону.

Что касается самой операции, то Лин Жань не расценивал их как болезненные. Когда он учился, чтобы получить больше практики, он иногда рано утром проводил время с учителем в анатомической комнате. Теперь у него была группа людей, которая сопровождала его, чтобы помогать. Искренняя благодарность к Лин Жаню была огромной, а никакого недовольства на местах ему не выражали. Даже процесс обхода палаты был постепенно продуман Лин Жанем.

Например, обходы пациентов назначаются обычно с 8 до 12 часов утра и с 14 до 18 часов, и шансы на получение сердечной благодарности тогда высоки. А время перед началом операции каждый день является не рекомендованным для палатных обходов, особенно в 3 - 4 часа утра. В это время Лин Жань и проводил обходы, тогда шансы на получение сердечной благодарности близки к нулю. Освоив эти правила, Лин Жань работал более десяти часов в день, и в среднем он мог бы получать по два сундука с благодарностями каждый день, и вскоре стал бы чемпионом по количеству полученных благодарностей в больнице. Но он предпочел выпить 19 бутылок энергетического напитка и освоить одну важную книгу: «Рассечение» (по его специализации), это было дополнительное достижение Лин Жаня. Так как Лин Жань уже обладал навыком делать разрез по типу лука (такая техника проведения операций), его навыка было достаточно, не обязательно было осваивать новые варианты. Но он получил еще один важный навык - делать операции по типу перо и, конечно, чем больше у него будет хирургических вариантов проведения операций, тем более опытным он становился, хотя это существенно не влияло на его статус в больнице.

Когда его операционный опыт по операциям сгибателей сухожилий и по наложению швов превысил 200 штук, даже Лин Жань приобрел навыки, значительно превышающие его стартовый уровень. Если говорить более точно, у него было более глубокое понимание всех процессов.

После 3000 случаев, рассмотренных им в части анатомии верхних конечностей, и после 200 дополнительных хирургических операций, он получал новое понимание. С помощью метода фиксирования швов «Танг», после 200 дополнительных операций, у него появились новые идеи. Он мог использовать свой новый профессиональный уровень для обследования физического состояния и предоперационного анализа, это позволяло мастерски читать магнитно-резонансное обследование и понимать ситуацию до и после операции ...

Для Лин Жаня большое количество болезненных ощущений при поражении нервов при анастомозах первоначально было очень сильным мотиватором. И после 70 или 80 операций он естественным образом интегрировал свои знания в этой сфере в свою хирургическую систему.

Можно сказать, что Лин Жань был уже достаточно профессионален, чтобы понимать все тонкости устройства человеческой руки. «Система, во всем нужна система, чтобы четко ранжировать технологию разрезов и швов».

В 18.00 Лин Жань закончил операционный день и встал у подоконника, чтобы, как обычно, спросить себя: «Уровень моих навыков по обследованиям занял первое место в городе Юнь Хуа, первое - в провинции Чанси, и 78-е - в Китае. Я могу его повысить еще раз после выполнения 200-300 правильных операций». Так он говорил себе несколько дней.

Тем не менее, Лин Жань знал, что в том, что касается техники наложения швов под названием «Танг», совершенствование соответствующих базовых клинических методик также обещало улучшить его рейтинг, но это было так же трудно. Лин Жань не торопился.

Когда он учился в медицинском колледже университета Юнь Хуа, он не был самым одаренным студентом-медиком, и в лучшем случае он входил только в тройку лучших. Таким образом, в видении Лин Жаня, он должен был не витать в облаках, а упорно учиться и много практиковать, чтобы превзойти свой уровень.

Текущий прогресс превзошел его ожидания, но Лин Жань не придавал этому особого значения.

- Доктор Лин.

Хао Бэй быстро шла, держа в руках две чашки чая с молоком. Она переоделась в костюм для мытья рук, это была очень подходящая ей одежда. Чтобы соответствовать требованиям, Хао Бэй сильно постаралась.

- Я не хочу пить молочный чай сегодня.

Лин Жань ответил очень прямо.

Улыбающееся лицо Хао Бэй замерло:

- Разве вы не говорили, что молочный чай вчера был вкусным?

- Вчера я хотел пить.

Лин Жань достал свой мобильник и отправил сообщение, пока Хао Бей говорила.

- Я же купила его, просто возьмите. Вы даже не попробовали, а сразу отказываетесь.

Хао Бэй снова слегка улыбнулась и передала Лин Жаню молочный чай, сказав:

- Доктор Лин, будьте так любезны, попробуйте.

- Сегодняшний обед я купил у Су Менгсю. Стоит ли пить еще чашку молочного чая?

Спросил Лин Жань.

В голове Хао Бэй сразу появился образ Су Менгсю. Ее глаза были очаровательны, ее бюст был больше, чем у нее, а ноги у нее были длиннее, чем у нее самой...Хао Бэй протянула руку и ей захотелось не пить молочный чай, а разбить чашку о стену...

Лин Жань уклонился от протянутой руки и посмотрела на Хао Бэй с сомнением.

Хао Бэй посмотрел на лицо Лин Жаня и тут же смутилась, ее лицо покраснело:

- Я купила его для вас.

- Я понял.

- Я не это имел в виду.

Хао Бэй, старшеклассница, понятия не имела, что делать в этой ситуации.

Выражение лица Лин Жаня выражало еще большее непонимание.

Он никогда не скрывал своих сомнений. За последние десять лет всегда были девушки, которые смущались в его присутствии. Однако, когда у него появлялись вопросы, девушки часто давали разумные объяснения.

Лицо Хао Бэй покраснело, и она действительно объяснила:

- Я здесь, чтобы сообщить вам о появлении конкурента.

- Конкурента?

Хао Бэй энергично кивнула и сказала:

- Господин Пан вот-вот закончит свое образование. Я слышала, что один японский доктор вернётся домой вместе с ним, и они выйдут на службу в больницу Юнь Хуа. Господин Пан и вы, вы оба делаете операции в стиле «Танг», и накладываете такие швы, и вы ведь соперники, правда? Я могу помочь вам...

Лин Жань рассмеялся:

- Текучка пациентов больницы с запросом операций методом «Танг» очень высока, поток большой, у нас нет конкурентов.

- Но господин Пан - заместитель главного врача, а вы - интерн. Если есть выбор, пациент обязательно выберет заместителя директора, а не интерна.

- Сейчас пациенты имеют широкий спектр заболеваний. Господин Пан будет делать многое без меня, также мы можем делать некоторые операции частично, и мы все равно будем вынуждены в некоторых ситуациях отправлять пациентов в другие провинции или производить ампутации.

Лин Жань пояснил немного больше, чем позволяла профессиональная этика. Он сказал:

- Теперь каждый день у нас есть пациенты, которым приходится делать ампутации. Хорошо, что господин Пан скоро вернется с учебы.

Они были не знакомы. Но с тех пор, как Лин Жань увеличил количество операций по анастомозу нервных мембран, приток пациентов вырос и заставил его переутомиться.

Хао Бэй хотела дать ему совет и знала, что может этим привлечь его внимание. Она спросила Лин Жаня:

- А как насчет еще одного доктора из Японии? Он также владеет методом «Танга». Я вот что вычислила: японские аспиранты не хотят быть такими же сильными, как Хасимото Сиро, но их средняя скорость операции одного пальца занимает максимум час. В этом случае только один японский доктор сможет оперировать 18 пальцев в день ... Но это еще не все. Японцы - известные трудоголики. Если вы посмотрите японские драмы, вы узнаете, что они делают, когда не работают. Так что, если вы хотите, чтобы пришли японские доктора, то они скорее всего, будут оперировать по 20 пальцев каждый день... Но и это еще не все. Так как это аспирант знаменитого университета Кэйо, то скорость оперирования пальца у него, скорее всего, превысит средний уровень такой операции и займет, может быть, 45 минут, а может быть, и 40 минут, или 30 минут. И это не невозможно. Если это так, то японский доктор сможет оперировать 40 пальцев каждый день ...Доктор Пан также привезет с собой рабочую группу, и если он будет оперировать более десяти часов в день, он сможет легко выполнять 20 или даже 30 операций по травмам сгибателя сухожилия ... Независимо от того, насколько много пациентов в университете Юнь Хуа, их не будет 60 или 70 с поврежденными пальцами каждый день.

Другими словами, если бы Лин Жань работал в больнице вместе с заместителем главного врача Паном, он мог бы не работать день или два дня каждую неделю, а в оставшиеся четыре или пять дней у него не было бы такого большого количества операций.

- Понятно. Сегодня уже слишком поздно. Начиная с завтрашнего дня я увеличу количество операций. Сколько я смогу сделать?

Линг Жань произнес это и позвонил Лу Вэньбиню.

- Сообщи Ма Янлину, операция начнётся завтра в 3 утра. Вечером мы задержимся на один-два часа, в зависимости от количества пациентов в этот день. Кроме того, наложение швов мы передадим в работу вам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 111 часть 1**

Глава 111: Чувство вины

- Воздух Юнь Хуа... все еще такой особенный.

По прошествии месяца заместитель главного врача Пан Хуа, который, наконец, завершил программу обучения, сделал глубокий вдох в городском районе и с удовольствием выдохнул.

- Да, очень особенный.

Уэда Юнгрен, доктор медицины, из университета Кэйо, надел маску и притворился, что кашляет дважды. Доктор Пан улыбнулся и сказал:

- Не читай новости и не верь, что в Китае плохой воздух. Город Юнь Хуа располагается на море. Морской бриз постоянно приносит свежесть, и воздух тут не может быть плохим.

- Правда? Тогда мне на самом деле не нужно носить маску?

У доктора Уэда была гордость, что он был из развитой страны, немного гордости он ощущал от того, что выучился в университете Кэйо, небольшую гордость он ощущал после студенческой вечеринки, но немного робел, в первый раз попадая в новую ситуацию или обстановку.

- Конечно, тебе не нужно здесь носить маску.

Сказал доктор Пан.

- О. Хорошо. Извините.

Уэда слегка поклонился и сказал:

- Я не хотел ранить ваши чувства.

- Это не имеет значения. На самом деле, все равно, носишь ты маску или нет. Если ты не будешь проводить в операционной весь день, то ты всегда будешь дышать воздухом Юнь Хуа, а тебе придется остаться в Юнь Хуа надолго.

Уэда на мгновение задумался, и, беззвучно одев маску, сказал:

- Тогда я лучше останусь в операционной, моя дыхательная система не сможет приспособиться к местному воздуху...

Доктор Пан рассмеялся:

- Уверяю тебя, пока мы остаемся здесь, мы можем оставаться в операционной Юнь Хуа весь день и всю ночь. Мы не похожи на Японию. Это слишком большая роскошь - закрыть операционную на ночь.

- А мы только что закрыли простаивающую операционную.

- В Китае нет свободных операционных. Здесь могут быть больницы ниже уровня трех звезд, кто разбирается - знает, что не все больницы здесь одинаковые, какие-то делают операции, а какие-то нет.

В голосе доктора Пана звучала неописуемая гордость.

Он смотрел свысока на эти маленькие больницы в его стране. Теперь, когда он вернулся с учебы из Японии, он стал больше презирать их. На самом деле, в глазах доктора Пана тут были три лучших больницы, что не так уж и много.

Если задуматься, Университет Кэйо очень известен в Азии и занимает хорошие позиции в мире. Больница Юнь Хуа имела некоторую известность в районе провинции Чанси. Здесь было элитное отделение по хирургии рук, одно из очень сильных отделений в Китае, но по сравнению с крупной супербольницей в Пекине, оно не заслуживало особого внимания. Особенно, если вспомнить Сянья и объединение семьи Конкорд. Целью директора Пана был Пекин. Но до этого он должен был сделать себе имя в больнице Юнь Хуа.

- Поехали в больницу.

Взгляд директора Пана были твёрдым, и он сказал Уэду Юнгрен:

- Хоть что говори, а поле битвы доктора всё-таки в операционной.

- Если вы - хирург.

- Неважно, какой ты врач.

Директор Пан говорил образно, как актер в японской драме:

- Мы были в Кэйо и находились в контакте с различными неизлечимыми болезнями каждый день. Все наше время проходило на операциях. Более 8 часов каждый день. Результаты такой интенсивной подготовки должны быть показаны моим коллегам.

Доктор Пан хотел еще что-то сказать, но не смог, так как словами выразить все его чувства было невозможно, язык был бледным для их выражения.

Уэда Юнгрен был вдохновлен и следовал за доктором Паном.

Несмотря на то, что он получил степень доктора медицины, Уэда все еще с трудом пытался получить возможность для проведения хирургических операций в Японии. Поэтому, чтобы продолжить дальнейшее обучение, доктор Пан Хуа, который уже много оперировал в Японии, привез Уэда Юнгрен обратно в больницу Юнь Хуа. Он планировал провести здесь два-три года, накапливая хирургический опыт, чтобы вернуться в Японию, и, может, стать там сразу же главным врачом.

Из больницы за ними прислали специальную машину, чтобы забрать доктора Пана и Уэда Юнгрен и провести короткую церемонию встречи этих двоих в отделении хирургии.

По сравнению с возвращением домой месяц назад, доктор Пан почувствовал, что он стал опытнее, и не хотел особо уделять внимания этим красным лентам.

- Доктор Уэда, позвольте мне показать вам больницу Юнь Хуа.

Доктор Пан хотел отплатить этому человеку за заботу, которую тот проявил к нему, когда он был в Японии. Для него в больница Юнь Хуа, в которой он отсутствовал всего несколько месяцев, ничего не изменилось.

Что касается нового клоуна в отделении скорой помощи, то это уже не волновало доктора Пана. По словам японских специалистов, он, Пан Хуа, являлся ходячей энциклопедией по методу «Танга». Все конкуренты были для него словно мародеры.

- Ксяоти, следуй за директором Паном.

Директор Ци Чжэньхай специально громко дал распоряжение. Ксяоти был сопровождающим во врачебной группе Пана Хуа, и он также был приглашен Паном Хуа. Тот без колебаний кивнул и встал перед Паном Хуа, ничего не говоря. Пан Хуа этого не заметил. Он полностью увлекся погружением в предстоящую работу и больше не обращал внимания на других.

- Наша операционная по хирургии рук устроена на первоклассном уровне, и занимает достойное место в Азии. Кроме того, в больнице Юнь Хуа также есть общий операционный этаж...Несмотря на то, что наши палаты переполнены, количество пациентов не убывает, и является важным показателем для больницы...Реабилитационная комната является важной частью нашего отделения хирургии рук. Доктор Уэда, вам будет интересно провести здесь свои исследования по реабилитации...

Пан Хуа прошёл весь путь и познакомился с Тянь Йонгреном. Уеда был полон волнений, он читал об этой больнице, в которой ему предстояло работать несколько лет.

- Сегодня в реабилитационной комнате много людей.

Пан Хуа внезапно вздохнул.

Немного скрипнув зубами, он сказал:

- Это все пациенты отделения неотложной помощи.

- Ну? Это пациенты Лин Жаня?

Тон голоса Пана Хуа был мягче, чем ожидал Ксяоти.

- Да, в последнее время он сделал много операций.

- Неважно, насколько серьезно сделана операция, она бесполезна без знаний передовых технологий.

Пан Хуа усмехнулся и сказал:

- Я не буду смотреть на его пациентов, я знаю, что он делает хорошо операции по методу «Танг», но это все. Продвинутые технические интерны все еще интерны.

Ксяоти не знал, с чего начать, он мог только «изящно» промолчать.

- Мы отдохнём два дня, прежде чем начнем проводить операции.

Пан Хуа сказал это уверенным голосом, словно отпечатывая это у коллег на лбу.

Ксяоти кивнул и сказал - «ОК».

- Сколько операций Лин Жань делает теперь каждый день?

Пан Хуа помахал рукой и улыбнулся:

- Я помню, за день до моего отъезда у него было 5 операций.

- Да. Однако сейчас он делает больше.

- Больше?

Пан Хуа засмеялся:

- Я помню, что вы говорили, что отделение скорой помощи теперь занимается анастомозом нервов, сгибов сухожилий с анастомозом нервов, так сколько он может сделать за день?

- Восемь.

- Да?

- Лин Жань делает в среднем 8 операций в день. Было и 10 операций...

Ксяоти сказал это и почувствовал холодное дыхание со стороны Пана Хуа.

Уэда Юнгрен прослушал простой перевод Пана Хуа и был ошарашен:

- Разве он не бывает дома?

- Большую часть времени он живёт в операционной, - сказал Ксяоти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 111 часть 2**

Глава 111: Амбициозное завершение 600 операций за 3 года

В день прибытия Уэды больница Юнь Хуа провела заранее подготовленную рекламную акцию: экспертная консультация от специалиста частного университета Кэйо в Японии.

Название известного частного университета Кэйо дало возможность сделать совместную амбулаторию с Паном Хуа уже на следующий день. Регистрация на прием была объявлена, и через 10 минут записались уже 30 человек. По этой причине было необходимо объявить о продлении консультации до полудня. Затем на записи была определена высокая цена - до 500 юаней. Как бы дорого ни было, обычно, многие пациенты все равно ездили в Пекин и Шанхай к известным врачам. Но сейчас многие записывались, и доктор Пан был необъяснимо рад этим переменам. Ведь гонорар за консультацию эксперта в 11 юаней с человека многим врачам казался более чем неуважительным по отношению к их труду. Если пациент был неразумный или проблемный, то стоимость оплаты возвращалась. Но 11 юаней за консультацию - это скорее оскорбление.

Цена в 500 юаней за консультацию, которую определили сейчас директору Пану, его поразила.

При суммарном гонораре в 15 000 юаней за консультации во второй половине дня, директор Пан посчитал, что это достойно того, чтобы покрыть издержки за то, что он не пообедал. Конечно, он все еще получал плату за консультацию в 3 юаня и 3 цента на пациента, и поровну делил это с Уэдой Юнгреном, но чувство самоуважения было другим.

Ни один из пациентов, который потратил 500 юаней за консультацию, чтобы выявить диагноз, не являлся простым. Сумма, заплаченная ими, было обоснована, легких пациентов было немного. У большинства были проблемы, при решении которых он мог бы использовать свой 20-летний опыт ... Пан Хуа осматривал их очень внимательно.

На самом деле, он не мог решить проблему каждого пациента. Было много пациентов, которых можно было только отправить на дополнительное обследование для установления повторного диагноза. Это было равносильно тому, что он не мог дать полезный совет и определить лечение, что делало цену в 500 юаней у амбулаторной клиники не соответствующей результату.

Тем не менее, пациенты, которые только что получили направление на повторное обследование для установления диагноза, все равно ушли с благодарностью, никто из них не просил возврата денег.

- Стоимость услуг возросла и стала интереснее.

Пан Хуа сказал Уэда Юнгрену по-японски:

- По крайней мере, они не могут попросить меня вернуть деньги.

Уэда Юнгрен не понял, и спросил:

- Почему они могут захотеть вернуть билет?

Пан Хуа замер и сказал:

- Наверное... они думают, что врачи должны давать полезные решения, прежде чем получить право на проведение амбулаторного лечения, особенно если стоимость консультации так высока.

- Но доктора - не боги. И люди, которые молятся на них, не могут просить исполнить их все свои желания или требовать возврата платы.

Уэда поспешно извинился:

- Простите, я сказала что-то очень эгоистичное.

- Неважно, доктор Уэда – вы очень доброжелательный человек.

Пан Хуа похвалил Уэду, как делал это и в Японии, а потом пошёл к докторам.

Область работы врачей в больнице не ограничивалась травмами сгибателей сухожилий. Операции проводились также по различным травмам рук и ног.

Амбулаторные врачи должны были учитывать не только свою специализацию, но и статус отделения и всей лечебной группы. Могли ли они вылечить - это был самый основной вопрос. Наиболее часто в больницах базового уровня, если не могли определить заболевание, направляли пациента в более крупную больницу или к врачу конкретного направления. Когда Пан Хуа уезжал, в этой больнице метод «Танг» не был основным методом работы. Пациенты, которые нуждались в этом методе для диагностики и лечения, могли достичь лучших результатов без хирургической операции на руках.

Но это, естественно, зависело от возможностей отделения. В более лучшие больницы обычные пациенты могли попасть на лечение только в том случае, если у них было какое-то заболевание, которое трудно поддавалось лечению в местной больнице. В противном случае, рассмотрение вопроса о госпитализации зависело, главным образом, от того, как работает больница.

Пан Хуа отправился учиться на несколько месяцев, а его врачебная группа чуть не умерла от голода. В это время, естественно, они толком не работали.

Уэда Юнгрен понимал, какую сумму они могут заработать. После осмотра более 20 человек, из которых 12 человек положили на лечение в больницу, он не мог не шепнуть Пан Хуа по-японски:

- Слишком много пациентов, мы не можем столько принять.

- Если вы не готовы к такому объему работы, вы можете перевестись в другие группы, это уже ваше личное решение.

Пан Хуа говорил так, так как понимал Уэду Юнгрена.

Уэда Юнгрен понял и сказал:

- Значит, в китайской больнице пациентам надо радоваться, как подаркам?

- Твоя способность понимать...

Пан Хуа покачал головой и сказал:

- Возвращаясь к теме, мы только что получили сегодня очень много пациентов, а потом нам предстоят операции. Тоже совместные: Китай и Япония.

- Значит, источник пациентов - пациенты доктора Лин Жаня, которые были вчера?

Уэда все еще беспокоился.

Пан Хуа сказал безразлично:

- Теперь не волнуйся о нем больше, Лин Жань делает только свои виды операций. Несмотря на то, что он уже сделал некоторые операции, он еще молод и не может достигнуть нужных результатов.

- Он сделал по крайней мере одну или две сотни швов «Танг», а это очень большое количество для Японии.

- Не больше двухсот случаев.

Пан Хуа с улыбкой сказал:

- Я сделал сотни операций по методу «Танга» за последние несколько месяцев в Японии. И есть десятки других случаев, не говоря уже о том, что я не специализируюсь только на методе «Танга».

- Но с точки зрения хирургии при травме сгиба сухожилия...

- Мы сделаем ход, который Лин Жань не сможет сделать. И чем больше операций мы сделаем, тем меньше мы оставим Лин Жаню. Это также не лучший выход, но в какой-то момент, пациент также является ресурсом.

Пан Хуа усмехнулся и сказал:

- Я хочу сказать, что мы делаем это ради Лин Жаня. Я слышал, что он знал, что я вернусь. И до моего возвращения он нарастил количество операций. Он понимал, что, когда мы приедем, он будет стоять в стороне, так что нет ничего страшного в том, чтобы накопил немного денег на большом количестве сделанных операций.

- Правда?

Пан Хуа безразлично улыбнулся, а затем сказал Уэда Юнгрен:

- Доктор Уэда, ваша цель в Китае - делать операции. Сколько операций вы хотите сделать? Двести? Триста?

Щеки Уэды стали розовыми, и он медленно сказал:

- Моя цель - 600 операций. Мой предыдущий рекорд - 400 случаев. Если я смогу сделать еще 600 случаев, то по моему количеству операций я стану пятым действующим врачом в ортопедии ...

- О, вам нужно сделать 600 операций за год?

- Ха? Как такое возможно?

Пан Хуа засмеялся:

- В Китае, если ты хочешь делать 600 операций в год - это не много, это всего две операции в день.

- Да, но...

Японец Уэда был в замешательстве:

- В году только 200 рабочих дней.

- Ну, если так считать...

- В амбулаторной практике есть дни, когда нет операций, а есть дни консультаций и конференций. В этом случае количество дней, в которые могут проводится операции, всего 150 дней или меньше.

Уэда тщательно рассчитал:

- Чтобы 150 дней проводить операции, но успеть выполнить мой план по количеству, придется работать много сверхурочно.

- Если хочется, то можно так считать...

Пан Хуа засмеялся снова:

- В среднем, можно делать 4 операции в день, что действительно немного больше.

- Да, если делать так каждый день, то будет больше двух операций.

Уэда Юнгрен неохотно улыбнулся:

- Я планирую выполнить этот план через три года. За три года мне надо выполнить 600 операций, что составляет 200 операций в год.

Пан Хуа улыбнулся и объяснил состояние пациента, сидящего напротив него. В конце консультации Пан Хуа не мог не вспомнить о своей карьере в Японии, думая: «Японцы действительно, слишком ленивы. Несмотря на то, что в день можно легко проводить чуть более 4-х операций, в среднем, даже три, он ставит своей целью всего двести в год».

Другой пациент сел и передал результаты своих анализов. Пан Хуа посмотрел на Уэду и по-японски сказал:

- Мы должны сделать большое количество операций. Хотя Лин и делает несколько операций каждый день, но это скоро прекратится, а вы также будете чувствовать себя бесполезным, если вы откажетесь от всех хирургических возможностей.

Уэда Юнгрен понял, что имел в виду Пан Хуа. На самом деле, в японских больницах захват пациентов по хирургии был более распространен. Особенно для таких маленьких врачей, как они, для того, чтобы начать, им нужно было вкладывать много времени и сил. Поэтому Уэда Юнгрен приехал в Юнь Хуа, чтобы получить возможность проводить операции.

При ограниченном количестве пациентов, чем больше операций проведут Пан Хуа и Уэда Юнгрен, тем меньше операций сможет выполнить Лин Жань.

Сколько бы операций Лин Жань не проводил каждый день, это не имело смысла. Или, скорее всего, Лин Жань уже устал, и приветствовал этот день, когда они могли бы начать проводить операции.

- Мы можем расставлять приоритеты для пациентов и делать любую операцию, которая нам нравится, и оставлять остальное Лин Жаню. Я заместитель главного врача по хирургии рук. Поэтому никто из пациентов не выберет его первым.

Уэда Юнгрен выслушал и стал еще счастливее. Он не получал такого опыта лечения раньше, когда был в Кэйо.

Уэда подумал: «Таким образом, мы можем самостоятельно регулировать сложность операции, а не только накапливать достаточный объем операций. И сможем совершенствовать свои навыки. Он точно сможет провести 600 операций за три года».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 112**

Глава 112: Почему ты не знаешь.

- Здравствуйте, дайте мне совет, пожалуйста.

Уэда Юнгрен стоял, держа скальпель, и спрашивал, обращаясь к доктору Пану и другим специалистам, чувствуя себя очень взволнованно. Этот уровень наложения шва на сгиб сухожилия являлся редкой и серьезной операцией.

Уэда ликовал от мысли, что такую операцию можно будет проводить каждый день в будущем.

- Итак, я начал.

Уэда Юнгрен поклонился с серьезным выражением лица.

Его серьезность заставила доктора Пана вспомнить о вчерашнем банкете, где Уэда Юнгрен сказал то же самое:

- Я начал.

Уэда Юнгрен мечтал и никак не мог дождаться, чтобы начать оперировать.

И вот, наконец, он начал действовать: потянул за крючок, очистил сухожилие, наложил шов, еще шов, и вот все зашито.

Когда было объявлено об окончании операции, Уэда Юнгрен снова не мог не поклониться и не поблагодарить от сердца:

- Всем спасибо, спасибо за ваше сотрудничество, все прошло великолепно.

- Доктор Уэда, вы тоже очень хорошо справились.

Доктор Пан посмотрел на время, он зашивал палец в течение четырех с половиной часов, что являлось хорошим результатом для врачей, которые только начали накладывать шов по методу «Танга».

Анестезиолог Су Цзяфу зевнул.

Сегодня он делал анестезию для врача из Японии. Для того, чтобы показать больницу Юнь Хуа с хорошей стороны, и чтобы было ясно, что врачи-анестезиологи в Китае всегда помогают китайскому народу, он все это время не спал, не моргая глядя на монитор, чтобы регулировать дозировку лекарства в любой момент.

Длительность операции была невелика. Доктор дал возможность понервничать ученику. Группе его учеников пришлось потратить немного энергии, чтобы поприсутствовать все это время, хотя первоначально они хотели побыть здесь всего лишь десяток минут. Кто бы мог подумать, что замдиректора доктор Пан так навязчиво будет все обьяснять?

Су Цзяфу снова зевнул. Анестезиологи дежурят 24 часа в сутки, но 24 часа бодрствования - это перебор.

- Доктор Су, пожалуйста, извините, что пришлось побеспокоить вас сегодня.

Доктор Уэда поблагодарил медицинских работников, и отдельно подошел к анестезиологу, будучи дотошным. Су Цзяфу безразлично махнул рукой, говоря:

- Ничего страшного. Это просто наш внутренний вопрос.

- Большое спасибо, доктор Су, за ваше согласие.

Уэда снова поклонился.

- Первоначально я планировал, что операция продлится 4 часа. Я не ожидал, что задержусь на полчаса. Простите, я постараюсь компенсировать вам это время позже.

Су Цзяфу посмотрел на доктора Пана со странным выражением лица.

Последний засмеялся и сказал:

- Японские анестезиологи обычно очень свирепы, особенно суровы они к новичкам. Он боится, что вы его отругаете.

Су Цзяфу затянул звук «О», а затем спросил:

- Может, мне теперь вас поругать?

Режиссер Пан замер, улыбнулся и указал на Су Цзяфу:

- Вы, молодые люди, теперь я не всегда понимаю ваш юмор.

Су Цзяфу повернулся спиной и губами беззвучно выругался. Максимальное время операции, на которое он рассчитывал, было 3 часа. Проведя здесь 4 с половиной часа, он нарушил свои планы, и это было действительно очень плохо.

Однако, ради японских друзей, Су Цзяфу только улыбался.

- Доктор Су, могу я попросить вас присутствовать на следующей операции?

Уэда Юнгрен снова поклонился в духе почтения к мастеру.

Су Цзяфу простонал всего две секунды и вздохнул:

- Хорошо.

Конечно, он предпочитал присутствовать на операции у Лин Жаня, который иногда мог сделать сразу две за один час. Каждая операция могла приносить десятки долларов. А он мог сделать 10 операций в день, что для анестезиологического отделения было важнее делать операции с Лин Жанем. Он старался не думать об этом, но, в любом случае, четыре с половиной часа - это слишком долго.

Су Цзяфу посмотрел на часы и почувствовал себя беспомощным.

- Ну, я собираюсь делать следующую операцию.

Заместитель директора Пан позвонил переводчику больницы и сказал:

- Сегодня у нас была довольно длительная операция. Надеюсь, нам не придется больше накладывать швы на сгибатель сухожилия, и что такие пациенты закончились.

- Кха-кха, - Су Цзяфу не мог не покашлять.

Присутствующая медсестра с аппаратурой была смущена еще больше, тонким голосом, который всем был слышен, он сказала:

- Этот намного хуже, чем доктор Лин.

Глаза заместителя директора Пана вздрогнули.

Медсестра демонстративно выпятила грудь и решительно встала рядом с медсестрой по оборудованию.

Если ординатор лает хуже собаки, то врач уровня заместителя директора психологически имел преимущество и мог надавить на маленьких медсестер. Но если маленькие медсестры собирались вместе, то любому врачу нужно было держаться подальше.

Заместитель директора Пан негромко захрапел, выходя за герметичную дверь, думая пойти поговорить с хирургом.

На следующий день Пан Хуа и Уэда Юнгрен, которые всю ночь делали сумасшедшую операцию, вышли из операционной с синяками под глазами, шатаясь за завтраком. Идя в отделение, они улыбнулись друг другу.

- Вчера у меня было 4 операции. Это меня очень порадовало.

Уэда прокричал эту фразу в японской манере, очень ярко, и привлек внимание многих людей в больнице.

Доктор Пан был более спокойным и мягко сказал по-японски:

- Я сделал только 5 операций. Я слишком долго отсутствовал в Китае и успел забыть ощущение непрерывно проходящих операций.

Уэда Юнгрен улыбнулся и сказал:

- Я не ожидал, что непрерывные операции пройдут так хорошо. Несмотря на то, что моя спина немного болела, мне было очень комфортно.

- О, господин Пан здесь. Операция прошлой ночью прошла хорошо?

Директор Джинкси сделал шаг и вошел в кабинет.

Младшие доктора кивнули в знак приветствия, а некоторые даже особенно учтиво улыбнулись. Пан Хуа встал и сказал:

- Все прошло гладко, в течение нескольких операций доктор Уэда не столкнулся ни с какими неожиданными обстоятельствами.

- Ну, просто так и делайте их хорошо.

Директор Джинкси кивнул и сказал:

- Сегодня все в порядке, продолжайте, как обычно.

- О, хорошо.

Привычно кивнув, Пан Хуа вдруг замер:

- Как обычно?

- Доктор Пан, я положил задание вам на стол.

Произнес ординатор. А Уэда Юнгрен ждал в это время, когда переводчик ему все расскажет, но потом также, придя в себя, спросил:

- Что вы имеете в виду, говоря про сегодня?

- Проверьте комнату на предмет ее готовности, а потом делайте операции.

Пан Хуа поднялся со стула и с улыбкой на лице посмотрел на него.

- Но разве не мы делали операцию всю прошедшую ночь?

Находясь в страшном треморе, Уэда Юнгрен пробормотал это по-японски.

Пан Хуа посмотрел на него и посмотрел на молодого ординатора.

Молодой ординатор не знал, почему на него смотрел Пан Хуа.

Пан Хуа внезапно словно проснулся и сказал по-японски:

- Они же не знают, что у нас операции шли всю ночь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 113**

Глава 113: Самый уверенный

Лин Жань делал срочно операцию. Точнее, после возвращения Пана Хуа Лин Жань упорно работал в операционной с постоянной мыслью «сегодня это последняя операция».

Нынешняя маленькая слава Лин Жаня была еще все еще ограничена, она длилась всего лишь два месяца, и ее едва ли можно было назвать славой. В таких больницах можно было бы на что-то рассчитывать, если бы условия не поменялись, но теперь у пациентов Юнь Хуа появилась возможность обратиться в больницу и воспользоваться услугами заместителя главного врача хирургии рук. И каким будет их выбор - трудно сказать.

Лин Жань сделал как можно больше операций и накопил максимально возможный на данный момент опыт. Он уже отчетливо чувствовал улучшение своих профессиональных навыков. Наложение швов в каждом конкретном случае шло у него разным путем, он снова и снова сталкивался с разными случаями, что наталкивало Лин Жаня на много новых идей.

Лин Жань только надеялся, что пока еще у него есть время для хирургических практик, чтобы как можно больше улучшить свои операционные способности, насколько это возможно. Он хотел сделать свое понимание травмы сгибателя сухожилия на самом высоком уровне.

По этой причине, услышав новость о возвращении замдиректора Пана, Лин Жань все время проводил в основном в операционной.

В первый день возвращения Пан Хуа Лин Жань выполнил всего 8 операций.

На следующий день он сделал аж 11 операций. Несмотря на то, что операции на третий день были трудными, Линг Жань все же смог прооперировать в 10 случаях. Так же было и на следующий день, и потом так продолжалось несколько дней и прошла неделя.

Все это время было много пациентов, которые направлялись к нему на лечение, и до сих пор много пациентов приезжали на лечение из других мест. Среди них всегда были пациенты с плохими хирургическими показаниями или с плохими семейными обстоятельствами, которые выбирали ампутацию.

Ситуации, которую ожидал Лин Жань, что операций у него станет меньше, до сих пор не произошло.

Настало еще одно утро понедельника.

Лин Жань только что закончил бегать и попросил медсестру надеть на себя хирургический халат, а затем посмотрел на часы и сказал:

- Сейчас 3:30 утра, уже немного поздно, но это на дело это не повлияет. Мы начинаем операцию сейчас. Стремимся браться за типовые случаи и ускоряемся.

Лу Вэньбинь тут же зевнул:

- Доктор Лин, вы, действительно, соревнуетесь. Вам не нужно так стараться.

Лин Жань все еще был очень бдителен:

- Нет, после того, как источник пациентов иссякнет – не будет никакого способа бороться.

Лу Вэньбинь долго думал, что ответить Ли Жаню, вздохнул и сказал:

- Я имею в виду....

- Отсос.

Лин Жань уже сделал разрез, и нужно было срочно остановить кровь.

- Ах... да.

Рассуждения Лу Вэньбиня тут же прекратились, и он быстро опустил голову, погружаясь в работу.

- Что ты хотел сказать?

Лин Жань удалил сухожилие и приступил к следующему пункту плана операции, готовый продолжить беседу.

Для Лу Вэньбиня же вернуться в прежнее состояние было невозможно:

- Что... вы разве не заметили, что, похоже, есть еще много пациентов?

- Вы уверены? На чем основано это суждение?

- Количество направлений и амбулаторных больных увеличилось. Вчера мне позвонили и спросили, примем ли мы пациента с повреждением сгибателя сухожилия и с повреждением нерва.

Лу Вэньбинь сделал паузу и сказал:

- Я слышал, что доктор Пан ежедневно делает небольшие операции, и это не обязательно операции на сгибатели сухожилия, поэтому перестаньте беспокоиться об источнике пациентов ...

- Почему больше пациентов по другим направлениям и амбулаторных больных? - спросил Лин Жань.

Лу Вэньбинь попросил остановиться, но вместо этого наступил на круглую табуретку в углу, Су Цзяфу не спал всю ночь и сказал:

- Из-за имени Цинь Мин, теперь есть пациенты, которые приходят сюда каждый день, чтобы попасть на совместный прием Пана Хуа и доктора из Японии. Сюда приехало много людей из других провинций. Пациенты оттуда мало обследованы, и их отправляют на повторный осмотр, тогда их приходится передавать другим специалистам по хирургии рук. Всех пациентов, которых не успевает обследовать совместная китайско-японская группа, будут отправлять к вам.

- Пациентов мало обследуют?

Лин Жань повторил эти слова.

Лу Вэньбинь посмотрел на выражение лица Лин Жаня и не мог не сказать:

- Вы в шоке?

Когда выражение лица Лин Жаня резко изменилось, он склонил голову и продолжил операцию.

Лу Вэньбинь и Су Цзяфу посмотрели друг на друга, им было очень смешно. В конце концов, редко удавалось хоть немного посмеяться над Лин Жанем.

Не говоря уже о том, что после этого Линь Жань притормозил свою гонку, и они все смогли немного побыть наедине и порадоваться. Лу Вэньбинь также хотел пойти на овощной рынок Донху. Он всегда просил продавцов делать ему доставку свиных рулек, среди которых неизбежно, что было хорошего качества, а что-то - плохого, разница между хорошим и плохим была слишком велика, поэтому лучше было идти на рынок самому и выбирать все самостоятельно.

Было 8 утра. Лин Жань объявил о перерыве и пошел поесть, затем он сразу же пошел в реабилитационную комнату, чтобы проверить состояние пациента.

Лу Вэньбинь привык, что обход пациентов считался перерывом, а вот для Ма Яньлина это было открытием. Лу Вэньбинь мог только утешить его по дороге, приведя в пример свою ситуацию:

- Я тоже думал, что смогу сегодня пораньше уйти с работы.

Я сказал Су, что в последнее время стало больше пациентов, и Линь Жань должен был это услышать.

- Ты уверен, что Лин Жань тебя услышал?

Ма Яньлин уставился на Лу и сказал:

- Я буду надеяться на это в течение дня, так как буду окончательно изнурён после того, как проработаю сегодня еще дюжину часов.

- Ты говорил тоже самое неделю назад.

У Лу Вэньбиня не было сочувствия.

- На этот раз это правда... О, господин Пан здесь.

Ма Яньлин опустил голову, делая голос как можно тише.

Лу Вэньбинь посмотрел в ту сторону и увидел, как Пан Хуа идет с группой людей и улыбается.

- Это реабилитационная комната моего отделения по хирургии рук. После того, как Президент Хан закончит операцию, он останется здесь на несколько дней. Как только мы подтвердим, что с ним все в порядке, он отправится домой отдыхать.

Может быть, Пан Хуа не видел Лин Жаня и других, а, может быть, он не воспринял их всерьез, когда увидел. Он только пришел познакомиться с человеком с большим животом, который был финансовым руководителем.

Этот человек, известный как президент Хан, слегка кивнул, и с небольшой неуверенностью спросил:

- Вы не знаете, сколько времени займет восстановление? Я не могу уйти от дел слишком надолго.

- Если все будет нормально, то вы должны пробыть здесь неделю, а затем вам будет нужно восстановление уже дома сроком от четырех до пяти недель, после чего вы сможете нормально работать. Но быть полностью в форме вы сможете через два-три месяца. В конце концов, это серьезная операция.

Пан Хуа обратил внимание на выражения лица пациента. Президент Хан был смущен:

- Для меня нормально – пробыть здесь неделю, но вот период восстановления в 4-5 недель для меня немного длинноват. Вы же знаете, что дела в банке очень хлопотные, и я не могу отсутствовать месяц – это слишком долго для меня.

- Мы стараемся быть как можно более точными. Если вы принимаете решение начать лечение, это не обязательно значит, что оно займет больше месяца. Есть случаи и более быстрого выздоровления.

Пан Хуа старался успокоить пациента и сказал:

- У вас сейчас симптомы не особенно серьезные, все легко поправить, и если сейчас не начать лечение, то ситуация ухудшится и время восстановления может увеличиться. Более того, эффект после выздоровления будет хуже. Сейчас нельзя откладывать операцию.

Президент Хан все еще колебался. Когда он думал о том, чтобы пойти на операцию, у него было бесчисленное множество мыслей. Он думал о ситуации, когда он не сможет использовать свои руки, и о возможной невыносимой боли после операции. Он также думал о последствиях того, что он будет находиться под общим наркозом. Он задавался вопросом, сможет ли этот врач сделать все возможное и будет ли он достаточно профессионален и справится ли .... ....

Президент Хан, наконец, принял решение, держа Пан Хуа за руку, он сказал:

- Доктор Цзиньси сказал, что самая лучшая хирургия рук именно в больнице Юнь Хуа, и что по хирургии сгибателя сухожилия руководит отделением доктор Пан Хуа. Пока вы ещё не сделали мне операцию, господин Пан, вот вам моя рука, я пожму ее вам сейчас, а потом, когда выйду из операционной, снова приглашу вас выпить.

- После окончания операции будет необходимо на время бросить пить.

Пан Хуа безобидно пошутил, а потом пожал руку президенту Хану, сказав:

- Раз уж решено, то можно начинать, пока еще не поздно. Чем быстрее мы сможем это сделать, тем лучше. Я сейчас подготовлю людей к предоперационному обследованию, давайте завтра приступим первым делом.

- Да? Мы приступим завтра утром?

Президент Хан чувствовал себя немного взволнованным.

- Не хотите ли вы взять на подготовку ещё на несколько дней?

- Послушайте меня, мы начнем обследование сейчас же. И давайте поговорим, когда получим результаты обследования.

- И еще... Я слышал про эксперта из университета Кэйо...

- О да, он протянул мне руку помощи.

Пан Хуа не знал, о чём думают другие врачи, поэтому он попросил президента Хана пройти в палату. Потом Пан Хуа поблагодарил доктора Цзиньси и других, кто его порекомендовал.

После завершения беседы, Пан Хуа оглянулся назад, но Лин Жань и другие уже давно ушли.

- Директор Пан, я могу помочь вам как вторые руки.

Ксяоти мягко спросил об этом, когда другие ушли.

Амбициозные врачи любили ассистировать лидерам хирургии. Даже если врач не мог стать в будущем главным хирургом, он мог увеличить количество операций в качестве ассистента. Уэда Юнгрен не понимал китайского языка и мог помочь только на операционном столе. Он не мог имел возможности общаться с пациентами и членами их семей на протяжении всего процесса.

Пан Хуа слегка кивнул и сказал:

- Вы можете делать все, что хотите, возвращайтесь и готовьтесь к этому предоперационному обследованию. Идите за ним.

- Можете быть во мне уверены.

Ксяоти обрадовался согласию и улыбнулся:

- Доктор Цзиньси действительно ценит вас. Не сказав ни слова, он порекомендовал вас президенту Хану.

- Он собирается делать операцию на сгибателе сухожилия, и он не стал искать кого-то еще.

Пан Хуа уверенно сказал:

- Наша хирургия сделала тысячи операций, полагаясь на имеющуюся технологию. Если в будущем вы станете более квалифицированным специалистом, вы, естественно, найдете кого-нибудь, кто приведет вас к новому шагу в вашей карьере.

Ксяоти, естественно, соглашался снова и снова, хотя и понимал, что доктор серьезно хвастался.

...

После предоперационного осмотра, президент Хану был дан зеленый свет на весь дальнейший путь лечения.

По словам директора Цзиньси, больница Юнь Хуа смогла построить операционную по хирургии на руках благодаря деньгам, которые президент Хан одолжил больнице Юнь Хуа в том году. С помощью оборудования, приобретенного с помощью президента Хана, они произвели осмотр президента Хана почти сразу, тогда как другие люди могли стоять в очереди на такое обследование.

Хирургический персонал, естественно, был задействован максимально полно.

Для проведения обычной третичной хирургии были задействованы не только три врача, а еще и лечащие врачи, которые оказывают обычно послеоперационную помощь. Отделение анестезии также предоставило анестезиолога с ассистентом. Проводилась предоперационная консультация.

Пан Хуа заранее прибыл в больницу, он увидел, как пациент успокоил членов своей семьи, затем помылся, переоделся и вошел в операционную. Весь процесс был спокойным. Обстановка была серьезной и на высоком профессиональном уровне. Вместе с Уэдой Юнгрен и Ксяоти операция заняла всего два часа.

- Операция прошла очень гладко.

Пан Хуа был уверен в себе и сказал это семье пациента.

По окончании обходов и предварительных консультаций, Пан Хуа вернулся в офис. С улыбкой врачи поздравили его.

- Большое спасибо.

Пан Хуа поприветствовал своих коллег, вернулся на место и сказал, улыбаясь:

- Я не осмелюсь так сказать о других частях тела, но по травмам сгибателя сухожилия, я - самый уверенный и лучший хирург...

- Не только у вас есть уверенность, но и у нас есть уверенность в этом.

Кстяоти тоже старательно делал свою работу.

Пан Хуа рассмеялся от всего сердца.

- Сегодня доктор Пан проделал отличную работу, я только что видел, как вы наложили швы, просто глаз радуется.

Ксяоти поколебался и сказал:

- Вы понимаете, как работать с травмами сгибателя сухожилия, это очень хорошо.

- Ха-ха-ха-ха.

Пан Хуа смеялся со счастливой улыбкой, и вдруг ему пришла в голову мысль: надо просто посмотреть на операцию Лин Жаня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 114**

Глава 114: Увидим, как ты мяукаешь

Операцию Пан Хуа сегодня действительно сделал хорошо, все прошло гладко. Прежде всего, он был очень хорошо подготовлен перед операцией. В отличие от многих пациентов, которые боялись тратить деньги на больничные расходы, президенту Хану не нужно было платить даже аванс. Он посещал врача в провинции непосредственно в больнице при оплате бюро медицинского страхования. Более того, президент мог использовать и другие виды услуг, кроме тех, которые были в каталоге медицинского страхования. При его лечении можно было использовать различные обследования, кроме тех, что были в списке услуг медицинского страхования. Плюс доктору Хуа предоставили полные данные медицинских осмотров за последние годы, Ксяоти ознакомился со всеми результатами обследований, и Пан Хуа настолько тщательно все изучил, что можно сказать, что он полностью знал состояние президента Хана.

Во-вторых, тело президента Хана было в очень хорошей форме. Несмотря на то, что Президент Хан был с большим животом и не очень здоровым из-за пожилого возраста, но его физическое состояние было очень хорошим. В целом, его кровь, его внутренние органы и иммунная система были в норме, что обеспечивало ему хорошую переносимость операции, как в любом другом типичном случае. А врач больше всего имел дело с типичными случаями.

У какого-нибудь прокаченного спортсмена, у которого была жизненная емкость легких 10 000 мл, гемоглобин 160 г/л и сердцебиение 40 уд/мин, могли бы возникнуть на операционном столе, независимо от того, в какой он форме, после разреза, сильное истощение и потение. В таких случаях надо было на всякий случай готовить в несколько раз больше расходных материалов для мышц.

В сравнении с таким случаем, операция президента Хана была намного проще.

То, что Пан Хуа предполагал до операции, выглядело именно так во время и после. Исключением был лишь момент, когда его разрезали электрическим ножом, крови было немного больше, и в этом не было ничего плохого.

Конечно, самый главное и важное, что знания и опыт Пана Хуа сыграли свою ключевую роль.

В этом году он провел десятки крупных операций в Японии и вернулся в Китай, чтобы выполнить еще десятки других операций. Его количество операций на руках само по себе было сопоставимо с количеством операций, проведенных хирургами-ортопедами в некоторых небольших третьесортных больницах вместе взятых.

Поэтому сегодняшнюю операцию для президента Хана Пан Хуа считал результатом его накопленного опыта. О такой операции можно было громко заявить в СМИ.

Вспоминая операцию Лин Жаня, которую он видел раньше, Пан Хуа сознательно считал, что даже некоторые незначительные операции по наложению швов необходимо учитывать. Если некоторые его операции по наложению швов несколько уступали по качеству, то не по ключевым этапам операции, которую он только что провел. Лин Жань был лучше, чем он.

Пан Хуа медленно вышел из кабинета, выкурил сигарету и постарался не ранить свою гордость.

- Доктор Пан.

Уэда кричал по-китайски, и его настроение было очень воодушевляющим.

- Доктор Уэда.

Пан Хуа улыбнулся и протянул сигареты, угощая.

- Я не курю.

- Это дым победы.

Когда Пан Хуа вернулся в Китай, у него уже не было такого волнения, как в Японии, он чувствовал себя по-хозяйски и уверенно. Уэда Юнгрен поколебался, но все же взял сигарету, вздохнул дым и закашлялся.

Пан Хуа засмеялся и сказал:

- Пойдёмте посмотрим операцию Лин Жаня.

- Ах, да, вы говорили, что есть талантливый новичок в отделе неотложной помощи, у которого по 8 операций в день, вы про него?

Уэда любопытно спросил. Пан Хуа кивнул. Уэда на мгновение засомневался, неохотно сказав:

- Просто он новичок, если мы пойдем вместе, не будет ли это оказывать на него слишком сильное давление?

Уэда Юнгрен думал, что не потратит время впустую. В конце концов, есть же талантливые новички? 8 операций в день, при том, что эта хирургия не простая и не быстрая, это заслуживает высокой оценки его хирургического мастерства.

Уэда уже видел несколько мощных новичков и их превращение в талантливых студентов, которые направлялись в известные больницы Японии. Оценка же больницы Юнь Хуа в целом была слишком низкая.

История с 8 операциями в день для него была слишком сомнительна.

Пан Хуа все же продемонстрировал необычайную настойчивость:

- Он также накладывает шов на сгибатели сухожилия, хотя он это делает в основном по методу «Танга», но мы же должны в какой-то степени считаться с нашими оппонентами. Как на японском вступительном экзамене, Уэда Юнгрен кивнул и сказал:

- Пойдемте и посмотрим вместе. Вы же уже были на его операции...

- Давайте посмотрим еще раз.

Пан Хуа, много не говоря, потащил Уэду Юнгрен прямо в отделение скорой помощи. Без особых проблем они вошли в операционную отделения скорой помощи, быстро поменяли костюмы и тапочки, помыли руки и пошли искать Лин Жаня в операционной, заглядывая за двери и веселясь.

В третьей операционной Пан Хуа увидел суперкрасавчика и вошел в дверь. Уэда Юнгрен впервые видел Лин Жаня, он задержался у двери на несколько секунд, затем прощупал свою голову и оглянулся.

- Что вы делаете?

Лицо Пан Хуа было обеспокоено. Хотя дверь в операционную была открыта на несколько секунд, что не страшно, но это было непрофессионально. Уэда Юнгрен это понял и быстро вошел, поклонился и извинился, а затем прошептал Пану Хуа:

- Интересно, будет ли засада с камерой, я имею в виду, что по камерам слежения Пан Чжао может постоянно все видеть ...

- Я не видел его здесь сегодня...

Пан Хуа фыркнул.

- Ну, я не говорю, что нас снимали, я просто подшучиваю.

- Я не понимаю, о чем вы говорите.

- Хорошо, этот новый доктор очень привлекательный.

Уэда Юнгрен считал его красавчиком, но не знал, как сказать это слово.

Пан Хуа что-то напевал и не отвечал.

В это же время Лин Жань закончил накладывать швы, посмотрел на них и кивнул в приветствии.

Пан Хуа вежливо кивнул в ответ, чтобы не разговаривать друг с другом.

Лин Жань продолжал смотреть вниз. То, что он сегодня делал - это шов «Танг» поверх резанной раны. У пациента были аккуратно разрезаны сгибатель сухожилия, нерв и кровеносные сосуды. Они были равномерно повреждены, что говорило о серьезной травме сгибателя сухожилия. Видов травм существовало вообще четыре формы: резанная, разрыв, травма от раздавливания и ушиб.

Резанные травмы было проще оперировать, так как они отличались от травм при раздавливании, которые сопровождались частыми переломами. В операции с резанными ранами больше проверялась техника хирурга.

Уэда Юнгрен перешел на противоположную сторону к Лин Жаню, чтобы увидеть травму под безтеневой лампой. Он увидел опытную технику наложения швов и чистую открытую поверхность.

Уэда моргнул, и увидел, что сухожилие указательного пальца зашито нитью, а затем он моргнул снова, увидев еще одну нить. «Хисс......» - Уэда глубоко вздохнул и спросил Пана Хуа:

- Он действительно новичок?

- Посмотрите на его лицо.

Тон Пана Хуа был равнодушным, но в глубине души он был в шоке.

Он являлся экспертом по швам на сгибателе сухожилия, и он до сих пор не мог забыть сцену операции Лин Жаня, которую он видел раньше. В то время Широ Хасимото был доцентом ортопедии в университетской больнице Кэйо ... Уже тогда они уже чувствовали, что операции Лин Жаня были невероятны.

Однако, глядя на операцию Лин Жаня на этот раз, в голове Пана Хуа бушевало море мыслей. Больше всего его впечатлила техника наложения швов Лин Жаня. Хотя такая техника наложения швов была все еще невозможна для многих врачей, которых знал Пан Хуа, здесь надо было признать, что Лин Жань великолепно знал анатомическое строение руки. Такие глубокие знания являлись самым неожиданным для доктора. В процессе наложения тангового шва, шов проходил вокруг задней части руки, что позволяло избежать повреждения многих важных нервов, кровеносных сосудов и сухожилий, чтобы не вызвать вторичных повреждений.

В прошлый раз швы Лин Жаня могли заслужить высочайшей оценки, он делал так называемые беспроблемные операции. Но тогда они потратили некоторое время практически впустую, и несколько снизили интенсивность наложения швов на сухожилия. Конечно, шунтирование также являлось нормальной операцией, и Пан Хуа также делал шунтирование. Но ведь нервов и кровеносных сосудов на задней стороне руки было очень много. Поэтому их обход давал огромное преимущество, и Пан Хуа не был уверен в том, что понимает, как проходят нити. На этот раз Лин Жань выглядел, как хирург высокого полета.

Пан Хуа немного слышал о применяемом Лин Жанем способе инъекции с помощью иглы. И каждый раз, когда он пальпировал область перед операцией, у Пана Хуа возникала мысль, может быть тоже попробовать, но вряд ли это возможно. И если бы он не увидел собственными глазами, как все было исполнено в этот раз, Пан Хуа бы не поверил.

Основываясь на своем опыте, включающем почти 300 операций с применением метода «Танг», он не осмелился зайти так далеко...

Лоб Пана Хуа внезапно нахмурился. Он вытащил свой мобильный телефон и отправил смс-ку: «Помогите мне проверить количество выполненных операций Лин Жаня».

Через некоторое время телефон Пана Хуа завибрировал.

Он открыл смс и посмотрел, что там написано. Он обнаружил умопомрачительную цифру, написанную арабскими цифрами сверху: «482 операции».

В текущей операции сначала было сшито само сухожилие, а затем шла работа с анастомозом аневризмы локтевого нерва. Утерев пот, Лин Жань выпрямил шею и дважды слегка покрутил головой.

Маленькая медсестра подошла и с помощью белой марли помогла Лин Жаню протереть лоб, убирая потовые бусинки на его лбу, с улыбкой на лице.

Уэда уставился на эту сцену, и в его голове невольно пролетело бесчисленное количество сцен из школьных мультфильмов, он невольно потряс спиной, как будто сбрасывая напряжение со всех своих нервов.

Пан Хуа, который только что вернулся с учебы из Японии, очень сочувствовал Уэде. В Японии, где конкуренция в области образования была более интенсивной, японские студенты, которые могли быть приняты в медицинские школы или в особенно известные медицинские школы, имели очень скучные и однообразные студенческие дни. Шефу Уэды приходилось проходить некоторые этапы обучения там, и по сравнению с учебой у Хасимото Сиро, возможно, это более раздражало.

Пан Хуа глубоко вздохнул, понимая, как несправедливо устроен мир: врач, который каждый день задерживается на операциях допоздна, мог ли он быть здоровым, сохранять в порядке кожу? Так можно было получить гормональный сбой.

- Хорошо, работа с нейромускульным анастомозом завершена, и мы продолжаем накладывать шов на сгибатель сухожилия ...

Пан Хуа снова был в шоке: «И кто тут теперь говорит - Мяу?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 115**

Глава 115: Качели

Пан Хуа и Уэда Юнгрен вышли из операционной за несколько минут до окончания операции.

Характер их ухода был несколько колеблющимся. Все, что они видели раньше в японском госпитале, известном как вершина медицины в Азии, где часто происходили обмены опытом между такими ведущими госпиталями, как: госпиталь «Солнечный рай», дочерний госпиталь университета Донгда и частный университет- госпиталь Кэйо, - где можно было увидеть различные медицинские видеоматериалы с общими методами лечения, - все это не могло сравниться с технологией проведения операций Лин Жаня.

Даже если судить по чрезвычайно строгим стандартам, им трудно было найти недостатки в операции Лин Жаня.

Конечно, всегда можно сказать о некоторых недостатках, если специально их выискивать, но какой смысл применять здесь самые высокие стандарты или даже обычные стандарты, если речь идет об интерне в больнице Юнь Хуа?

Увиденная ими операция, проведенная Лин Жанем, в некоторых моментах была настолько хороша, что другие аспекты не имели особого значения. Техника наложения швов была слишком хороша, так же как и сроки проведения операции, выбор места надреза и шва, анастомоз мембраны нервного пучка. Пан Хуа не мог не дрогнуть на последнем этапе операции, который он видел. Это было не страшно, это было круто.

Он видел, как Лин Жань, который также являлся врачом, соединил каждую из мембран нервного пучка пациента с ледяным спокойствием. Сам Пан Хуа мог выполнять только эпидермальный анастомоз, при котором период выздоровления пациента был немного дольше, хотя часто были ошибки из-за спонтанного роста, восстановление сенсорной функции было слабее, и уровень восстановления двигательной функции тоже был немного хуже. В целом же между эпидермальным анастомозом и анастомозом нервной мембраны пучка разница вроде была не слишком велика.

Глядя на опытные действия Лин Жаня при работе с мембраной нервного пучка при накладывании швов, Пан Хуа понимал, что разница все-таки была большой.

Что касается Уэды Юнгрена, то он только начал использовать метод «Танга», и анастомоз нерва для него был совершенно невозможен.

Пан Хуа очень низким голосом, нарушая тишину, сказал:

- Оказалось, что он действительно делал больше 8 операций в день.

- Да, каждый день.

Пан Хуа усмехнулся.

Различные мысли, которые он изначально считал немного нелепыми, он откручивал в ретроспективе. Восемь случаев хирургического вмешательства меняли ситуацию. После того, как он увидел операцию Лин Жаня, он почувствовал, что из-за того, что Лин Жань так часто делал операции, его день был похож на извращенный безумными нагрузками день, такие извращенные и чрезмерные усилия привели к использованию в операциях таких извращенных приемов. Кроме того, раз у Лин Жаня были такие огромные нагрузки, то не факт, что его талант так хорош ... Если бы Пан Хуа сделал так много операций, то он, возможно, смог бы догнать его. Он просто не делал так много операций, ему не хватало времени и энергии... ... Нет, но зачем его догонять? Ведь Пан Хуа был заместитель главного врача, вернувшийся с учебы из Японии, он был человеком с именем, и хирург, который вот-вот станет легендой...

Пан Хуа покачал головой, решительно закончил свои размышления, вытащил свой мобильный телефон, и прочитал предыдущее смс-сообщение, говоря:

- Лин Жань наложил швы почти в 500 случаях метом «Танга», что было больше, чем мы ожидали, но не особо много...

Уэда Юнгрен, услышав про 500 случаев, перестал хмуриться:

- Если я смогу достичь уровня Лин Жаня после 500 случаев, то я буду делать 500 операций.

Пан Хуа вспомнил о двух нитках. Это правда, что тут опыт был набран за 500 операций. Тем не менее, Пан Хуа за свою жизнь выполнил более 300 танговых операций, что не сильно меньше, разница всего лишь в 200 случаев.

Таким образом, сможет ли он после 500 операций достичь уровня Лин Жаня?

Наверно, это будет трудно ... Или совершенно невозможно.

У Пан Хуа все еще было умение реально оценивать ситуацию. Чем совершеннее технология, тем труднее ее усовершенствовать Это так же, как и восхождение на гору. Подняться на 1000 метров, или даже на два километра, легко. Абсолютная высота горы Тай составляет 1500 метров, и обычные люди с нормальным телом могут подняться за один день, но разница в том, насколько они устанут. Хотите подняться чуть выше? Сложности, с которыми придется сталкиваться, это не только усталость, но и холод, гипоксия и т.д., вызванные высотой ...

Итак, на сколько метров Лин Жань поднялся уже сегодня?

Пан Хуа просто чувствовал себя некомфортно.

- Возвращайся и не говори о Лин Жане и его операции.

Внезапно сказал Пан Хуа.

- Ну?

Уэда Юнгрен почувствовал себя необъяснимо.

- Мы – специалисты в хирургии рук.

Пан Хуа повел плечами, восстановил дыхание и прошептал:

- Дело отделения неотложной помощи - не наше дело.

- А, хорошо.

В голове Уэды Юнгрен быстро пронеслось бесчисленное множество мыслей. Борьба персонала в японской университетской была больнице сложнее, чем в китайской, и он легко к ней приспосабливался.

- Пациенты приходят в больницу. Если речь идет о травмах рук, то они определенно выберут операцию на руках. В отделение неотложной помощи будут направляться пациенты только на экстренные операции. Есть также пациенты, которых направляют из других мест, на которых нам наплевать. Нам нужны только амбулаторные пациенты.

Он не смог закончить подбадривать себя. Пан Хуа его прервал, встал и засмеялся:

- Мы должны быть уверены в себе, мы профессиональные ортопеды, и знания, которые мы накопили, в сочетании с нашим опытом, ни с чем не сравнятся. Хирурги, такие как Лин Жань, будут делать только один тип операций, и постепенно станет заурядным.

Уэда Юнгрен понимал значение слов Пана Хуа, дважды засмеялся и сказал:

- Как и раньше, наши пациенты – это пациенты с особыми потребностями?

Он имел в виду президента Хана.

Пан Хуа слегка кивнул, подтверждая его слова, и сказал:

- Ты прав. По моему впечатлению, японские больницы больше всего заботятся о пациентах с особыми потребностями.

- Конечно, пациенты с особыми потребностями могут принести много пользы.

- Так что мы можем просто ловить пациентов с особыми потребностями.

Пан Хуа сказал, что думал, от сердца. С легкой улыбкой он произнес:

- Каждый пациент с особыми потребностями, находящийся в больнице или отделении, будет отправлен к нам на операцию рук. У пациентов с такими руками нет причин отправляться в отделение неотложной помощи. С помощью нашего лечения мы можем накапливать и наращивать славу. Скоро, естественно, к нам будет приходить больше пациентов. Лин Жань... То, как хорошо он делает операции, не будет нам мешать.

- Ты так думаешь?

Уэда Юнгрен не был заинтересован в драке в китайской больнице, но ему опять стало любопытно.

- Лин Жань молодой, и он новичок.

Пан Хуа сказал:

- Ему 22 или 23 года.

- На 10 лет моложе меня.

Уэда Юнгрен вытер щетину на подбородке, вспомнил сцену, когда Лин Жань вытирался пот со лба, и его сердце дрогнуло:

- Я в его возрасте весь день читал в школе. Я не знаю, какая слава будет у такого доктора.

- Через 10 лет Лин Жань узнает, что мы стали лучшими хирургами.

Пан Хуа также двигался к своей цели. Он был с сильной личностью. Если Пан Хуа не сможет выделиться в области хирургии рук, то сможет стать доцентом в элитном отделении Юнь Хуа.

Пан Хуа только думал, что никогда не видел такой операции, как у Лин Жаня. Он продолжил организовывать ежедневные операции, делая их как можно больше, 4 операции в день ... 4 случая в день было все еще слишком много, но это могло гарантировать, что его тяжелый труд будет заслуживать похвалу.

- Доктор проделал отличную работу. Я так не смогу научиться.

Ксяоти часто помогал Пану Хуа. И Пан Хуа сделал важный шаг, и почти половину операции отдал Ксяоти. Делая это, Пан Хуа все больше знакомился с методом «Танг».

Конечно же, именно Ксяоти всегда мог сказать об операции много хвалебных слов. Всякий раз, когда это происходило, Пан Хуа скромно улыбался:

- Не делай глупостей, подожди, когда ты достигнешь моего возраста, может быть, у тебя получится лучше.

- Это невозможно. Всегда узнаешь руку мастера. К счастью, вы не пошли учиться играть на пианино. Иначе у нас на одного доктора мирового класса было бы меньше, а еще одним музыкантом мирового класса было бы больше.

- Немного критики тоже бы не помешало.

Пан Хуа громко засмеялся, мрачность, которая была в последние несколько дней, исчезла.

- У доктора Пана руки очень красивые. Вас могут спросить, пианист вы или врач.

Сегодня будет медсестра по оборудованию, которая сотрудничала раньше с вами, доктор Пан. Она немного старше, и она легко приедет, что для нас будет дешевле.

Пан Хуа выбросил использованную марлю и отщипнул еще один кусок, испачкал ее и засмеялся:

- Я всегда говорю слова, будучи уверенным в том, что я говорю. Я – особенный хирург, который принимает решение. На это есть так много причин. Это не выразить в предложении или двух, приходится участвовать в гонке против времени. Таким образом, я могу принимать решения самостоятельно и нести ответственность за последствия в одиночку. Вы не сможете делать это без уверенности в себе. Вера - самое важное для хирургов. Важная вещь.

Ксяоти посмотрел серьезно и сказал:

- Я чувствую это по вашим операциям. Ваши движения особенно важны. Иногда я также говорю другим врачам, что если мы можем принимать решения решительно, как директор Пан, даже если технология все еще не высокого уровня, прогноз исхода операции пациента может быть улучшен.

- Вот так. Конечно, будь уверен в себе.

Пан Хуа сказал серьезным тоном:

- Уверенность - величайшее богатство наших хирургов.

Когда они говорили, глаза Пана Хуа, казалось, скользили. Он тут покачал головой и уехал.

…..

Телефон Пана Хуа завибрировал.

- Остальное осталось за тобой.

Это было во время окончания операции. Пан Хуа тщательно проверил швы. Не было никаких проблем, он снял очки и хирургический костюм.

Ксяоти взял на себя труд закончить работу. Его изучение техники уже полностью позволило изучить метод «Танга», и это очень обнадеживало и позволяло легко делать начало и конец операции.

Вскоре зазвонил сотовый у Ксяоти.

Ксяоти попросил медсестер на операции помочь ему, посмотрел на мобильный телефон и быстро подал сигнал медсестре, чтобы она взяла трубку. Он прижал лицо к мобильному телефону и мягким голосом спросил:

- Доктор Пан?

- Операция окончена?

- Еще несколько минут...

- Приходите на крышу, когда закончите.

- А... о.

Сердце Ксяоти было встревожено, и он попросил медсестру положить его мобильный телефон обратно в карман, а затем сказал:

- Сестра Ли, пожалуйста, посмотрите, как врач и помогите.

Через несколько минут небольшие швы были наложены, они оставили пациента, вышли из операционной. Ксяоти поднялся на лифте, направляясь прямо на крышу.

На крыше не было ветра, и можно было почувствовать запах дыма, который образовался из-за того, что доктор Пан часто курил.

Когда он подошел, то увидел ноги директора Пана. Он стоял с сигаретой на одном месте.

- Доктор Пан, что случилось?

Сердце Ксяоти дрогнуло. Происходило что-то важное.

- Я...

Доктор Пан курил и молчал, затем кашлянул несколько раз, прежде чем сказать:

- Мой шурин был изрублен. Он был тяжело ранен в правую руку и его отправили в больницу.

- А? Кто это сделал?

Ксяоти знал, что когда доктора Пана выгнала из его дома жена, он часто ездил жить к своей невестке и ее мужу.

Доктор Пан покрутил сигарету в руке и сказал:

- Во время драки из-за долгов убийца был арестован. Но самое главное сейчас - сначала спасти шурина.

- Ты ясно слышишь?

Доктор Пан был полон эмоций от криков сестры по телефону и снова покачал головой, сказав:

- После произошедшего на стройке в ущелье Хуту, он будет доставлен максимум за два часа...

- Будьте уверены, я сейчас же организую операционную.

Ксяоти похлопал себя по груди.

Директор Пан замолчал.

Ксяоти посмотрел на него вопросительно.

Спустя долгое время он услышал, как директор Пан сказал:

- Ксяоти, я обращаюсь с тобой нормально?

Это был стандартный вопрос про лояльность, и Ксяоти ответил:

- Благодарность моя велика, как гора.

- Моя сестра очень расстроена.

Доктор Пан тяжело вздохнул и сказал:

- Маленькая компания моего шурина работает в бизнесе уже более десяти лет и, наконец, начала зарабатывать деньги. В результате он столкнулся с проблемами по дизайну. Если его руки не будут работать, то в будущем он не сможет подключиться к проекту ....Когда приедет мой шурин, ты сможешь забрать его для меня?

- Да.

- Сейчас..

Доктор Пан молчал еще две секунды и сказал:

- Иди и найди Лин Жаня.

- Что?

Доктор Пан зажёг ещё одну сигарету, позволив дыму окутать его лицо, и сказал:

- Не упоминай меня, придумай, как позволить Лин Жаню забрать моего шурина, а потом попытайся помочь мне взглянуть на операцию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 116**

Глава 116: АСАП

Ксяоти был перед зданием отделения неотложной помощи, ожидая, и от беспокойства часто поднимая руку, чтобы посмотреть на часы.

Скорой помощи с логотипом «Золотой олень» понадобится два часа, чтобы добраться до входа в неотложку. Ксяоти посмотрел на номерной знак въезжающей машины и вздохнул с облегчением, а затем его лицо стало сосредоточенным, он бросился вперед к машине.

Медсестра и доктор, встречавшие машину в отделении неотложной помощи, взглянули на Ксяоти, узнав его лицо, но явно не помня его имени и должности, они ничего не сказали.

Ксяоти был маленьким мальчиком по сравнению с доктором Паном, у них была разница в возрасте 35 лет, из которых 6 лет они были знакомы.

В больнице не было четкой границы с момента госпитализации до осмотра врача. Это могло происходить и утром и вечером, но как бы поздно ни приезжал больной, опытный врач обязательно тоже присутствовал на приеме.

- Пациент Чжэн Ци, 51 год, резаная рана, правый большой палец, указательный палец, ....

В машине скорой помощи появился молодой человек в белом халате. Он сообщил об этом напряжённо, он не мог ясно определить все повреждения.

О состоянии пациента сообщили в центр скорой помощи, и когда машина скорой помощи находилась в дороге, их перенаправили в отделение скорой помощи г. Юнь Хуа. Потом повторили сообщение еще раз, чтобы проверить, точно ли больного доставят в эту больницу.

- Травма руки, позвоните доктору Лу.

Маленький доктор, который принял машину, быстро переложил пациента на кровать-перевозку и быстро принял решение.

Работа отделения скорой помощи сложна и непроста.

В общем, основной задачей отделения неотложной помощи является обеспечение выживания пациентов. Исходя из этого, все, что нужно сделать врачам скорой помощи - это избежать смерти мозга, избежать остановки сердца, восстановить дыхание, избежать чрезмерной потери крови, избежать повреждения органов....

Исходя из того, что пациент не находится в критическом состоянии и не требует оперативного вмешательства немедленно, отделение неотложной помощи может рассмотреть вопрос о том, следует ли заниматься пациентом самим или направить его к врачам других отделений.

Теоретически, они могут сделать операции на руке самостоятельно, но могут и отправить его в медицинское эстетическое отделение для красивого шва. Если у пациента травма руки, его могут отправить в ортопедию или в отделение хирургии рук. Также операцию могут сделать и в отделении неотложной помощи. Это решение, как правило, выносится непосредственно врачом на месте, что как раз нужно было выяснить и проконтролировать Ксяоти.

Он быстро позвонил знакомому доктору Чжоу и с тревогой ждал объяснения ситуации по результатам осмотра.

Сам Ксяоти мог только ждать, когда пациента отвезут в здание отделения неотложной помощи. Он не мог настаивать и просить доктора Чжоу срочно прийти. В данный момент он мог только надеяться, что у доктора Чжоу нет срочной работы.

Конечно, доктор Чжоу не торопился. Он по воле случая заинтересовал своим мастерством несколько интернов, например, Гуй Пэйшенг, и теперь пожинал плоды благодарности, будучи освобожденным от срочных и тяжелых работ как их наставник.

В отличие от некоторых других врачей, доктор Чжоу предпочитал, чтобы коллеги хвалили его за его реальные и удачные дела по-честному и искренне.

Как только Ксяоти вошел в процедурную комнату, он увидел, что доктор Чжоу поприветствовал его и почувствовал облегчение.

- Твой родственник?

Спросил Доктор Чжоу.

- Да.

Ксяоти кивнул и признался:

- Работал на стройке, а кто-то приехал собирать долги...

Доктор Чжоу перебил его:

- Не рассказывай сейчас, состояние пациента в целом стабильно, а кровопотеря не слишком сильная. Основная проблема - порез пальца. Позволь мне посоветовать, не снимай сразу экстренную марлю, я переведу его к вам прямо на операцию в хирургию на руках.

- А... нет.

Ксяоти запаниковал и быстро сказал:

- Я не это имел в виду.

- Не это?

Доктор Чжоу был немного удивлен. Он и Ксяоти считались относительными новичками: больницы, из которых они перешли, подпали под реформы государственных учреждений в этом году, поэтому они были знакомы друг с другом. По мере того, как они становились старше и опытнее, их социальный круг сужался, в некоторые дни они могли вообще не видеться и не общаться. Но при этом, учитывая замечательную подготовку доктора Пана, глаза доктора Чжоу выражали недопонимание: почему не к нему?

Старые добрые отношения между ними были прозрачны, глупо что-то не договаривать или обманывать.

Ксяоти сказал:

- Я имею в виду, что я постарался определить Чжэн Ци в ближайшее отделение скорой помощи для лечения, и что ... операционная по хирургии рук сегодня очень занята, там есть два пациента с особыми потребностями, мы не можем отменить им операции, это будет не хорошо. В этом случае лечение придется отложить.

Это было хорошее объяснение, и хорошо, что Ксяоти узнал об этом.

В больнице пациенты общего профиля, нуждающиеся в специальной помощи, обращались в клиники специального профиля. В большинстве случаев в лучших больницах были отделения для людей с особыми потребностями и более дорогостоящие кадры для их обслуживания. Они удовлетворяли потребности пациентов, выходящие за рамки медицинского обслуживания, по высокой цене. В таком отделении учитывался уровень пациента и его взаимоотношения с руководством. Клиники для людей с особыми потребностями могли предоставлять разный уровень услуг, а также за деньги предоставлять специальные услуги по понятным ценам.

Например, многие крупные больницы специализировались по заболеванию рахит. Там не нужно было беспокоиться об отделении для людей с особыми потребностями, а нужно было только оплатить амбулаторный взнос в соответствии со стандартом 388 юаней и 500 юаней для директора. Пациенты и их семьи могли заказать все, что захотят. Могли быть более дешевые варианты. Если же врач был не уверен в себе, при условии, что пациент заплатил 500 юаней, можно было инициировать консультацию другого врача-специалиста в больнице, а за 1000 юаней - внебольничного эксперта. В теории, пациент мог также обратиться за дистанционной консультацией к иностранному врачу ... Самое главное, что пациент мог проводить большую часть своего времени, оставаясь в палате за 1000 юаней в день и отдыхать, его обслуживали врачи и медсестры.

Прибывший пациент столкнулся с этой проблемой в этот день, ведь его не могли обслужить в хирургии рук именно из-за особых клиентов, а он был опасно порезан, что было неприятно.

Доктор Чжоу неохотно согласился, что есть причины оставить его здесь, но все же любезно объяснил:

- Если вы обратитесь к директору Пану, эффект все же будет лучше. Если же вы останетесь в нашем отделении неотложной помощи, то только Лин Жань сможет сделать такую операцию. У него пациенты быстро выздоравливают, он тщательно делает операции, но, в конце концов, это молодой человек с небольшим опытом, поэтому вам нужно подумать об этом.

- Я подумаю об этом.

Только и мог ответить Ксяоти.

На самом деле, если бы он сам принимал решение, то он тоже понимал, что технология операций Лин Жаня значительно уступала технологии доктора Пана. Не говоря уже об опыте, Лин Жань оперировал всего несколько месяцев, как это можно сравнить с опытом Пана Хуа, который оперировал уже 20 лет.

Однако доктор Пан не хотел проводить операцию сам, и доктор Ксяоти это понимал.

Как сказать, что это его шурин? Свое временя доктор Пан Хуа проводил либо в командировках, либо в больнице, либо в доме шурина.

При этом он только что передал шурина на операцию Лин Жаню, Ксяоти не понимал этого, но все равно согласился с этим решением.

Доктор Чжоу посмотрел на выражение лица Ксяоти и кивнул, сказав:

- Надо заполнить эту строчку в документах, ты позовешь свою семью? я задам несколько вопросов.

- Я не могу их заменить?

Ксяоти опять заволновался.

Доктор Чжоу покачал головой:

- Ты же понимаешь правила нашей больницы. Без подписи родственников мы точно не будем делать ему операцию.

- Это... Ближайшие родственники еще не пришли.

Ксяоти беспокоился, что, когда сестра доктора Пана распишется, обнаружится фамилия Пан, и несложно будет угадать их родство.

- Кто-то должен подписать документы, но ты не можешь этого сделать, и я делаю это и для тебя тоже.

Доктор Чжоу привел веский довод, ведь если операция не будет на 100% успешной, то репутация Ксяоти будет под ударом.

К счастью, сын Чжэн Ци приехал вовремя, и Ксяоти наконец-то решил эту проблему.

Доктор Чжоу прокричал в это время:

- Ксяоти, вот подошел доктор Лу.

- Вот он.

Лу Вэньбинь давно ждал, когда можно приступить, он взял руку Чжэна, снял марлю и посмотрел на рану, потом он посмотрел на Ксяоти. Это было странно, что тот не забрал родственника в хирургию, но он только сказал:

- Перед ним у нас еще три операции, а это будет четвертая.

- Ну, доктор Лу, не могли бы вы сделать операцию чуть раньше.

Ксяоти говорил очень доброжелательно и любезно.

Лу Вэньбинь решительно покачал головой:

- Ещё слишком рано.

Ксяоти снова разозлился и тревожно сказал:

- Нет, я...

Доктор Чжоу поспешно прервал его, дважды покашлял и сказал:

- Доктор Лу, доктор Ксяоти очень беспокоится, чтобы все было оперативно. Этот пациент пока в хорошем состоянии, но очень важно срочно наложить швы на руку. Он очень хочет сделать это как можно быстрее...

- Не можем мы сделать это как можно скорее.

Лу Вэньбинь вздохнул, вытянул пять пальцев и сказал:

- Предоперационные препараты, анализы крови, анализы кожи, кожные препараты и препараты для кишечника - все это должно быть подготовлено. Анестезиолог тоже должен быть проинформирован о приготовлениях, об этих кольцах. Ожерелья, бусины и так далее, вы должны с этим пока разобраться. Когда вы закончите, первые три операции как раз будут почти завершены. Возможно, будет небольшая задержка. Времени на три операции достаточно. В это время как раз подготовимся к этой операции... В любом случае, я не подвержен эти гонкам.

Все присутствующие врачи знали о значении Лу Вэньбиня. Говорили, что время, потраченное на подготовку перед операцией, было эквивалентно времени двух операций, и время, оставшееся до операции не будет израсходовано впустую. Это казалось правильным...

Тем не менее, слова Лу Вэньбиня звучали для Ксяоти как бред. Ксяоти также не хотел никого обидеть и медленно проговорил:

- Насколько я знаю, доктор Лин делает операцию на сгибателе сухожилия, такая операция займет более двух часов, тогда три операции будут идти семь или восемь часов...

- Если вы хотите, вы можете делать несколько операций в день.

Лу Вэньбинь мало что сказал, вытащил из кармана график операций и передал его Ксяоти.

В расписании операции было время и название операции, а также персонал, участвующий в операции.

Ксяоти посмотрел в график и увидел, что операции идут в семи операционных. Три из них были вычеркнуты, а две добавлены позже.

- Доктор Лин планирует сегодня 7 операций, и пока добавил еще две, в которые входит и ваша, в общей сложности будет 10 операций, если на одну операцию тратить два часа, то когда же нам спать?

Лу Вэньбинь сказал это и громко зевнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 117**

Глава 117: Внезапное понимание

Лу Вэньбинь принял пациента, отдал распоряжения и поспешил обратно в операционную, чтобы помочь там.

Через некоторое время Ксяоти увидел, как выходит медсестра Ван Цзя и по очереди проверяет состояние подготовки пациента к операции.

Ксяоти поспешил к ней и спросил:

- Простите, а тут же был доктор Лу только что?

Ван Цзя увидела, что на нем белый халат и несколько знакомое лицо и сказала:

- Лу Вэньбинь отправился на операцию. Из какого вы отделения?

Количество врачей в госпитале Юнь Хуа превышало 1000 человек, и сотни врачей и интернов работали на основе ротации. Кроме того, при большем количестве медсестер, общее количество медицинского персонала легко превышало 3000 человек. Поэтому, чтобы медсестра запомнила специалиста здесь, надо было, чтобы это был врач высокого уровня, как Хо Цунцзюнь, либо надо было быть необыкновенным красавцем.

У Ксяоти не было супер-красоты и квалификации. Он мог только со спокойным лицом притворяться:

- Я Ксяоти, лечащий хирург из отделения по хирургии рук. Это мой родственник. Я просто хотел поговорить с доктором Лу о его состоянии…

- В особых случаях вы можете написать вопрос, и я его передам, или вы можете послать сообщение на телефон непосредственно доктору Лу.

Сказала Ван Цзя, а потом посмотрела вниз, она была занята.

Ксяоти увидел, что она занята. Он мог пока только утешить сестру доктора Пана и других родственников:

- Не волнуйтесь, все будет хорошо. Доктор Лин очень хороший хирург в нашей больнице. Позвольте ему сделать операцию. Вероятность успеха очень высока.

Ван Цзя услышала это и кивнула.

Ее степень ответственности была не ниже, чем у врачей. Необходима была проверка каждого лекарства в подвесных бутылках – надо было проверить, все ли там работает. В больнице случались накладки. В большинстве случаев это не имело решающего значения, но в редких случаях если отказывало оборудование для оказания первой помощи...

Ван Цзя не только должна была проверить бутылку Чжэн Ци и сделать другие предоперационные приготовления, но и двум другим пациентам надо было все быстрее подготовить.

Высокочастотные операции Линь Жаня вынуждали не только держать себя в руках, но и все операционное отделение неотложной помощи было постоянно занято.

Лу Вэньбину и Ма Яньлиню не нужно было говорить, что их ежедневная нагрузка была не намного меньше, чем у Лин Жаня, то есть на них просто было чуть меньше ответственности. Кроме того, в отделении неотложной помощи, имеющего всего четыре операционных, проводилось большое количество операций. Высоким был показатель текучки кадров в группе Лин Жаня, он делал 10 операций почти каждый день, что заставляло все отделение стоять вверх дном, включая медсестер. У всех увеличилась нагрузка.

Даже анестезиологи в анестезиологическом отделении вынуждены были посылать дополнительных специалистов.

Однако медицинский персонал отделения неотложной помощи не только не возненавидел такую загруженность, но им очень это нравилось. Ведь они могли получить дорогостоящую операцию!

Врачи и медсестры были очень заняты на работе. Способность каждого терпеть нагрузку была чрезвычайно важна. Благодаря такой нагрузке некоторые люди были заняты, чтобы их оценило руководство, некоторые люди были заняты, чтобы их оценили пациенты, некоторые люди были заняты, чтобы получить дополнительный опыт, некоторые люди были заняты, чтобы получить похвалу от своих сверстников, а некоторые люди были заняты, чтобы поругаться с пациентом ...

Работая в команде Лин Жаня, самым трудным было количество операций, и в то же самое время, это было самым лучшим вариантом для многих.

Стоимость операции рассчитывалась в зависимости от сложности и от количества привлеченных специалистов.

За операцию на сгибателе сухожилия и наложение шва, проводимую Лин Жанем можно было получить не менее чем 500 юаней, которые можно было разделить примерно так: 150 юаней анестезия, две медсестры – каждой по 30 юаней. Не много не мало, но оборот Лин Жаня был довольно высокий.

Лу Вэньбинь и Ма Яньлинь уже тоже получали свои деньги. Они могли выполнить по крайней мере 4 операции в день за 600 юаней, что являлось зарплатой 20 000 юаней в месяц. Анестезия стоила 30 юаней за одну операцию, но их было у Лин Жаня минимум пять в день, а затем две или три небольших операции параллельно. За месяц могло получиться шесть или семь тысяч юаней. Медсестры получали немного меньше. В конце концов, они еще и проводили подготовку около приемной стойки. В любом случае, они обслуживали в день 4-5 операций, и каждый месяц получали больше четырех или пяти тысяч юаней, что окупало напряженную работу.

Вообще говоря, без Лин Жаня всем было бы легче, но не слишком и просто. Работа в больнице ведется круглосуточно и обычно наиболее раздражает операция с новым врачом, который делает только разрез в течение получаса, и за три часа делает операцию двум людям. Приходилось делать и операции по устранению воспаления подколенного сухожилия, или некоторые вторичные операции.

После операции Лин Жаня медицинский персонал мог понимать соотношение цены и качества.

По некоторым вариантам Лу Вэньбинь и Ма Яньлинь не имели возможности выбирать, а вот другой персонал все еще мог свободно регулировать свое рабочее время. Исходя из текущей ситуации, операции Лин Жаня были весьма востребованы. Спрос на большое количество медицинского персонала тоже возрос.

В сердце Ксяоти было беспокойство, и в конце концов он нашел доктора Чжоу и сказал:

- Я хочу проследовать в операционную.

У некоторых врачей в больнице были родственники, которым делали операцию, но они не делали ее сами, и некоторых из них сопровождали их в операционной. Конечно, некоторым врачам это было очень противно, поэтому это был спорный момент.

Ксяоти надеялся, что доктор Чжоу сможет помочь.

Когда доктор Чжоу услышала просьбу Ксяоти, он на несколько секунд задумался, а потом улыбнулся Ксяоти и сердечно сказал:

- Если ты хочешь это увидеть, ты оптимист.

В операционной доктора Лина часто бывали люди, которые смотрели.

- Просто молчите и не разговаривайте, не болтайте. Кроме того, в операционной разрешено находиться одновременно всего 5 человекам. Это было новое правило, чтобы предотвратить наплыв стажеров и интернов.

- Понятно.

Ксяоти снова закивал головой, благодаря доктора:

- Я, действительно, побеспокоил вас, доктор Чжоу, если бы не вы, я бы все еще искал другие варианты.

Доктор Чжоу также призвал:

- Вы врач, вы можете быть на операции. А вот другим членам семьи пациента не нужно здесь присутствовать.

- Это точно.

Ксяоти похлопал себя по груди и поспешил подготовиться.

Чтобы не вызвать нареканий, Ксяоти принял ванну и переоделся в новое бельё, а затем, перед входом в операционную, надел чистую одежду для операций. Время было как раз подходящее.

В операционной были повешены две тарелки и магнитно-резонансные пленки.

Лин Жань не был одет в хирургический костюм, но он держал руки, чтобы посмотреть результаты аппаратной диагностики.

До просмотра материала Лин Жань повернул голову и посмотрел на Ксяоти, увидев, что тот одет правильно, кивнул, ни приветствуя, не задавая вопросов.

Стоя в качестве помощника рядом, Лу Вэньбинь узнал его и тоже не сказал ни слова.

- Нож.

Лин Жань попросил Лу Веньбиня распрямить ладонь пациента и начал прямо с руки.

Раньше он использовал только скальпель в форме лука, который был очень хорош для вскрывающего разреза, но он был неудобен при более тонкой операции. Некоторое время назад он был искренне признателен за то, что в его арсенале была добавлена специализация на использование скальпеля-пера, что позволило ему решать некоторые проблемы в середине операции. Скальпель в форме пера - это захватывающий нож, похожий на перо, которым не легко энергично пользоваться, но он очень удобен при маленьких разрезах.

Чжэн Ци лежал на операционном столе с тремя разрезанными пальцами на правой руке, но надо было делать разрез больше, если хирург хотел наложить шов. Ксяоти уставился на операцию Лин Жаня, он чувствовал, что у того хорошая операционная позиция, но техника операции была общеизвестной. Он не мог не нахмуриться:

- Если это общая технология, то просто вытащите это из руки, вы сможете шить лучше без касания ...

- Разберите это на части.

Голос Лин Жаня был четким и сфокусированным.

- Хорошо.

Быстро ответил Лу Вэньбинь.

Ксяоти смотрел на операцию со стороны и увидел, как Лин Жань протягивает руку вниз и вытаскивает сухожилие.

Доктор Ксяоти, старший лечащий врач, уставился на руки Лин Жаня.

Представьте себе, что вы можете аккуратно извлечь кусок жирного мяса из тонкого слоя мясного соуса с беконом, что примерно так же сложно, как и сейчас у Лин Жаня на операции. В этом процессе ничего нельзя сломать, мелкие куски мяса нельзя потерять, мясо можно переместить, но не должно остаться полых мест, жир должен быть нетронутым, жидкость может быть выведена, жир может быть слегка поврежден, но нельзя, чтобы внутрь что-то упало ... ....

Конечно, до этого можно сделать магнитно-резонансную томографию мяса, цветное доплеровское УЗИ и КТ, но насколько мало показывают эти аппаратные обследования, знают большинство врачей в хирургии рук, и они полагаются на то, что видят собственными глазами.

В конце концов, хотя обследования являются красивыми и экономят время, чтобы снизить возможность причинения ущерба для пациента, они не являются решающими и основными для определения последующих действий.

Ключевым в таких операциях по сгибателю сухожилия является шов и прочность шва.

- Что вы делаете...

Ксяоти не мог не выкрикнуть это. Он изучал метод «Танга» и видел, что Лин Жань делал последние две минуты. Сухожилия пациента были сшиты через 20 минут. Зрительный эффект действительно заставлял людей... злиться!

На каком основании?

Ксяоти посмотрел на красивое лицо, которое Лин Жань не мог спрятать под маской и микро-очками.

Почему!

Лин Жань вытащил еще один нож и вытащил сухожилие.

С помощью другого ножа он взял еще одно сухожилие, зашил его и запихнул обратно...

В этот момент Ксяоти вдруг понял, почему тогда с такой печалью было выкурено столько сигарет и валялось столько окурков...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 118**

Глава 118: Не будет проблем

- Вытри мой пот.

После того, как он сшил несколько сухожилий, Лин Жань перенервничал и слегка вспотел.

Медсестра Ван Цзя тут же вытерла его пот, аккуратно промокнув марлей.

Всего десять минут назад движения Лин Жаня были не очень большими, но активность была не маленькой. Если сравнивать с боевыми искусствами, то тренировалось бесчисленное количество маленьких мышц.

Лин Жань уставал при наложении швов примерно так же, как если бы он делал приседания.

Он носил микроочки, чтобы видеть движения чуть крупнее, и чтобы область наложения шва была в поле зрения. Его движения за столом почти не изменились. Кроме того, его мозг был чрезвычайно возбужден, нервы были напряжены, и пот лил чрезвычайно быстро.

Конечно, самое главное, что Лин Жань не любит пот.

Лин Жань любил потеть, делая тяжелые упражнения. В это время он потел полностью. Его пот был везде - на лбу, щеках и даже на носу. На тренировках он старался потеть.

Но операция - это другое.

В настоящее время операционные комнаты были термостатичны, и потоотделение здесь было редким явлением. Чаще всего мелкий пот появлялся в местах, склонных к потоотделению.

Самое раздражающее для Лин Жаня было то, что его верхняя половина лица как раз была склонна к потливости. Ему это было неудобно, и в микроочках он чувствовал себя невыносимо.

Конечно, другие доктора ниже рангом так не потели. Врачи, не ставшие главным хирургом, вероятно, тоже не потели, также как и медсестры.

После потоотделения можно было просто его вытереть, но если у доктора были хорошие отношения с медсестрой, то она помогла помочь ему почувствовать себя хорошо и вытирала пот сама. Это благословение, за которое доктор был ей благодарен.

Однако, все люди разные.

Лин Жань не привык слишком много думать о межличностных отношениях с самого детства и по настоящий момент.

Если ему нужно было вытереть пот, он это говорил, и медсестра помогала ему вытереть пот.

В результате, его операция проходила более гладко, и медсестра также чувствовала себя лучше и делала тоже все как можно лучше ...

- Мое сегодняшнее состояние не очень хорошее.

Лин Жань сказал это внезапно, мгновенно возвращая всех к эмоционально взволнованному состоянию.

- Что случилось?

Лу Вэньбинь зевнул, потянув за крючок.

Лин Жань тоже заразился, и, повторяя, слегка зевнул.

Ван Цзя, и медсестры в зале стояли друг перед другом и смотрели друг на друга в восторге. Наблюдать симпатичные сцены доктора Линя им приходилось редко, но, к сожалению, они не могли сейчас пойти в медпункт, чтобы там рассказать про эту сцену и похвастаться.

Ксяоти нервно посмотрел на Лин Жаня.

На операционном столе лежал шурин мистера Пана. Он лично попросил Ксяоти присмотреть за его шурином.

Ксяоти внезапно пожалел о том, что не пошел к доктору Хо заранее. По просьбе директора Хо Лин Жань мог организовать операцию Чжэн Ци впереди тех трёх.

Хотя предшествующие операции прошли быстро, сейчас он должен был быть полностью измотан. Где это видано, чтобы нормальный человек делал 10 операций в день, после такого количества он должен себя чувствовать почти мертвым.

Нет, нельзя делать 10 операций.

Правильным было бы, если бы Лин Жань хорошо отдохнул. Надо было подождать, пока Чжэн Ци готовили к операции, а затем сразу начать.

Ксяоти был полон сожалений, думая предложить две бутылки Red Bull Лин Жаню.

- Расширь его.

Прозвучал голос Лин Жаня.

Ксяоти приблизился и вытянул голову, чтобы посмотреть.

В это время Лу Вэньбинь потянул за крючок.

Лин Жань нахмурился:

- Нужен отсос, видно не ясно.

Лу Вэньбинь сразу произвел отсос жидкости.

Лин Жань продолжал хмуриться:

- Немного надави на марлю, есть ли какая-нибудь точка кровотечения?

Говоря это, он увидел количество кровотечения, и Лин Жань его приглушил с внутренней стороны и сказал:

- Маленькие кровеносные сосуды сломаны, надо применять силу равномерно.... Электрон...

- Да, - покорно ответил Лу Вэньбинь.

Ксяоти не мог не кричать в сердце, он был слишком знаком с процессом.

Доктор не доволен, что это значит?

Возможно, во время операции не все шло гладко.

Операция похожа на вождение машины. Если операция идет гладко, то это похоже на вождение по плоской и гладкой дороге. Водитель может ехать по дороге и гудеть или не гудеть, если он плохо себя чувствует. Как его можно ругать?

Если операция проходит неудачно, то это похоже на вождение автомобиля в пробке. Можно выдержать пробку в течение десяти минут. Пробку можно терпеть и в течение получаса. Но пробку нельзя сдвинуть с места. Трудно сдвинуться даже на два шага. Какое тогда будет настроение? Главное - это настроение.

По сравнению с обычным гневом, гнев доктора перед операционным столом мог быть действительно ужасен. Глядя на состояние Лин Жаня, Ксяоти чувствовал, что вот-вот начнется буря.

Он смотрел с жалостью на Лу Вэньбиня, который притворялся спокойным.

В операционной первый или второй ассистент - это ассистент хирурга, особенно, если операция прошла успешно, а когда операция не удалась - это удар по хирургу.

По сравнению с ролью ассистента, роль «мальчика для битья» также чрезвычайно важна.

Это похоже на клапан сброса давления для водителей, на которых выливается гнев, что является важной частью обеспечения безопасности в операционной.

Ксяоти только надеялся, что Лу Вэньбинь сможет сделать свою работу в качестве боксерской груши.

Пациент на операционном столе уже достиг этапа анастомоза.

Несмотря на то, что маленькие железные инструменты являются основной в хирургии рук, анастомоз нерва в основном заключается в том, чтобы починить большой нерв, соединив с поврежденными участками, и прогноз таких операций не очень хороший. С маленьким локтевым нервом в руке работать еще сложнее, и исход не ясен.

- Это немного скучно.

Лин Жань выкинул иглодержатель и сказал:

- Поменяйте нитку на меньший размер.

Ван Цзя сразу же сказала:

- Хорошо.

- Продолжайте зашивать, - сказал Лин Жань.

- Хорошо.

Лу Вэньбинь был настолько умен, что даже бровью не повел.

- Стоп.

Лин Жань сделал глубокий вдох и сказал:

- Будут ли проблемы с рысаками во время обеда?

Очень хорошо воспитанный Лу Вэньбинь, стоявший на мягких ногах, внезапно встал прямо:

- С рысаками проблем быть не может!

Голос Лу Вэньбиня был настолько громким и мощным, что он эхом прозвучал в операционной.

Лин Жань застонал и посмотрел на Лу Вэньбиня.

Лу Вэньбинь обычно стоял в расслабленной позе, но тут внезапно встал прямо. Его глаза горели священны огнем:

- Я выбрал свиных рысаков в 2 часа ночи на рынке Донху. Продавец все тот же, дал сразу 30 штук. Я проверял их по одному, чтобы передняя часть стопы была абсолютно свежей. Я также проверял их снова и снова, когда готовил. Суп, как обычно, хранится в холодильнике. Иногда я готовлю его три дня. Но даже если я буду сонным и уставшим, я буду тщательно мыть содержимое внутри ...

- Это...

Ксяоти посмотрел на покрасневшее лицо Лу Вэньбиня, действительно испугавшись его иррационального поведения, и занятно сказал:

- Не волнуйся, не волнуйся, давай поговорим, тебе надо расслабиться...

Лу Вэньбинь грубо оборвал эту речь

Лин Жань ошеломленным голосом сказал:

- Я собирался сказать, что не ем слишком много свиных рысаков в полдень, а то у меня будет небольшая гипогликемия....

Лу Вэньбинь сделал мгновенный вдох и стал менее напряженным, его вытянутая стойка смягчилась, и он прошептал:

- Я не ожидал, что доктор будет развлекать гостей свиными рысаками, он был взволнован, и я дал ему еще два.

- Дайте мне немного глюкозы.

Лин Жань попросил медсестру снять маску, воткнул в рот соломинку и продолжил операцию, высасывая глюкозу. Когда он снова сконцентрировался, его движения стали более стабильными и быстрыми.

Доктор Ксяоти восстановил дыхание стал внимательно смотреть, от чего у него началось головокружение.

Анастомоз нервных мембран изначально направлен на очень маленькие пучковые мембраны. Даже глядя на них под микроскопом, их практически невозможно различить невооруженным глазом. Тем не менее, Ксяоти почти 10 лет занимался хирургией рук. Просто глядя на осанку Лин Жаня, он знал, что он действительно опытный хирург.

Молодой врач так хорошо сшил нервные фасцы. Что это значит?

Доктор Ксяоти не смел думать об этом.

Он смотрел на операцию Лин Жаня все это время, а затем вернулся мысленно к тому, как проходила работа с сухожильным швом у Лин Жаня, но чем больше он думал об этом, тем больше он чувствовал восторг, и тем более страшно ему становилось.

Ксяоти не мог не размышлять. Это действительно из-за шурина? Лин Жань наложил шов на сухожилие?

Конечно, доктор Пан, должно быть, опустил лицо вниз из-за своего шурина, но он определенно мог найти других врачей в хирургическом отделении.

Хирургия рук в Юнь Хуа известна как элитная. Естественно, здесь есть хорошие мастера. Хотя больше нет таких, которые работают по методу «Танга», но есть метод «Танг» у интерна, или метод главного врача Кесслера, или метод заместителя директора, кого из них следовало выбрать?

Есть еще больше специалистов, и директор Пан знал так много мастеров по методу «Танг», он мог бы попросить кого-то приехать сюда? Например, из столицы можно было пригласить Тонг Сюэхай, и заплатить ему деньги за своего шурина. Через семь-восемь часов всегда мог кто-то приехать.

Если только......

Ксяоти смотрел на операцию Лин Жаня, но не мог понять.

Тонг Сюэхай - человек из учебника. Даже если он уже стар, то у него много учеников, которых он взрастил, их достаточно, чтобы они могли быть предками Лин Жаня.

Ксяоти усиленно думал, пока анастомоз не закончился, и когда Лин Жань собирался уходить, он рванул к нему, энергично крича:

- Доктор Лин, не могли бы вы зашить его, наши родственники будут смотреть, хотелось бы, чтобы снаружи он имел руки получше....

- Хорошо.

Лин Жань не слишком беспокоился. Он попросил иглодержатель, не привлекая Лу Вэньбиня и зашивая один.

Он привык накладывать швы под микроскопом, и ему было довольно легко снова зашить кожу. Лин Жань вдруг почувствовал облегчение от такой простой работы, как будто нашел особое счастье в комнате для дезинфекции, и спросил:

- Вы хотите большой или маленький шрам?

- Что?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 119**

Глава 119: Пробуждение

- Не забудьте договориться о том, чтобы пациент завтра начал реабилитацию.

Лин Жань закончил операцию и раздал распоряжения.

Время восстановления у каждого пациента разное в зависимости от прочности шва сухожилия. Если хирург чувствует, что сухожилие достаточно прочно сшито, он может начать программу реабилитации со следующего дня, в противном случае старт восстановительных процедур будет перенесен на более поздний срок.

Пробы по реабилитационным процедурам начинаются рано, так как задержка реабилитации увеличивает риск образования спаек.

Ксяоти слушал, как Лин Жань говорил об этом, затаив дыхание.

По крайней мере, в данном случае прочность сухожильного шва была хорошей. С точки зрения хирургии кисти это был высокий уровень операции. Пока сухожилие крепкое и без разрывов, все остальное тоже крепко держится.

Ксяоти на мгновение задумался об операции Лин Жаня. Ему стало немного грустно из-за существующих требований по базовым знаниям, ведь он уже несколько лет следовал за доктором Паном, чтобы научиться методу «Танга», и официально начал его всерьез изучать. Прошло уже больше года, но до сих пор у него не получалось освоить метод «Танга». Доктор Пан требовал, чтобы его швы были хорошими или лучшими, прежде чем ему дадут работать самостоятельно. Однако, используя метод «Танга» было сложно получить хорошую оценку, ведь требовалось, чтобы все самые маленькие участки всех тканей были сшиты ...

Ксяоти долго пытался, но не смог выполнить требования. Он не слишком волновался. Первоначально это была очень сложная операция, и мало кто в Юнь Хуа и даже Чанси получал удовольствие от этой операции...

Ксяоти внимательно посмотрел на Лин Жаня и бессознательно сравнил операцию Лин Жаня с операциями доктора Пана Хуа.

Доктор Ксяоти был в шоке, он не хотел плохо думать о своем наставнике.

- Когда начинается курс реабилитации?

Ксяоти подумал, что Лин Жань серьёзно чем-то занят, и повернулся спросить у Лу Вэньбиня.

Лу Вэньбинь странно улыбнулся:

- Самое раннее – в пять часов утра.

- Ну? Реабилитация в пять утра.

- Я просил в три часа ночи. Но пациенты и их родственники были с этим не согласны. Поэтому лучше начинать в пять. Лин Жань тоже не смог решить эту проблему.

Они подошли к двери. Ксяоти безмолвно посмотрел на Лу Вэньбиня и не мог не спросить:

- Какой смысл проводить реабилитацию в 3 или 5 утра?

- В это время можно пользоваться реабилитационной комнатой в полном объеме.

Лин Жань посмотрел на Ксяоти и сказал:

- Реабилитационный кабинет хирургии рук, который мы используем, сейчас переполнен. Мы пока не можем расширить его, поэтому хотя бы увеличиваем время его эффективного использования, иначе операции могут быть приостановлены.

- Хе-хе... хе-хе...

Что еще мог сказать Ксяоти? Реабилитационная палата для отделения хирургии рук при неотложной помощи была очень маленькая, и надо учитывать, что нескольким людям проводят каждый день повторные осмотры. Поэтому среднее время осмотра и самих процедур не может быть более двух часов. Но количество людей в реабилитационной палате нужно размещать много.

Изначально никто не предполагал, что Лин Жань сможет проводить 10 операций каждый день.

Такая частота операций перегружала реабилитационный кабинет.

Врачебная группа Ксяоти могла проводить 10 крупных операций каждую неделю.

Тридцать операций в месяц считались довольно большим объемом для всей врачебной группы. Все могли быть не слишком уставшими, но этого количества было достаточно для удовлетворения требований различных аспектов. Показатели врачей таким образом выполнялись.

Если же еще раз рассмотреть ситуацию с Лин Жанем, то понятно, то ему нужно всего три дня, чтобы сделать 30 операций. При такой частоте он понимал, что это хирургический фрик, а хирургический фрик, будь то из провинции Чанси или Пекина, всегда был монстром, который мог съесть ресурс отдела.

Другими словами, сколько у отделения ресурсов, настолько безумным может быть здесь и хирургическое безумие. Раньше Сиехэ Донг Нянго из города Вусан делал более 100 пересадок сердца в год, входя в десятку лучших в мире. Такая пересадка даже одному человеку в другой больнице на самом деле было событием, и если одна больница делала 10 таких случаев, то уже считалась «королем мира» в белом халате.

Можно себе представить, что если в Китае будет больше доноров сердца и условия в больнице станут лучше, то можно будет сделать здесь первую пересадку сердца.

Но хирургическое безумие, в конце концов, ограничено реальностью.

Например, Лин Жань был ограничен количеством реабилитационных кабинетов, и если он решит эту проблему, то может столкнуться с проблемой нехватки операционных ...

Ксяоти посмотрел на Лин Жаня и вздохнул, говоря:

- Помещение пациента на реабилитацию в пять утра не является решением проблемы нехватки реабилитационных кабинетов.

Лин Жань медленно кивнул и сказал:

- На час раньше действительно бесполезно, до 3-х часов многие опаздывают и отсутствуют.

Ксяоти ясно видел расстроенное выражение лица Лин Жаня.

Ксяоти искренне не понимал: О чем тут стоит беспокоиться? Из-за чего он расстроен?

Однако, Лу Вэньбинь сказал:

- Доктор Ксяоти, вы можете решить эту проблему для нас?

Ксяоти был взволнован и покачал головой:

- Наша хирургия рук уступает по месту такому большому пространству реабилитационного кабинета, как мы можем дать вам такой реабилитационный кабинет? Кроме того, вам нужна не маленькая зона.

- Мы попросили директора Хо, и сейчас мы ремонтируем старый склад. После ремонта площадь нашей реабилитационной комнаты будет большой, и мы сможем отдать вам часть реабилитационной комнаты.

- Это не то, что я могу решать.

Ксяоти, глядя на Чжэн Ци, лежащего на операционном столе, сказал:

- Тогда увидимся в реабилитационной комнате завтра в пять утра.

После того, как Ксяоти освободился, он быстро убежал.

Лин Жань лениво раздумывал. Он обернулся назад, чтобы убедиться, что состояние пациента в норме, кивнул и вышел из операционной. Затем он пошел в соседнюю палату, чтобы продолжить делать операции.

Лу Вэньбинь уставился на спину уходящего Ксяоти, немного подумал, и сказал Су Цзяфу рядом с ним:

- Су, этого пациента надо отправить в палату реабилитации.

- Конечно.

- Когда пациент очнётся, не могли бы вы сначала позвонить мне?

- Что вы хотите сделать?

Су Цзяфу понравилась операция с Лин Жанем, и он был знаком с Лу Вэньбинем. Он улыбался и шутил:

- В нашем управлении реабилитационной комнатой все строго, ничего нельзя сделать без согласования.

Комната реанимации также называлась кабинетом пост-анестезиологического мониторинга и лечения (отделение интенсивной терапии). Она была дорого и хорошо оборудована. Например, в реанимационной комнате имелось более 20 коек, которые располагались на хирургическом этаже Юнь Хуа и стоили 10 миллионов юаней.

Что касается операционного блока, предоставляемого в операционной отделения скорой помощи, то не было необходимости быть особо экстравагантным. Так как в общей сложности в операционной имелось 4 операционных зала, и изначально реанимационный зал был оборудован только двумя кроватями и тремя наборами инструментов для мониторинга, а также большим количеством лекарств. Это стоило менее 100 000 юаней.

После того, как Лин Жань увеличил объем операций, несколько расширилась и реанимационная палата, количество коек увеличилось до 6, а также увеличилось количество врачей-анестезиологов, оснащение мониторинговым оборудованием и медсестрами увеличилось в той же пропорции, но не стало более дорогостоящим.

Лу Вэньбинь очаровательно улыбнулся и сказал:

- Доктор Су, я обменяю вашу новость на два рысака.

Су Цзяфу некоторое время подумал и сказал:

- Сегодня вы отвечаете за перенос табуретки.

- Договорились.

Лу Вэньбинь согласился.

Прошло некоторое время и ещё нескольких операций. Су Цзяфу позвонил Лу Вэньбиню.

Лу Вэньбинь завершил предоперационное инструктирование, сократив его до двух-трех предложений, повернулся и пошел прямо в палату реабилитации. Он увидел, как Чжэн Ци качает головой.

- Господин Чжэн, как вы себя чувствуете?

Лу Вэньбинь еще раз спросил.

- О... Я ...

Чжэн Ци, который только что очнулся от наркоза, еле говорил и был растерян, он спросил:

- А как же Пан Хуа? Это была операция Пан Хуа?

- Вы знаете заместителя директора Пана Хуа?

У Лу Вэньбиня посветлело лицо.

- Он мой шурин.

Чжэн Ци снова спросил:

- Вы позвоните ему и моей жене?

- Я попрошу сначала отвезти вас обратно в палату.

Лу Вэньбинь сказал ещё пару слов, вернул пациента медсестре, оставив его ей, вытащил мобильный телефон, нашёл номер Лин Жаня, покачал головой и продолжил скользить пальцем вниз. Затем нашел номер Хо Цунцзюня, щурясь и улыбаясь, набирал номер:

- Доктор Хо, угадайте, кого я встретил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 120**

Глава 120: Так случилось

В пять двадцать утра доктор Пан надел белый лабораторный халат, и, случайно проходя через реабилитационную комнату, зашел в четвертую палату. Он увидел там нескольких пациентов, которые рано встали и проходили болезненную реабилитацию.

Среди них был Чжэн Ци, а рядом с ним была сестра доктора Пана Цзиньюэ.

- Как вы себя чувствуете?

Доктор Пан увидел, как доктор, стоявший у кровати, выходит из палаты и поспешил его поприветствовать.

- Трудно сказать.

Настроение Цзиньюэ было не очень хорошим, она была в депрессии и спросила:

- После операции прошло всего 12 часов, уместно ли делать сейчас реабилитацию? Этот доктор, которого ты рекомендовал - надежный?

- Тише.

Доктор Пан приложил указательный палец к губам и посмотрел направо и налево:

- Я тебе не сказал? Не упоминайте меня в отделении скорой помощи.

Цзиньюэ фыркнула.

Доктор Пан вздохнул и сказал:

- Если бы операции Лин Жаня не были бы успешными, нужно ли мне было так много всего организовывать?

Эту тему он не хотел обсуждать. Было не время, чтобы убеждать сестру и шурина, он не мог сейчас об этом заботиться. Его сестра была немного расстроена тем, что он не сделал операцию сам, а доктор Пан боялся, что она узнает и поймет больше.

В голове Цзиньюэ было полно мыслей в этот момент, и она потеряла свою обычную смекалку, она сказала:

- Но ... уместно ли заставлять людей проходить реабилитацию сразу после операции?

Хотя Чжэн Ци и не говорил, в его глазах не было особого беспокойства.

Второй день после операции был изначально самым некомфортным. Вчера Чжэн Ци оплакивал себя несколько часов и был несколько часов под наркозом. Теперь он даже не мог заснуть, и ему была нужна реабилитация.

- Ты не можешь подождать еще один день, чтобы окрепнуть?

Цзиньюэ жалобно сказала:

- Ты, доктор, я не знаю, как будет лучше.

- Я тебе скажу.

Пан Хуа вздохнул:

- Обычно реабилитация начинается через 24 часа после операции.

- А?

Цзиньюэ спросила:

- Маленький перерыв причинит боль во время реабилитации?

- Садись, садись.

Пан Хуа смотрел в обе стороны, как вор:

- Послушай меня.

Цзиньюэ села рядом с ним, все еще очень несчастная.

Чжэн Ци тоже шевельнул задницей, нахмурившись.

Пань Хуа неохотно сказал:

- Неплохо бы уже сейчас начать заниматься реабилитацией.

Цзиньюэ подняла вопросительно бровь.

- Реабилитация через 12 часов после наложения шва - это очень опасно. Сшитое сухожилие может порваться. Однако начало реабилитации уже сейчас может уменьшить вероятность образования спаек, которые образуются через 24 часа после такой операции. Эффект от более ранней реабилитации будет намного лучше. Другими словами, если начать заниматься физическими упражнениями сейчас, если сухожилие не треснет, то восстановление руки будет происходить лучше.

Сказал Пан Хуа и посмотрел на сестру и шурина:

- Почему я говорю, что это не так уж плохо? Доктор знает ситуацию моего шурина лучше меня. Он уверен, что тот начнет выздоравливать через 12 часов. Что это значит? Это показывает, что он очень уверен в качестве шва, верно?

Цзиньюэ спросила:

- А что, если шов разойдется?

Пан Хуа честно сказал:

- Если что-то порвется, будет необходимо провести вторую операцию, но повторно накладывать шов определённо не очень хорошо, так как после повторной операции способность ладони двигаться определённо не достигнет требуемого уровня.

Цзиньюэ, которая выслушала аргументы, колебалась, раздумывая:

- Хуа, если ты - главный хирург, как бы ты поступил?

Пан Хуа на самом деле думал об этой проблеме, поразмышляв еще, он сказал:

- Если я - главный хирург, я организовываю обычно реабилитацию через 36 часов после операции.

- Почему?

- Потому что я также боюсь разрыва сухожилия, которое только что было зашито.

Пан Хуа сказал это, глядя на Чжэн Ци, и произнес:

- Обычно, если у пациента травма, как у шурина, и, если операция прошла без проблем, я организую реабилитацию через 30 часов. Однако, если вы лечите себя у какого-либо врача, вы всегда хотите избежать недостатков. Но всегда есть возможность не получить наилучших результатов.

Сестра и шурин молчали.

- Это ваши собственные руки, это ваша собственная жизнь, которой никто не хочет рисковать. Напротив, опасность разрыва не так уж и велика, даже если результат вам кажется не слишком неприемлем.

На самом деле, сестра и шурин, которые не понимали ничего в медицине, выберут рекомендуемый им путь. Если бы выбирал сам Пан Хуа, то он, как он уже сказал, также отдал бы предпочтение значению опасности разрыва, а опасность спаек была бы уже второстепенна.

Так называемая забота - это воображение, которое отражается в этом моменте.

Пан Хуа считал, что родственникам будет трудно разобраться в преимуществах и недостатках.

Более того, он не участвовал в операции и не мог сказать, что происходило во время операции. Он не знал, насколько прочен сухожильный шов, а также был ли ушиб. Судить было невозможно.

- Главный хирург дал рекомендации, и пациенту лучше повиноваться.

Пан Хуа подумал некоторое время, прежде чем произнести это предложение.

В то же время Пан Хуа не мог не вспомнить видеозапись операции Лин Жаня и место его последней операции.

Швы по методу «Танга» были известны своей прочностью, и для того, чтобы в полной мере использовать преимущества прочности, необходимо было провести реабилитацию как можно скорее.

После других традиционных методов наложения швов после операции обычно начинали процедуры реабилитации примерно через 3 дня, и при быстрых улучшениях иногда через два дня. Но после наложения шва по методу «Танга» надо было начинать реабилитацию в течение 24 часов.

В Юнь Хуа Лин Жань пытался заблаговременно продлить время реабилитации - на самом деле, нет никого, кто не мог бы этого сделать. Он не был сотрудником отделения хирургии рук, а команда, работающая по методу «Танга» в отделении неотложной помощи, уже давно была одна - Лин Жаня.

Если в традиционной практике в отделении хирургии рук было единое общее мнение о реабилитации – не начинать ее через 12 часов, то тут нельзя было даже думать о том, чтобы пройти ее в течение 24 часов после операции. Если делать все правильно, то пациенты в общем отделении тоже будут придерживаться той же стратегии реабилитации. Основные отделения больницы при работе с пациентами придерживаются бюрократических условий. Пан Хуа вдруг подумал об этом, а потом мысленно обратился к Богу. Его разум прояснился, и он сказал:

- Сестра, шурин. Лин Жань, который делал вам операцию, выглядит молодо, но на самом деле он сделал уже сотни подобных операций. Когда ваша операция была завершена, насколько я знаю, стало ясно, что переломов руки не было, так что не стоит слишком беспокоиться.

- Если так будет продолжаться, то лучше начать реабилитацию быстрее, верно?

Он спросил своего шурина Чжэн Ци, Циньюэ повернула голову.

- Да, давайте сделаем, как сказал доктор.

Чжэн Ци принял решение без затруднений.

После того, как ее муж принял решение, сестра Пана Хуа Цзиньюэ Чан вздохнула с облегчением, вытерла уголки глаз и сказала:

- Хорошо, давайте начнем реабилитацию и будем стремиться к скорейшему выздоровлению, чтобы быстрее прийти в норму.

- Ну, поправляйся.

Чжэн Ци улыбнулся и пожал руку.

Пан Хуа посмеялся, но подумал про себя, как трудно будет ему быстро выздороветь и прийти в норму. Однако такие слова нельзя было говорить.

После того, как старшая сестра и шурин немного успокоились, Пан Хуа проводил их на реабилитацию и научил нескольким основным вещам.

Ранняя реабилитация после операции очень проста. В основном это пассивные движения, которые являются не более чем сгибанием и выпрямлением пальцев. Просто у пациента нет анестезии, поэтому это очень больно, и пациент боится делать частые и качественные движения.

Пан Хуа проводил шурина и поговорил с медсестрой в реабилитационной комнате, прежде чем вернуться к себе в офис.

Группа, оперирующая по методу «Танг» в отделении неотложной помощи, позаимствовала реабилитационную комнату у хирургии рук, и медсестры, которые там работали, естественно, участвовали в хирургических операция на руках. Пан Хуа только сказал медсестре, что Чжэн Ци является его родственником, и чтобы ему была оказана прекрасная помощь.

Вне зоны реабилитации настроение Пан Хуа немного улучшилось. Ему было интересно, сможет ли он на руках спуститься по поручням вниз, и когда он почувствовал облегчение, он наткнулся на Хо Цуньцзюня.

Он увидел приподнятые брови Хо Цуньцзюня, тот с улыбкой смотрел на Пана Хуа.

- Директор Хо.

Пан Хуа рассеянно поприветствовал директора.

- Зашли навестить родственника?

Хо Цуньцзюнь улыбнулся.

Пан Хуа должен был не нервничать и сказать «да».

Хо Цуньцзюнь снова улыбнулся и сказал:

- Расслабьтесь, это ваш родственник, доктор Пан, и мы должны о нем позаботиться.

- Спасибо.

- Посмотрите на себя... все будет нормально.

Хо Цуньцзюнь был похож на счастливого кота, размахивающего руками с улыбкой, наблюдая, как уходит Пан Хуа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 121**

Глава 121: Не будь слишком твердым, не будь слишком уставшим.

В 7 утра Лин Жань, сделав операцию, вышел из операционной и пришел в реабилитационный центр.

Восстановление сгибателя сухожилия пальцев является важной частью послеоперационного периода, и оно также весьма специфично. В кабинете восстановительной хирургии кисти Юнь Хуа работали врачи, специализирующиеся на реабилитации. До момента, пока хирург назначит лечащего врача, пациенту не было необходимости сильно волноваться.

Однако Лин Жань настоял на том, чтобы пойти в реабилитационный кабинет на обход и получил волну «сердечной благодарности».

Для послеоперационных пациентов первая встреча в реабилитационной зоне вместо палаты также стала большим открытием Лин Жаня. Выздоравливающие пациенты больше выражали «сердечную благодарность».

Лин Жань проходил по реабилитационному кабинету от одного пациента к другому и вскоре собрал два «сундучка с сокровищами». Каждый раз, когда он получал эти благодарности, он наполнялся новой энергией.

С тех пор, как вернулся Уэда Юнгрен, Лин Жань уже принял более 100 выражений признательности, в том числе от пациентов, которые раньше не подвергались хирургическому вмешательству. Он получил 23 «сундука сокровищ», что увеличило его энергию с запасом.

Лин Жань похлопал себя по карману, на его лице не было эмоций. Медсестры, пациенты и члены их семей по обе стороны коридора приветствовали Лин Жаня.

Лин Жань только слегка кивал. Любой, кто видел его однажды, был под большим впечатлением, но для Лин Жаня было слишком трудно запомнить внешность и имя каждого.

Поэтому он мог только поддерживать публичный образ жизни.

Даже если это оскорбляло людей, больше он ничего не мог сделать.

- Доктор Лин.

Цзиньюэ окрикнула Лин Жаня, она хотела, чтобы он сначала осмотрел ее мужа.

Лин Жань прошел вперед, как обычно, просматривая меддело и улыбаясь, как кот, глазами, и сказал внезапно:

- Это был пациент, который вчера порезал три пальца. Как вы?

Он посмотрел на Чжэн Ци.

В пять утра Чжэн Ци был вынужден пошевелить пальцами, во время такого движения он скрипел зубами, и сквозь зубы он выдавил слово:

- Больно.

- В теории можно использовать обезболивающие, они могут легко затушевать боль, но это может вызывать чрезмерные физические нагрузки.

Лин Жань сделал паузу и сказал:

- Ваши пальцы активны, двигаются?

- Активны ли они?

Цзиньюэ быстро спросила:

- Пальцы активны?

Лин Жань опустил голову, мягко щелкнул по пальцам Чжэна и кивнул, сказав:

- Если пальцы пассивны – то они могут подпрыгивать вверх после этого. А тут, в принципе, нет никаких проблем. Вы должны продолжать реабилитацию.

- Хорошо.

Хотя Цзиньюэ была сестрой директора Пана, столкнувшись с другими врачами, у неё всё ещё была какая-то психологическая слабость, и она спросила внимательно:

- Восстанавливается ли все хорошо, сможет ли рука восстановиться до нормального состояния?

Она задавала этот вопрос своему брату Пану Хуа, однако Пан Хуа на него не дал положительного ответа.

Хотя Чжэн Ци болезненно улыбнулся, он все равно был обеспокоен.

- Я не вижу этого сейчас.

Лин Жань сделал паузу и сказал правду:

- Очень трудно полностью восстановиться до нормального состояния при такой серьезной травме, вообще это в принципе невозможно.

Глаза Чжэн Ци внезапно потускнели, и болезненная стимуляция его рук, казалось, ослабла.

Со вчерашнего до сегодняшнего дня, то, что поддерживало его, было надеждой на восстановление рук, и ответ врача, очевидно, был не тот, который он хотел услышать.

- Я вижу... Я вижу, что руки некоторых людей восстановились очень хорошо.

Цзиньюэ сказала это взволнованно, думая о своем брате снова, и быстро сказала:

- Я спрашивала у других врачей, они сказали, что через 12 часов после операции хорошо начинать реабилитацию.

- Это хорошо.

Лин Жань сказал с уверенностью:

- В принципе, проблема адгезии может быть устранена. Адгезия - самое проблемное продолжение после операции на руке.

Цвет лица Цзиньюэ стал выглядеть лучше, и она спросила:

- Я спросила у других людей, некоторые из них начали выздоравливать через 30 или 40 часов. У нас столько всего впереди, может, мы сможем скоро вернуться к нормальной жизни?

- Реабилитация начинается через 12 часов после операции, в это время спайки сухожилий легче поддаются заживлению и лучше срастаются, чем через 30 - 40 часов. Однако вернуть рукам нормальное состояние будет все равно слишком сложно.

- Но у некоторых из них уже есть отличные функциональные тесты рук.

Лин Жань немного послушал, а потом рассмеялся:

- Так легко протестировать функцию рук.

- Что?

- Если ничего неожиданного, то для господина Чжэн Ци не будет проблемы восстановить функцию рук на отлично.

Лин Жань сказал это, трогая свой подбородок.

- Большинство моих пациентов могут восстановиться на отлично. В настоящее время у нас отличный показатель - 98%.

Некоторые пациенты бывают слишком тяжело травмированы, и их полное выздоровление по современным медицинским стандартам бывает невозможно. Всегда найдутся люди, которым не удается достичь хорошего теста функции рук. Но, в целом, лучше такой вариант, чем ампутация.

Цзиньюэ посмотрела на приподнятый подбородок Лин Жаня и не могла не повторить:

- Рука Чжэн Ци, когда придёт время, сможет ли восстановиться на отлично?

- При нормальных обстоятельствах, - сказал Линь Жань, - в частности, если тест функции рук будет отличным, не факт, что функция рук восстановится, как у нормального человека. Например, он сможет делать простой уход за собой, но не сможет поднимать тяжести в тренажерном зале, тонкие операции пальцами могут пострадать, и ощущения при прикосновении у пальцев будет разным ...

- Но писать ручкой, есть и купаться, или пользоваться компьютером - это он сможет нормально?

Чжэн Ци уже был взволнован.

Лин Жань слегка кивнул и сказал:

- Если результаты реабилитации будут хорошие, то это должно быть возможно.

Чжэн Ци ликовал некоторое время:

- Я буду в порядке, я буду в порядке.

Его голос был настолько громким, что он привлек внимание медсестры, которая была недалеко. Медсестра в реабилитационной комнате была немного смущена. Она услышала звук и сразу же пришла на помощь. Она сказала:

- Вы должны поправиться, у вас все получится. Швы, наложенные доктором Лином, в порядке, через 12 часов после операции вы начали реабилитацию, и это уменьшило вероятность образования спаек...

Несмотря на то, что речь шла об одном и том же, в это время эти слова для Чжэн Ци и Цзиньюэ звучали, как сказочная музыка.

Бум.

Еще одна коробка сердечных благодарностей появилась перед Лин Жанем.

Лин Жань открыл в своё распоряжение очередную порцию энергетического зелья.

После обхода Лин Жань вернулся в операционную, чтобы поесть. Повар в кафетерии теперь была знакома с рецептами любимых блюд Лин Жаня, которые включали свинину, говядину и курицу, а также разнообразные гарниры. К ним идеально подходили блины, оладьи, тофу-мозг и соевое молоко.

Лин Жань, который недавно сделал операцию, попросил сразу шесть или семь блюд, и съел их на одном дыхании.

Маленькая медсестра, которая стояла рядом со столом, тайком взяла трубку с камерой и издала щелкающий звук.

Лин Жань, естественно, посмотрел вверх и увидел, что Хуаронг- маленькая медсестра, испугалась и побледнела.

Лин Жань улыбался по неизвестным причинам, хотя та делала подлые снимки и т.д., он знал это еще со времен пленочного века, так как цифровой фотоаппарат, с которым он сталкивался чаще, щелкающих звуков не издавал.

Лин Жань выпил половину миску соевого молока на одном дыхании.

Маленькая медсестра держала руки на груди, и ее глаза были полны звезд.

- Как насчет обеда?

Хо Цунцзюнь выглядел, как большая собака. Он прочитал меню и сел напротив Лин Жаня, заблокировав обзор для маленькой медсестры, и собрал на свою спину достаточно много отрицательных эмоций.

- Точно.

Лин Жань задумался на некоторое время, ведь прошло пять часов с трех часов утра. Можно сказать, что это был обед.

Хо Цунцзюнь вздохнул:

- Теперь молодые люди ложатся спать в три часа ночи. В результате, когда встаёшь в три часа ночи, не знаю, стоит ли напоминать, чтобы ты обращал внимание на своё тело. Не будь слишком строгим, ты должен обращать внимание на грамотное сочетание работы и отдыха. Нужно делать физические упражнения, когда есть время. Упражнения, хороший отдых...

Лин Жань сказал:

- Ээ. Нам не нужно рано вставать завтра, а то реабилитационные комнаты переполнены.

- Кстати об этом.

Хо Цунцзюнь засмеялся и сказал:

- Я снова помогу тебе получить реабилитационный кабинет, и мы будем использовать его в будущем, 5-й реабилитационный кабинет!

Глаза Лин Жаня засветились, а скорость поедания увеличилась.

- Сегодня я могу сделать еще две операции.

- Да, слишком расточительно, что реабилитационная комната, которую мне удалось получить, пустовала.

Хо Цунцзюнь сказал с кашлем:

- Не будь слишком жестким, не будь слишком уставшим, обрати внимание на сочетание работы и отдыха ...

- О.

- И, и...

Хо Цунцзюнь ударил себя по спине, пытаясь остановить кашель от того, что подавился, и сказал:

- Через несколько дней мы будем проводить проверку состояния здоровья некоторых старших членов города. Я отвел тебе там место. В эти дни ты не будешь делать операции. В палате восстановления итак почти нет мест, поэтому мы будем вне клиники, и ты сможешь хорошо отдохнуть.

- Что мы будем делать в медицинской инспекции?

Лин Жань немного не понял.

- Мы будем просто проводить медобслуживание для ветеранов, медосмотр или что-то в этом роде, это очень просто.

- Могу я не идти на проведение медосмотра?

Спросил Лин Жань и сказал:

- Я мало что знаю о гериатрических заболеваниях, так что мне лучше остаться и делать операции.

Хо Цунцзюнь сделал сожалеющее лицо и сказал:

- Директор Хао указал на твоё имя. Куда бы ты ни пошёл, ты можешь успокоить эмоции членов их семей. Маленькие внуки и внучки некоторых стариков очень обеспокоены...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 122**

Глава 122: Санаторий со столетним пляжем

В городе Юнь Хуа был санаторий с пляжем со столетней историей.

Пляж Байсуйтан был расположен в южном пригороде города Юнь Хуа. Он был окружен горами с выходом к морю. С вершины горы в реку впадали ручьи, а волнорез блокировал волны для защиты пляжа.

Песок на пляж был привезен из других мест. В первые годы это был песок из Бейдайхэ. Позже, когда пляж стал богатым, туда стали привозить песок с Филиппин, а потом стали покупать песок в Макао.

Золотой песок, мелкий и кристаллизованный, рассеивался от одного конца пляжа Байсуйтан до другого, длиной в километр. На нем располагались шезлонги и зонтики в течение девяти месяцев в году, и он выглядел как остров для проведения досуга.

Ветераны из дома престарелых заботились о качестве пляжа. Если там не хватало укрытий, или если там было плохо убрано, они бросались в офис и ругались, как собаки. Пляж также являлся одним из восьми самых важных объектов санатория на набережной: чайным павильоном Банпо, садом, залом для игры в шахматы и карты, фонтаном во дворе, медицинским кабинетом, столовой и так далее.

Старики редко бывали на пляже. Тем, кто имел право жить в санатории Байсуйтан, должно было быть 55 лет. Они все еще являлись членами Академии наук. Они приезжали всего на десять дней раз в полгода. Пожилые люди, которые были немного старше, часто боялись болей в спине, появляющихся, если дул небольшой ветер. Где бы они не сидели на пляже, везде дул морской бриз.

Однако молодым людям, приезжающим в санаторий, очень нравился пляж Байсуйтан. Некоторые оставались здесь на десять с половиной дней. Очень приятно каждый день сопровождать пожилых людей, наслаждаться отдыхом на пляже и посещать кружок друзей.

Некоторые молодые люди привозили своих детей на Байсуйтанский пляж по выходным. Всего на несколько дней пляж становился очень оживленным.

Для того, чтобы привлечь детей, санаторий в последние несколько лет также отремонтировал бывший угольный водный терминал. Три недавно добавленные рыбацкие лодки позволили организовать здесь морскую рыбацкую зону, выловленная на рыбалке рыба затем возвращалась на пляж для барбекю, что значительно усилило привлекательность санатория.

В четверг в санаторий при пляже Байсуйтан прибыла санитарно-гигиеническая инспекционная группа, организованная комитетом по здравоохранению. В санатории в это время кричали пять-шесть детей, а вокруг на все это весело смотрели более 20 взрослых.

Неудивительно, что доктор Чжоу оказался в группе медицинской инспекции. Он тащил с собой 24-дюймовый чемодан и пояснил Лин Жаню:

- Это атриум, он окружен домами со всех сторон, если заблудишься в санатории, то поищи знак атриума. Ты сможешь найти его, если что.

Лин Жань кивнул.

- Обычно, лучше не блуждать по атриуму. Там можно встретить какого-нибудь лидера. Прости, что спрашиваю: ты не хочешь отдохнуть? Можно пойти на пляж или подняться на гору. Как же называется гора за пляжем Байсуйтан? Там все хорошо отремонтировано, широкое и большое место, а сзади есть небольшая подъездная дорога. Можно хорошо пропотеть, поднимаясь туда.

Доктор Чжоу объяснял это Лин Жаню, как члену своей семьи, которому он стремился передать свой личный ценный опыт без всяких секретов. Лин Жань посмотрел на нескольких врачей, которые пришли с ним, и на ординатора, который был настолько обычным в том же отделении, что теперь он не мог вспомнить его имени. Он не мог не почесать голову и сказал:

- У нас так много врачей, что мы быстро проведем медицинский осмотр. Разве мы не можем это сделать за день? Это правда займет несколько дней?

- Дом престарелых был бы рад, если бы мы остались на несколько дней.

Доктор Чжоу сказал, что-то воспоминая:

- Не думайте, что медосмотр - это обычное медицинское обследование. Нам нужно дать дальнейшие рекомендации по лечению пожилых людей. Нужно ли их госпитализировать, или поменять лекарства, или поддерживать на отдыхе? Нужно дать план. Знаете ли вы, сколько вопросов могут задать ветераны, и когда этот процесс будет закончен? Мы ответим на их вопросы, и санаторий сможет продолжить спокойно работать. Это также уменьшит нагрузку на дом престарелых.

Лин Жань кивнул, словно не понимая. Его не волновали причины, по которым доктор Чжоу все это сказал, он просто чувствовал, что это пустая трата времени.

- Больница на самом деле будет счастлива.

Ординатор, имя которого он не знал, и который стоял рядом, улыбнулся и сказал:

- Помню, когда я впервые приехал, часто приходили старики, чтобы похвалить наше отделение.

На Байсуйтан наш самый большой санаторий в Юнь Хуа. Мы можем провести хорошее медицинское обследование в санатории, что также поможет снизить нагрузку на больницу.

Доктор Чжоу сделал глубокий вдох свежего воздуха, он выглядел как устроитель щедрого банкета.

- Тогда...

- Тогда я отдохну. А утром будем проводить медосмотр. Сейчас 10 часов. Приготовьтесь хорошо поесть. Все овощи для ресторана в Байсуйтан они выращивают самостоятельно, с использованием только сельскохозяйственных удобрений и без пестицидов. Это очень хорошо для здоровья и не загрязняет окружающую среду, я каждый раз их здесь много ем...

Доктор Чжоу уже показал свои мышцы.

- Разве у вас будет жир от фермерских продуктов?

- Конечно, нет. Ты хочешь купить продукты фермы?

Линь Жань кивнул в знак понимания и сказал:

- А удобрения для фермы производится самим санаторием? Но ведь средний возраст кишечных бактерий здесь может быть неправильным, и я не знаю, производит ли производимое на ферме удобрение какой-нибудь эффект на продукцию.

- Это не имеет никакого значения после ферментации... почему я должен обсуждать это с вами...

Лицо доктора Чжоу было немного искажено.

Лин Жань прошел через атриум в коридор, стал в очередь, чтобы получить карточку от номера.

Некоторые из домов престарелых Байсуйтана управляются извне. У них разная ценовая политика для людей, для соответствующих договорных подразделений, а также для семей сотрудников. Льготное отношение было к группе медицинских инспекторов Юнь Хуа – им предоставлялось трехдневное бесплатное пребывание.

Стандарт проживания здесь был очень высок. Врачам директорского уровня предоставлялся люкс, заместители директора жили в одноместных комнатах, а обслуживающий и находящийся ниже персонал расселялся по два человека в одной комнате.

Для врачей, которые не могли получить выходные в выходные дни, проживание в доме престарелых было почти такое же, как и настоящий курс лечения. Для сравнения, это стоило, как встреча, проводимая крупной фармацевтической компанией.

- Вы все еще интерн.

Клерк, сидящий в холле и отвечающий за выдачу карточки для номера, была молодой девушкой, которая уже повидала много врачей из многих больниц. Она, естественно, интересовался возрастом и квалификацией Лин Жаня.

Однако, после простого ответа Лин Жаня – «да», молодая администратор мгновенно поверила. «Он не хитрит! Есть еще отличные стажеры! Быть интерном в больнице Юнь Хуа, должно быть, удивительно! Попасть туда можно только соблюдая три обязательных фактора и два года ожидая рассмотрения экзамена на государственную службу. Сейчас туда принято 211 бакалавров по специальности старший курсант города Юнь Хуа и 985 магистров по специальности биология».

- От вас приехало нечетное количество людей, и один человек остался случайно. Вы можете жить в комнате в одиночестве?

- Да.

Лин Жань улыбнулся.

- Спасибо.

- Не за что.

Девушка сладко улыбнулась, думая про себя: «Доктор действительно квалифицированный. Доктор очень вежливый. Доктор такой красивый».

Ранним утром на следующий день официально начался медицинский осмотр.

В отличие от медицинского осмотра в обычные дни, медосмотры, предоставляемые Юнь Хуа, проводились по предварительной записи и были основаны на модели академического союза, который использовал модель посещения пациентами подряд нескольких врачей по кругу, они переходили от одного к другому для получения консультации.

Главным врачом, ответственным за проведение медицинского осмотра, являлся врач, с которым Лин Жань был мало знаком, и видел его только несколько раз со времени начала работы в больнице.

Он видел, как несколько врачей отправились в бой, расспрашивая пациентов. Но Лин Жань хотел начать медицинское освидетельствование с головы до ног с большой осторожностью. Сначала Лин Жань посмотрел на несколько проводимых осмотров со стороны, чтобы удостовериться, что уровень медицинского осмотра, по крайней мере, четырех присутствовавших врачей, был лучше, чем его собственный.

Это неудивительно. Физический осмотр изначально был навыком домашнего врача. Не говоря уже о том, что Лин Жань не очень использовал его на практике. Даже если он был прилежен на практике, он не был так быстр, как обычный врач на медицинском обследовании.

- Лин Жань, ты готов помочь?

Доктор Чжоу внезапно указал вперед, напомнив Лин Жаню, зачем он здесь.

Двое детей вырвались из маминых рук и бегали, крича: «Дедушка, дедушка».

Она улыбнулась, почувствовала облегчение, а затем извинилась:

- Извините, я должна подойти к ребенку.

Уродливый врач-ординатор шагнул вперёд и улыбнулся:

- Дети, нельзя бегать здесь.

- Неправда.

Ребенок оттолкнул руки ординатора и отчаянно побежал вперед.

Доктор Чжоу схватил одного, а другой отчаянно бегал, не оглядываясь назад, как будто он практиковался в скорости.

Лин Жань встал по просьбе доктора Чжоу.

Он не стал ловить ребенка, а положил руки в карманы и встал перед зоной медицинского осмотра.

Маленький мальчик, который отчаянно бегал, неожиданно остановился.

Он посмотрел на высокого Лин Жаня в страхе и спросил:

- Вы тоже врач?

Лин Жань только слегка кивнул.

- Я хочу увидеть дедушку, - снова сказал мальчик.

- Ты можешь увидеть его после осмотра.

Ответил Лин Жань.

- О.

Мальчик спокойно стоял на месте.

Через некоторое время другой ребенок побежал, прорвался через других и встал напротив Лин Жаня. В итоге Лин Жань стоял около линии, отсекающей зону медицинского осмотра, группа детей стояла рядом за линией медицинского осмотра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 123**

Глава 123: Черные волосы

Для медицинского осмотра были использованы центр общественной деятельности санатория и шахматная комната.

В центре каждого зала были установлены два стола для пинг-понга. Расстояние между столами было очень большое, а площадь, где они стояли, составляла около 100 квадратных метров. Толстые деревянные двери-перегородки были открыты. Всего общая площадь, отведенная под обследование, составляла около 600 квадратных метров.

Санаторий предоставил занавес, который отгораживал отведенное под обследование пространство, чтобы превратить его в отдельный медицинский кабинет. Ветераны подходили в разное время на прием в сопровождении медперсонала в расслабленном настроении.

Обследование здоровья не являлось глубоким медицинским обследованием в традиционном смысле этого слова, тут не проводили много вспомогательных обследований, таких как рентгеновские снимки и компьютерная томография. Это было больше похоже на прием врача, который читал предыдущий отчет об осмотре и делал некоторые очные осмотры и обследования.

Несмотря на то, что присланные на этот раз «облачные» врачи не могли считаться самым сильным составом, их можно было считать элитным. Даже если это был доктор Чжоу, он привлекался в другие госпитали и рассматривался как элита.

Эти врачи были отправлены в санаторий «Байсуйтан» с целью решения проблемы. Нынешнее обследование должно было выявить, есть ли необходимость в настоящее время кого-либо из обследуемых отправить в больницу на лечение.

Средняя продолжительность жизни в Японии была свыше 80 лет, в то время как в мире этот порог составлял 70 лет, а средняя продолжительность жизни в городе Юнь Хуа случайно превысила этот порог. В конце концов, те, кто не живет достаточно долго, не имели шансов стать объектами здравоохранения.

Первичная медико-санитарная помощь в городе Юнь Хуа оказывалась и на провинциальном уровне, и на уровнях выше, здесь обсуживались и люди из академии наук, ветераны и другие важные члены общества, которые работали в интересах страны до инцидента 7 июля 1937 года. Объектами медицинского обслуживания второго уровня являлись заместители различных департаментов, которые работали во время японской войны или являлись предшественниками участников Освободительной войны. Третий уровень медицинского обслуживания охватывал широкий слой населения, в него входили, прежде всего, значимые кадры, а также все вышедшие на пенсию сотрудники, к числу которых относились лица, имеющие высшее техническое образование, профессора университетов, специальные преподаватели начальных и средних школ, а также старшие технические специалисты, работающие на фабриках и шахтах.

Разумеется, лечение всех этих объектов здравоохранения было различного уровня. Например, если объекты здравоохранения первого уровня получали медицинские услуги, стоимость которых фактически возмещалась, то второму и третьему уровню могли возмещать стоимость только в процентном соотношении.

Даже если человек жил в доме престарелых, то оплата комнаты по расходам у первого, второго и третьего уровня была разной. Оплата с людей первого уровня обслуживания не взымалась. Бюро ветеранов непосредственно занималось этим, содержа их и выделяя для них сопровождающих лиц. На втором уровне также не нужно было платить деньги, но требовалась дополнительная процедура возмещения, и существовали ограничения по времени для обслуживания каждый год. Несмотря на то, что на третьем уровне необходимо было заплатить лишь небольшую сумму в десятки юаней, его могли тоже возместить.

Конечно, тем, кто мог жить в доме престарелых, всегда было комфортно.

Лин Жань осмотрел нескольких пациентов и поставил им диагноз без каких-либо очевидных симптомов. У Лин Жаня не было амбулаторного опыта. Он мало что знал о том, как ведет осмотр врач в амбулаторной клинике. Сейчас он проводил осмотр с группой врачей, чтобы поставить диагноз, и чувствовал, что надо сделать больше, чем при обычном осмотре. По сравнению с обычными амбулаторными визитами, во время медицинских осмотров врачи спрашивали и проверяли все более тщательно. Если оценивать со стороны, то это было более логичное и понятное объяснение и оценка состояния пациента врачом.

Лин Жаню было очень интересно послушать, как ведут осмотр другие врачи, поэтому он сделал несколько шагов вперед, чтобы слышать немного больше.

Он вышел вперёд, а за ним последовала группа детей, выстроившаяся тихо рядом и теперь хихикающая в предвкушении от появившейся возможности убежать.

Видя, как дети начали движение, родители сразу же последовали за ними, а несколько врачей сделали оборонительные движения, держа дверь, опасаясь, что дети ворвутся и повредят оборудование.

- Доктор Лин, вам нужно посмотреть.

Врач-ординатор был взволнован и быстро позвал врача.

- Что вы думаете?

Лин Жань был немного сбит с толку, ведь под его ногами бегало почти 20 детей, что могло создать проблемы в любой момент.

Обычный врач стационара с тревогой выбежал и засмеялся, видя группу детей:

- Дети, идите сюда, дядя возьмет вас поиграть.

- Не надо.

Маленькая девочка напротив него мгновенно скрестила руки на груди, защищаясь и атакуя:

- С тобой нам не весело.

- Почему со мной не весело?

- Ты плохо выглядишь.

Ребенок откровенно говорил, что думал, замахиваясь, чтобы ударить по доктору.

Маленький ординатор уставился на ребенка напротив. Он не ожидал, что маленькие дети так прямолинейны.

- Не бегай, встань тут.

Лин Жань сказал это некоторое время назад, и дети действительно стояли на месте. Но как только он обернулся назад, группа детей начала смеяться.

Очевидно, что они играли в игру «123 лесника».

Лин Жань встал сбоку от двери, наблюдая за ходом медицинского осмотра внутри, и время от времени обращая внимание на детей.

Спор пожилой дамы с врачом быстро привлек внимание Лин Жаня.

Он просто слушал, как доктор спрашивал:

- У вас ревматоидный артрит?

Пожилая женщина покачала головой и сказала:

- У меня его нет.

Доктор странно посмотрел и ответил:

- Ваша утренняя скованность настолько сильна, что у вас образовался отек в нескольких суставах и это явно ревматические узелки. Это ревматоидный артрит.

- Я проверялась. Но обследование показало, что это не ревматизм.

Женщина указала на свои медицинские документы в руках доктора и гордо улыбнулась.

Врач беспомощно вздохнул и сказал:

- Диагностические критерии при ревматоидном артрите не такие, посмотрите на свой сустав....

- Я взяла анализы крови, и они отрицательные.

- Положительный ревматоидный фактор в анализах - это только показатель ревматоидного артрита. Положительный ревматоидный фактор не обязательно указывает на наличие ревматоидного артрита, но отрицательный результат тоже не обязательно говорит об его отсутствии. Посмотрите на ваши суставы, их симметричное опухание и припухлость запястных суставов – это явные показатели ...

- Я здесь не для того, чтобы показывать вам это... - с нетерпением сказала старушка, - сначала посмотрите кое-что другое.

- Осмотреть что-нибудь другое?

- Вы видите, что происходит с этими волосами у меня на подъеме? Больно, когда я к ним прикасаюсь.

Пожилая женщина сняла обувь, обнажила большой палец и показала его доктору.

Доктор посмотрел на огромное количество черных волос, покрывавших большой палец, и растерялся.

Лин Жань приложил руку ко лбу и вдруг почувствовал, что ловить детей не так уж и плохо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 124**

Глава 124: Воровство пациента?

Профилактический медосмотр длился целый день.

Вечером в санатории специально устроили пляжное барбекю, чтобы врачи смогли отдохнуть.

Морская вода и пляж, а также морской бриз приятной температуры благотворно действовал на уставших врачей, они проводили время с удовольствием и ждали, пока блюда готовились. Все хотели есть.

Врачи были рады вдвойне. Для офисных работников, которые долгое время работали в городе, было очень радостно оказаться на песчаном пляже ночью, вдыхая морской бриз, запивая барбекю пивом, болтая. Можно сказать, что это был дополнительный стильный бонус. По крайней мере, стоило сделать несколько фото и отправить друзьям в веерной рассылке.

На самом деле, первое, что многие люди делают, когда попадают на пляж, это фотографируются и посылают фотки друзьям, чтобы разбавить их трудовые будни, и чтобы сгладить их жалобы на систему или на нехватку пациентов.

Молодые врачи-ординаторы и большинство обслуживающего персонала и медсестер бегали быстрее всех, крича и держа в руках мобильные телефоны, без остановки.

Заместители директоров и директора были относительно сдержанными.

Заместитель главного врача больницы Юнь Хуа, если он закончит докторантуру, все еще имел шанс успеть получить докторскую степень до 40 лет, хотя обычно это было возможно к 45 годам. На самом деле, даже если врач получил докторскую степень еще в тридцать лет, и при этом он был оценен как заместитель главного врача, а через несколько лет он уже становился 40-летним, и, естественно, стеснялся выглядеть как молодые люди, которые держали в руках мобильные телефоны, чтобы сфотографироваться. Даже если он хотел сниматься еще, он не мог показать это молодым людям.

В результате, толпа на пляже быстро превратилась в две отдельные группы, одна держала мобильные телефоны с постоянно моргающими в ночи огнями и вторая группа, стоящая в тени.

Лин Жань взял несколько куриных крылышек и несколько кусочков говядины и встал у плиты, чтобы приготовить их себе на гриле, не фотографируясь и не болтая.

- Хочешь, я сделаю две твои фотографии и разошлю друзьям?

Доктор Чжоу проходил мимо, глядя на шампуры в руке Лин Жаня, пытаясь заменить еду на фотосессию.

Лин Жань покачал головой:

- У меня достаточно фотографий. Слишком много фотографий.

Доктор Чжоу засмеялся и сказал:

- У меня хорошие навыки фотографа. Ты отправишь их друзьям, и соберешь как минимум сотни лайков.

Лин Жань как-то странно посмотрела на доктора Чжоу. Через несколько секунд сам доктор Чжоу пришел в себя и улыбнулся:

- Посмотри на меня, что ты скажешь? я думаю, что у тебя будут сотни похвал.

Лин Жань перевернул крылья и задумался.

- Забудь, когда я это предложил, я не хотел вмешиваться в твои отношения с твоими друзьями.

Доктор Чжоу учуял запах запечённого свиного мяса и быстро ушёл.

Лин Жань посыпал немного тмина, и вкус стал более насыщенным.

- Директор Ли, можно вас сфотографировать?

Доктор Чжоу пришел в группу теней с мигающим огоньком.

Директор Ли отмахнулся с неловкой улыбкой:

- Я не знаю, как я выгляжу...

- Глядя на вас, могу сказать, что на фотографии вы все еще молодо смотритесь.

- Идите сюда, встаньте здесь. Я вас сфотографирую... Ваши медицинские навыки не сравнимы с вашим рангом. Технология фотографии мне хорошо известна. Идите сюда, не возражайте ...

Говоря это, доктор Чжоу сфотографировался сам и попросил директора Ли попозировать. Немного пофотографировав, ему уже не нужно было говорить, в какую позу встать, доктор Ли уже автоматически сменил позицию.

После того, как он отфотографировал одного директора, доктор Чжоу сразу же нашел заместителя директора, чтобы снова оказывать услуги фотографа. Он поднимался и приседал на корточки, двигался вперед и назад, упорно работал, сгибая спину и находясь в полуприсяде, что делало превосходного врача компанейским.

В группе старших директоров и заместителей директоров под руководством доктора Чжоу спонтанно начался фотобум. Некоторое время вместе танцевали шарфы и шляпы, долгое время все напоминало осеннее разноцветие. Все высоко оценили «здравый смысл» и «хорошую работу» доктора Чжоу, а несколько незнакомых директоров добавили доктора Чжоу в свои чаты, чтобы ему было проще пересылать фотографии со своего мобильного телефона.

Лин Жань все время оставался в углу и бесшумно жарил мясо.

Ингредиенты в санатории были очень хороши. Несмотря на то, что на гриле западного образца предусмотрено изготовление стейков, говяжьих ребер, говяжьей головы, отбивных из баранины, свиных ребер и т.д., они не уступают по вкусовым качествам особенно жирным и тонким говяжьим ребрышкам. После того, как сок запечен на костре, их надо медленно обжарить на медленном огне. Даже если их очень прожарить, они будут все равно нежными, их очень любят китайцы.

Супер натуральная жирная колбаса на гриле становится еще более вкусной. Нужно ее вовремя отжимать и держать, препятствуя этой тучной колбасе капать маслом. После этого обжаривания она превращается в настоящий нежный кусок удовольствия. Надо просто добавить немного соли, и можно съесть целую тарелку.

Мясо из свиного брюха – это классический вариант. До популяризации корейских драм, свинина, используемая для приготовления пищи в семье Лина, была именно из свиного брюха. Особенно они любили слегка обжарить мясо с овощами, которые в свином жире получались вкуснее.

После того, как популярность корейских драм выросла, рынок торговли свиными брюшками из года в год рос, и семья Лина перешла на лопатку. Однако росла осведомленность о свинине, и постоянно появлялись ланчи в красных коробках, например, со свиными отбивными с рисом. Эра дешевого мяса закончилась.

- У доктора Лина серьезное барбекю.

Девушка принесла два бокала пива, шагнула влево, так что ее лицо справа подсветилось бликами и вручила Лин Жаню бокал.

- Спасибо.

Сказал Лин Жань, повернул мясо и спросил:

- У тебя есть тарелка?

- Да, вот.

Маленькая девушка быстро взяла пустую тарелку.

Лин Жань положил на нее говяжье ребро и кусок свиного брюха, добавив для нее кусочек кукурузы.

- Спасибо, доктор Лин.

Девушка была необъяснимо удивлена.

- Не за что.

- Ух ты, как вкусно.

Сказала она с радостью:

- Доктор Лин знает, как готовить барбекю.

- Ну, так и есть.

Подтвердил Лин Жань.

Маленькая медсестра взглянула на него, как на Бога, и внезапно пришла в себя. Лин Жань сказал, что в операционной, когда идет работа электрическим ножом, пахнет тоже барбекю. На самом деле, у мяса одна и та же реакция Майярда, и, естественно, у них один и тот же аромат.

Девушка не могла не поднять свиной живот и не посмотреть на него снизу вверх, а затем откусила, и сказала с улыбкой:

- Неудивительно, что доктор может так точно контролировать температуру при гриле.

- Позвольте сказать, что ортопед неплохо сможет приготовить кости.

Девушка шагнула вперед, чтобы опровергнуть это заявление.

Инактивация и реплантация - основные методы ортопеда в борьбе с раком костей. Методами инактивации являются жидкий азот, радиация и этанол, но наиболее часто используются методы инактивации путем кипячения, или инактивация проводится с помощью высокотемпературной водяной бани. Ее ставят на индукционную плиту, кипятят воду, бросают туда кость с костными опухолями, варят до тех пор, пока опухолевые клетки не омертвеют, а затем трансплантируют их обратно пациенту.

В процессе работы не только операционная, но и ортопедические коридоры издают странный запах костей.

- Директор нашего отделения ортопедии любит брать с собой врача-ординатора, чтобы варить целый горшок костного супа.

Вторая девушка вспоминала это и стонала, с удовольствием обгладывая говяжьи ребра.

Увидев, как она с аппетитом ест, кто-то сразу же последовал за ней, чтобы взять еду.

Лин Жань держал в руках двойные щипцы, переворачивая одной рукой и готовя все одной рукой.

Он был молодой человек, который хорошо учился у других. Его опыт использования электрического ножа, естественно, можно было применять и в других случаях.

Кроме того, его мать также проделала долгий путь, чтобы культивировать различные увлечения своего сына. Очень рано они начали совместные выезды на велосипедах и семейные походы на пикники. В то время не было таких телефонов, и она использовала пленочный фотоаппарат, чтобы делать снимки, и после их печати, их можно было показать друзьям.

Шипящие капли капали с говяжьих рёбрышек каждые 12 секунд. Свиной живот нужно было поджарить, но не подрумянить.

Сожженный жир должен быть гуще, но не темнее.

С точки зрения знания технологии барбекю, Лин Жань не нуждался в помощи и, по крайней мере, имел уже определенный опыт.

Девушки, которые только что сделали девять снимков подряд, сейчас были заняты их монтажом. Те, кто придут за посудой, также принесут еду Лин Жаню, и они сделают пляж более оживленным.

Врачи были в хорошем настроении, и все странные вещи, с которыми они столкнулись в полдень, в это время стали байками, например:

- Сегодня я наткнулся на черное пятно на руке. В больнице было три отчета о биопсии. Я чувствовал, что все вокруг прячут его.

- Что со мной случилось? У меня болит голова, но я не принимаю лекарства от высокого давления вовремя. А еще я кладу лекарство в рот и хочу, чтобы меня вырвало.

- Эй, у меня сегодня потрясающий день. Я встретила старика с красивой фигурой. Он был очень красивый, по высшему стандарту...

- Если вы так говорите, то гиперплазия костей старушки тоже очень типична. Она используется для обучения и определенно имеет прекрасный эффект при лечении.

- Сегодня я также столкнулся с несколькими случаями костной гиперплазии. Эта болезнь не интересна, и она не так хороша, как ревматоидный артрит.

Пока Лин Жань слушал разговоры врачей за едой, он принимал пищу сам, и делал это тоже неторопливо.

Становилось поздно, появились тучи.

Тусклый свет освещал море, которое мягко отражало свет.

Был слышан звук волн, бьющихся о берег.

«Динь! Динь! Динь! Динь!»

Серия системных звуков раздавалась в ушах Лин Жаня.

Его достижения, заметки о его достижениях, хвалы коллег, благодарности пациентов - это все величайшие комплименты врачу.

Лин Жань смотрел на небо. Было уже так поздно. А в это время кто-то из коллег воровал у него пациента?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 125**

Глава 125: Чужой врач

Было 7 вечера. Хо Цунцзюнь вошел в палату наблюдения с группой врачей-резидентов, обучающих врачей и интернов.

Ночью у него должна была быть вечеринка, но ее пришлось пропустить, так что подготовленные им песни, такие как «Рай» и «Идти до конца света», он не имел возможности спеть. Это сделало доктора Хо, у которого итак было мало выходных и праздников, очень недовольным, и единственное, что могло его успокоить - это совершение обхода.

- Извините, обычно обходы должны проводиться утром, но я хочу всех осмотреть заранее.

Хо Цунцзюнь извинился, когда вошел в дверь. Тонкие, разноцветные волосы на его голове дрожали от его движений, что сразу же вызвало благосклонность пациентов.

- Да, быть главным доктором – это совсем другое дело, поэтому я пришел так поздно.

- Ничего страшного. Неважно, когда врач делает обход. Пациенты всегда рады этому.

- Длиннорукий и красивый доктор, который был до вас, тоже любил делать обходы по ночам. И не приходил днем. Не знаю почему.

Пациент и члены его семьи легко простили доктора Хо, который проводил обход, не говоря уже о том, что на нем был бейдж директора и руководителя отделения. Его возраст говорил об опыте, и все чувствовали облегчение.

Чжао Лей дважды прикрыла рот, зевая.

Врач-ординатор, которому напомнили о его обязанностях, сосредоточился и сказал:

- Пациентка Ли Пан, 66 лет, имеет извилистый перелом дистального правого луча, который был внешне зафиксирован... На момент госпитализации пациентка имела высокое давление 160 и низкое давление 100, что соответствует третьему классу гипертонии, ЭКГ показывает аномальное венерическое заболевание, синусовый ритм ...

- Понятно, ее перезагрузили?

Хо Цунцзюнь подозревал, что нет, поэтому перебил его, обрезав, и сказал:

- Лай Юэ.

Врач-ординатор пролистал медицинские карты и быстро сказал:

- Так... пациентка попросила ручной перезагрузки, но эффект был не очень хороший. Я сделал открытый сброс сегодня утром...

- Ну...

Хо Цунцзюнь слегка кивнул. Изначально это была ортопедическая работа, но она попала в руки отделения скорой помощи, и она была пациентом отделения скорой помощи.

Пациентка лежала на кровати, слушала разговор нескольких врачей и быстро сказала:

- Доктор Хо, метод лечения вашего врача не очень хорош, поэтому я пострадала дважды. Это немыслимо.

Хо Цунцзюнь ответил:

- Есть много причин, по которым метод не может быть изменен. Я думаю, что вы...

Он взял дело и задумчиво сказал:

- Вам сделали ручной сброс, затем сняли, и поняли, что сброс не является идеальным, а затем вам был сделан открытый сброс. Это ответственное решение и хорошо для вашего выздоровления.

- Зачем было меня перезагружать?

Пожаловалась пациентка.

Ординатор тоже жалобно сказал:

- Но это же вы сами потребовали.

Хо Цунцзюнь повернулся и львиным взглядом посмотрел на ординатора:

- Что? Хочешь, чтобы пациент учил тебя, как исцелять его? Решение принимаешь ты, а не пациент.

- Это... это не я перезагрузил...

Доктор Хо сузил глаза.

- А кто?

Хо Цунцзюнь рассвирепел.

Врач-ординатор молча склонил голову.

Хо Цунцзюнь не стал бы ругать коллегу перед пациентом, он повернулся к нему, улыбнулся и сказал:

- Молодые врачи не понимают правильных методов лечения, но так как пациентка сама попросила, можно попробовать и перезагрузить травму. Тем не менее, область применения для ручного сокращения является узкой, в конце концов, кости спрятаны под мясом, и это трудно, чтобы удалось открыть травму и заново закрыть. Сейчас у нас обычная медицинская процедура осмотр. Подойдите, дайте мне взглянуть на вашу руку.

Пациентка поспешила протянуть руку.

- Мы с вами уже люди старшего возраста, и различные функции нашего организма ухудшились, поэтому мы должны уделять больше внимания нашему телу, например, вашему текущему диабету. Надо контролировать его, так как это фактор высокого риска, который очень опасен...

Хо Цунцзюнь сказал это что чрезвычайно терпеливо, что вызвало у пациента благодарность. Все, что он говорил, было интересно другим врачам, они наблюдали, как вести осмотр. Несколько врачей-ординаторов были слегка обижены, ведь им приходилось обходить около 20 пациентов каждый день, и они могли быть так деликатны, как и директор, который проверял палаты только раз в неделю.

Хо Цунцзюнь был очень активен. Он осмотрел 30 пациентов в палате в течение 30 минут, что было весьма занимательно.

За дверью Хо Цунцзюнь вздохнул с облегчением, но не пошел во вторую палату, которую надо было посетить по очереди, а направился прямо в палату наблюдения за пациентами, оперированными по методу «Танга».

- Давайте посмотрим, как прошиты руки там.

Хо Цунцзюнь стоял в комнате наблюдения за оперированными по методу «Танга», и его голос стал на три пункта громче.

Операции, которые проводил Лин Жань, практически не имели нареканий. По-прежнему были плохие результаты, но они были вызваны объективными трудностями. Проблемы после операции из-за ошибок во время операции были очень редки. Для директора Хо Цунцзюня было интересно провести раунд исследований в отделении.

Гуй Пэй и другие стажеры также с любопытством смотрели.

Кроме того, Гуй Пэй спокойно спросил стажера:

- Лин Жань действительно твой сокурсник?

- Да, с того же уровня.

Ответил немного грустно стажер.

Внезапный взлет карьеры Лин Жаня неминуемо был флагманом для стажера того же уровня.

В настоящее время, независимо от того, в каком отделении они учились, когда они обсуждали интернов, они вспоминали Лин Жаня в качестве примера.

- Каковы трудности при наложении швов на сгибатель сухожилия?

Хо Цунцзюнь внезапно включил режим экзамена или тест-опроса.

Чжи Пайшенг хотел ответить, но директор не дал такой возможности.

- Вы видите, что молодой интерн делает большие операции, а вы что, даже не можете вспомнить ключевые моменты операции наложения шва на сгибателе сухожилий?

Хо Цунцзюнь преподавал в традиционном режиме, и кивнул от разочарования.

Чжи Пайшенг был раздражен и взволновано сказал:

- Здесь есть трудности из-за образования послеоперационных спаек ....

- Слишком медленно!

Хо Цунцзюнь быстро его прервал.

Лицо доктора было зелёным.

- Эй, не говори, пока сам не прооперируешь, видишь ли, ты должен подумать об одном моменте.

Хо Цунцзюнь покачал головой:

- Кто скажет о преимуществах и недостатках различных методов наложения швов, один за другим.

- Я могу.

Активный интерн быстро поднял руку и сказал то, что знал:

- Буннель - самый ранний метод наложения сухожильного шва....

- Двойной крест..

- Шесть швов...

- Метод Кесслера - главная техника нашей хирургии рук...

- Существует также кольцевой метод...

Хо Цунцзюнь слушал названия одно за другим, а Чжи Пейшенг и интерн отвечали по-очереди, и врач-резидент отвечал наравне со стажером.

Члены семей пациентов в палате посмотрели на группу врачей и спокойно сфотографировались, написав в подписях под фото «жалкий персонаж», отправили фото друзьям.

Хо Цунцзюня не заботило, что думают другие.

Он проверял стажеров, задавая вопросы во время обследования состояния пациента.

Больница в основном сосредоточилась на подготовке регистраторов и ординаторов. За исключением нескольких гениев, большинство врачей должны быть подвергнуты жестокому экзаменированию в течение примерно 10 лет, прежде чем они смогут двигаться по карьерной лестнице вверх и вниз.

Спрашивать он мог любого по имени, или просто наугад.

- Знаете ли вы, как трудно для Лин Жаня делать операции по методу «Танга»?

Хо Цунцзюнь задал основной вопрос сегодняшнего дня тоном, как будто говорил с детьми.

Группа стажеров посмотрела друг на друга, не желая отвечать на этот вопрос.

- Сложность сшивания по методу «Танга» гораздо больше, чем в других методах, которые вы только что перечислили ...

Хо Цунзюнь посмотрел на группу стажеров и эмоционально ответил.

Пациенты в отделении также с нетерпением слушали.

Все хотели получить лучшие медицинские услуги, в округе было не так много известных врачей. Оценки и отзывы пациентов не всегда объективны, иногда они очень далеки от истины.

Хо Цунцзюню очень понравилось, как Лин Жань накладывал швы по методу «Танга». Кому он не нравился? Врач, который делал по восемь или десять операций в день - это сокровище для любой больницы.

Даже в таких частных больницах, как «Aier Ophthalmology» приоритет отдавался врачам, которые могли делать по 10 операций в день.

Не говоря уже о том, что метод «Танга», используемый Лин Жанем, настолько сложен, что почти монополистичен.

- Понимая, как тестировать восстановление функций руки, сделайте пациентам тест и посмотрите, как отличается восстановление после операции по методу «Танга» - 97% рук соответствуют отличному уровню.

Хо Цунцзюнь сказал это взволнованным стажерам и врачам.

Несколько врачей добровольно встали и провели функциональные тесты рук пациентов.

Пока они это делали, Хо Цунцзюнь собирался подробно остановиться на ключевых моментах метода «Танга», чтобы достичь различных целей. Если бы ему дали микрофон, то Хо Цунцзюнь сейчас мог бы спеть «Heaven» (Небеса).

У группы стажеров уже кружилась голова, но им пришлось снова слушать.

Наконец, тестирование функций рук завершилось. Все, проводящие тестирование, были на высоте, группа людей аплодировала, радуясь своему сотрудничеству.

- Отлично, правда?

Хо Цунцзюнь улыбнулся.

- Отлично.

Ответили стажеры в унисон и искренне.

В конце концов, метод «Танга» очень мощный, и исполнен в данном случае он был почти на отлично.

...

В это же время Лин Жань прокачивал свою энергетику, используя силу набранных от пациентов «сундуков с благодарностями».

Свет их благодарности сиял сквозь огонь гриля, но только Лин Жань мог его видеть.

Лин Жань перевернул куриные крылышки, посмотрел на свои энергии, подумал о том, насколько возросло его мастерство. Надо было дальше изучать книгу врачебных умений, чтобы получить новые навыки для работы с иными направлениями – с шейным отделом позвоночника, с сухожилиями и костями. Он открыл введение:

«Массаж является наиболее часто используемым нехирургическим методом лечения шейного спондилодеза. Усиление сухожилий и остеотомия выполняется путем нажатия, втирания, толкания, удерживания, разминания, прессования, вальцевания, щипания, удара, встряхивания, пружины и щипания. В сочетании с методом малоугловой сагиттальной тяги клинический эффект является точным, а эффективный показатель составляет более 95%».

Лин Жань оглянулся вокруг и решительно взял несколько свежих куриных крылышек, говяжьих рёбрышек и свиных отбивных.

Лин Жань разложил все на плоской плите, подобрав эти куски в таком порядке, чтобы попробовать только что освоенный метод массажа мышц и костей шейного отдела позвоночника.

Он какое-то время давил, хватался за куски, натирал их, надавливал, время от времени перекатывал кусок с руки на руку.

Медсестры, женщины-врачи и мужчины-врачи вокруг смотрели на него зачарованно:

- Доктор Лин так серьезно относится к барбекю.

- Я думаю, что эта партия мяса будет лучше.

- Доктор Лин такой красивый.

- Я очень хочу попробовать это мясо...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 126**

Глава 126: Массаж, втирание, вращение

На следующий день цели медицинских осмотров начали смещаться в область третичного медицинского обслуживания.

Количество получателей первичной медико-санитарной помощи было довольно невелико. В таком городе, как Юнь Хуа были некоторые служащие на субпровинциальном уровне, но мало кто из них мог остаться в Юнь Хуа и остановиться в санатории «Байсуйтан».

Старики Красной армии, участвовавшие в революции до инцидента 7 июля 1937 года, встречались еще реже. В Байсуйтанском санатории такой был только один человек. Весь санаторий ждал его, как сокровище. Во время медицинского осмотра директор отвез его в свою резиденцию. 92-летний старик был похож на призрака, старого и неряшливого. Единственное, что ему нравилось - это сидеть на балконе и смотреть на большой корабль, выходящий из моря.

На самом деле он уже не мог ясно видеть, но пока кто-то рядом говорил ему, что мимо проходит еще один китайский корабль с пятизвездочным красным флагом, он показывал счастливую улыбку и смутно говорил что-то непонятное другим.

К группе с наибольшим количеством предоставляемых бесплатно медицинских услуг первого и второго уровня относились также заместители первых лиц ведомственного уровня. Были также и ветераны антияпонской войны, их было чуть более десятка, но их возраст также был относительно велик, и большинство из них были в плохом состоянии, их осматривали директора.

А вот объектов для обследования и обслуживания третьего уровня было значительно больше. Фактически, большинство жителей санатория являлись объектами третьего уровня обслуживания. Большинство из них были в возрасте от 60 до 80 лет. Они по-прежнему могли выдержать нагрузки, например, два - три часа плавания на лодке. Каждый год они выбирали разные санатории. У них было бесплатное обслуживание там примерно месяц в году, и они были очень счастливы.

Медицинский осмотр также являлся для них важным событием.

Если это обычные пенсионеры, то по достижении шестидесяти-семидесятилетнего возраста у них не было никаких привилегий. Не говоря уже о преподавателях высшего звена средних и начальных школ, университетских профессорах, старших технических сотрудниках предприятий и т.д., когда они приезжали в больницу, они все равно должны были стоять в очереди за номерами. В лучшем случае, они получали лечение после приема и рекомендации по лекарствам, чтобы сэкономить часть средств.

Для них был особенно важен ежегодный медицинский осмотр и проверка состояния здоровья. Многие люди подготовили небольшую книжку с заранее приготовленными вопросами, спрашивая врача одного за другим, а некоторые даже помогали своим детям, и задавали вопросы про них.

Врачи, приезжающие для участия в медицинском осмотре, также брали на себя ответственность за ответы.

Больница Юнь Хуа отправила почти сотню врачей и медсестер одновременно, и почти в каждом отделении был развернут пункт для осмотра. При таком большом количестве людей, проверяющих сотни пожилых людей, это должно было занять три дня. Так что, естественно, это было не так обременительно, как для амбулаторного врача.

Лин Жань потер мышцы и последовал за доктором Чжоу.

Врачи из отделения скорой помощи были низкоквалифицированными, только один интерн, один ординатор и один лечащий врач. В глазах пациентов их рекомендации не заслуживали доверия и вызывали претензии. Поэтому доктор Чжоу, естественно, стоял внизу в их списке на консультацию.

Доктору Чжоу, старому доброму человеку, естественно, было все равно. На самом деле, он сам продолжал скромничать и позволил нескольким из них повысить рейтинг других лечащих врачей.

Он поставил перед собой табличку с именем и нежно, с удовольствием начал пить чай из чашки от термоса.

Лин Жань сидел на маленькой скамейке сзади и выглядел беспомощно.

Он думал о неизвестном коллеге, который был осажден группой детей. Их жертва никак не была вознаграждена.

Лин Жань смотрел сзади на шею доктора Чжоу и размышлял.

Доктор Чжоу принадлежал к типу человека с нормальной формой тела. Он был не худой и не толстый, и редко занимался фитнесом. Большая часть мышц в его теле образовалась в связи с напряженной работой, и у него были различные профессиональные заболевания.

Например, у доктора Чжоу в шейном отделе позвоночника, если сделать рентгеновский снимок, необходимо изменить физиологическую кривизну, оценить наличие остеофитов. Большинство экспериментов по надавливанию на шею в данном случае будут неудачны.

Старик подошел посмотреть на табличку с именем доктора Чжоу и отвернулся. Многие считали, что им не нужно проверяться у врача скорой помощи. Изначально в больнице хотели дать ему табличку с именем некоего специалиста, но доктор Чжоу отказался. Он итак мог найти себе работу.

Доктор Чжоу потягивал напитки с каменным сахаром, волчьими ягодами, чай из длинных красных фиников, и вдруг почувствовал, что ему где-то продуло шею. В романах о боевых искусствах, если у злодея возникает такое чувство, он обычно курит трубку в течение нескольких секунд.

Глаза доктора Чжоу закрылись, он выглядел расслаблено. Тут он понял, что кто-то прикасается к его шее.

Лин Жань руками почувствовал строение шейного отдела позвоночника доктора Чжоу, которое соответствовало полученным им знаниям.

Шейный отдел позвоночника - самая запоминающаяся часть структуры человеческого тела. Он также подлежит медицинскому обследованию, несмотря на то, что его структура очень сложна: первый шейный отдел позвоночника, второй шейный отдел позвоночника и третий шейный отдел позвоночника, расчет идет от одного до семи.

Связки здесь длинные и легкие. Передняя продольная связка похожа на старые корни дерева, задняя продольная связка - на старое дерево. Нет ничего сложного в том, чтобы запомнить поперечное расположение связок, желтую связку и межлопастную связку. Нейроанатомия здесь также понятна: первый шейный нерв позвоночника, второй шейный нерв позвоночника... и так до восьмого шейного нерва позвоночника.

Мышцы здесь устроены немного сложнее, но Лин Жань сначала толкнул вниз мышцы трапеции, используя метод втирания, чтобы расслабить мышцу и удерживая лоб в одной руке, а шейный отдел позвоночника - в другой, а затем он применил этот метод сверху вниз к плечу.......

Ритм Лин Жаня был размеренным и удобным, так что доктор Чжоу напевал.

Потом Лин Жань просто потянул и вывернул позвонок - «хрусть».

Доктор Чжоу произнес «Да» и снова пошевелил шеей, он чувствовал себя более расслабленным.

- Лин Жань, ты приближаешься... вау...

Доктор Чжоу снова повернул шею, только для того, чтобы почувствовать, что ущерб от сверхурочных за последние два месяца был восстановлен.

Лин Жань слегка кивнул, сказав почти про себя:

- Мастер массажа.

В это время уши доктора Чжоу были чистыми, и когда он услышал, что сказал Лин Жань, он сразу же согласился:

- Мастер, абсолютно точно - мастер.

Лин Жань развернулся, выдавил на руки немного антисептика, потер руки и скромно сказал:

- Я просто мастер массажа шеи.

Доктор Чжоу искренне поднял большой палец вверх:

- Массажное отделение китайской больницы не такое сильное, как ты.

Лин Жань улыбнулся. В городе Юнь Хуа было несколько мастеров. Больница традиционной китайской медицины Юнь Хуа не придавала большого значения отделению в Туине. Достигнул ли кто-нибудь такого уровня и работает ли оно до сих пор?

Думая об этом, Лин Жань спросил искусственный интеллект:

- Система, мой уровень массажа шеи какой рейтинг имеет в Юнь Хуа?

Система выдала ответ:

- Ваша технология массажа шейных позвонков занимает первое место в Юнь Хуа.

Лин Жань был удивлен, задумался и спросил:

- Система, лучший ли у меня массаж шейных позвонков в провинции Чанси?

Система ответила:

- Да.

- А как насчет Китая?

- Уровень массажа шейных позвонков, который вы освоили, занимает 43-е место в Китае, и вы можете подняться еще на одно место, выполнив от 1000 до 2000 правильных массажей.

Лин Жань знал, что врачи такого типа с высоким уровнем техник массажа были сконцентрированы в Пекине или Шанхае.

Тем не менее, массаж именно шеи Лин Жань знал мастерски. Хотя он был ограничен одним участком шейного отдела позвоночника, он также знал, что популярность этого навыка невелика, особенно среди врачей высокого класса.

Лин Жань не считал это странным. Что же касается клиник, то массаж, в основном, находится на нижнем уровне в списке услуг клиник.

Но массаж действительно оказывает значительное влияние на некоторые дегенеративные поражения, и он широко используется в клинических формах лечения и реабилитации.

Однако статус реабилитационного отделения в больнице также достаточно низкий. Давным-давно такие отделения, как неврологическое, открыли для пациентов из реабилитационного списка, которых туда направляли врачи-реабилитологи.

Если сравнивать с другими методами реабилитации, осведомленность о массаже была достаточно хорошая, и пациенты в этой сфере не так требовательны, как при других методах реабилитации, и их требования могут быть быстро удовлетворены. Головокружение, боль, усталость и т.д., вызванные повреждениями в шейном отделе, это то, на что пациенты жалуются больше всего, и это можно решить с помощью массажа.

Но с клинической точки зрения головокружение, боль и усталость не являются серьезными заболеваниями, и есть соответствующие лекарства, которые можно принимать, чтобы устранить эти проблемы.

Внимание врачей всегда будет приковано к пересадке сердца, лечению рака и другим, сложным для лечения аспектам.

В этих условиях очень мало врачей, которые готовы систематически осваивать техники массажа.

Конечно, даже сотрудники клиник с удовольствием получают расслабляющий высококлассный массаж.

Доктор Чжоу покачал шеей и спросил удивленно:

- Где вы этому научились? Какому методу?

- Усиление костей и хрящей, использование метода втирания и вальцевания, и, наконец, метод рисования, растяжения и вращения.

Лин Жань сделал паузу, а затем дополнительно ответил на предыдущий вопрос:

- Учился дома.

- Вы семейный массажист?

Лечащий врач, стоявшая рядом, которая также ничего не делала - женщина примерно 30 лет, тоже проявила любопытство.

Доктор Чжоу дважды кашлянул:

- Семья Лин Жаня открыла клинику под названием «Клиника Сягуань». Говорят, что в холле есть несколько врачей, которые не вполне здоровы....

Он не мог больше говорить.

Рядом с ним санитар понял шутку и засмеялся:

- В первые годы многие известные врачи были обычными лечащими врачами, и наша больница тоже пользовалась их услугами....

- Доктор Лин, мой шейный отдел позвоночника не очень хорош, вы можете помочь мне его поправить?

Она была раньше не знакома с Лин Жанем, но кто в больнице Юнь Хуа не знал Лин Жаня.

Лин Жань кивнул и сказал:

- Хорошо, сидите прямо.

Женщина-врач сразу же послушно села, заняв вертикальное положение.

Лин Жань смазал руки гелем с апельсиновым ароматом.

- Ну...

Свои носовые звуки женщина-врач не могла контролировать.

Лин Жань также видел те же точки разминания, которые нужно было знать при проведении реальной операции.

Несмотря на то, что для того, чтобы подняться на один пункт в рейтинге требуется от 1000 до 2000 правильных массажей, для Лин Жаня одна или две тысячи повторений вовсе не являлись обузой. Кстати говоря, на то, чтобы сделать операцию по методу «Танг», у него уходило полчаса, а на лечебный массаж ему было достаточно всего несколько минут!

Чтобы его повысили еще на один пункт рейтинга с 43 до 42 место в стране, можно предположить, что нынешние 44 человека знают, что они могут продвинуться вверх тоже за счет 2000 массажей, но не ловить же людей для этого на улице?

Лин Жань внезапно задумался об этой идее: похоже, что ловить людей на улице - неплохая идея.

Он сделал нажатие. Когда Лин Жань скрутил шею, шейный отдел позвоночника женщины-врача также издал хрустящий звук.

- Ваш шейный позвоночник все еще в порядке, не так уж и много проблем.

Лин Жань дал послеоперационное медицинское заключение.

- Теперь стало комфортнее.

Слова женщины-врача были полны благодарности.

- Доктор Лин...

Маленькая медсестра увидела здесь перемены и умно стояла в стороне, затаившись, как кошка.

Лин Жань кивнул, подбирая дезинфицирующий гель и думая, что нон-стоп дезинфекция не является проблемой. Он передал гель маленькой медсестре и сказал:

- Нанесите его на шею и плечи.

Маленькая медсестра покорно села напротив Лин Жаня и начала выдавливать гель и наносить его от первого шейного позвонка до седьмого шейного позвонка. Он подошел спереди, попросив наносить до самой ключицы, а затем - на область под ключицей.

- Доктор Лин, я готова.

Маленькая медсестра подняла шею, её голос был словно мурлыканье.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 127**

Глава 127: Ах ах ах ах ах

Перед креслом Лин Жаня была длинная очередь.

В очереди чаще всего встречались младшие медсестры и врачи, которым было нечего делать.

Медицинский осмотр не подразумевал немедленной диагностики и лечения, врачи больше основывались на предыдущем медицинском отчете и физическом обследовании на месте, чтобы поставить диагноз.

Независимо от стажа и опыта, ведь ординаторы также имели практику операций, все врачи на осмотре действительно хотели поставить верный диагноз. Здесь были такие, например, как старший санитар с более чем 10-летним опытом работы.

Те пациенты, которым поставили серьезный диагноз, обычно сразу подлежали госпитализации. При незначительных заболеваниях назначались различные медикаменты, делались простейшие внутривенные инфузии, которые проводились в медицинском кабинете дома престарелых.

Внутримышечные инъекции уже давно не производились в крупных больницах, таких как Юнь Хуа. Направления выдавались только в редких случаях, и сделать это для пожилых людей в домах престарелых было невозможно.

Таким образом, младшие медсестры, которые ничего не делали, и доктора низкой квалификации, которых в основном игнорировали пациенты на осмотрах, естественно, собрались в очередь на массаж.

- А... о...

- Ну... о, о, а!

Звучали разные высказывания на китайском.

- Ах-ах-ах-ах….

То громче, то тише раздавались крики. Крики разрывали тишину, как пламя, и атмосфера в санатории стала жаркой.

Как только декан санатория сел в кабинете и включил компьютер, он услышал странный звук. Убедившись, что звук идет не из его собственной стереосистемы, он вылетел из кабинета, как сумасшедший.

И сразу наткнулся взглядом на такую картину: молодой врач-мужчина, как из очень красивой драмы - прекрасный идол трогал за шею руками то медсестру, то врача. Один мяукал, другая вздыхала и ахала, а некоторые мяукали по-японски.

Если присмотреться, то там можно было увидеть персонал из дома престарелых.

Глядя на выражение их лиц, можно было заметить, что все мужчины-врачи, которых поймали, были похожи на черепаху, пойманную орлом - они дёргались.

Пойманные женщины-врачи и медсестры были больше похожи на белых журавлей, которых за шею ущипнул зверь, они дёргались и дергались, словно в предсмертных судорогах. Его Превосходительство декан даже подозревал, что младшая медсестра закатила глаза, но на ее лице не было враждебности.

- Это... что он делает?

Декану дома престарелых было за 40, длинный и худой, он выглядел, как не имеющий цели человек.

Декан особенно восхищался набором Лао-Цзы и сильно продвигал концепцию управления «ничего не делать, делая все возможное» в санатории, которая была высоко оценена руководством Бюро по здравоохранению.

Однако эта сцена перед ним полностью перевернула дух санатория.

Клерк, который только что получил двухминутный массаж, сиял изнутри. Помня девиз дома престарелых, он глупо улыбнулся и сказал:

- Доктор Лин очень хорошо меня помассировал. Дин, пожалуйста, попробуйте.

- Это что, шутка! Массаж просто массаж, что здесь за лай?

- Разве это плохо?

- А что тут хорошего? Насколько комфортно это может быть для людей? Мне кажется, вы намеренно создаёте себе неприятности.

Декан резко в три шага подошел к Лин Жаню, просто отодвинул работника дома престарелых, и сел на задницу перед Лин Жанем, желая, кажется, доказать свое утверждение.

Сотрудники санатория не посмели разозлиться, а Лин Жань просто взглянул на него странным взглядом и дал ему гель с антисептиком на основе спирта, сказав:

- Протрите шею и ключицу.

Декан оглянулся и сказал:

- Разве у вас нет полотенца?

- Его придется каждый раз дезинфицировать.

Твердо ответил Лин Жань.

- Кстати, оголите запястья.

Декан выжал немного алкогольного геля и размазал его по шее.

Лин Жань подождал, пока тот высохнет, прежде чем накрыть его полотенцем, и сжал шею декана.

Декан, сидевший с издевательским взглядом, вдруг сощурил и закрыл глаза: это был день, это была земля, воздух здесь был ароматный, а солнце здесь - яркое, деревья здесь - зеленые, а вода здесь - прозрачная, а самое красивое поле в моей памяти – где собирали пшеницу, а самый громкий звук в моей памяти - это крик после того, как курица отложила яйца.

...

- В шейном отделе позвоночника гиперплазия остеофитов, никаких серьезных проблем.

Лин Жань похлопала декана по плечу и разбудил его.

Декан встал и увидел, как несколько человек смеялись, сняв его на мобильный телефон.

Он подошел и отчетливо услышал знакомые и странные стоны из мобильного телефона.

- Я... стонал?

Декан спросил их с трепетом.

Несколько человек подняли глаза и смело улыбнулись:

- Да, хотите посмотреть?

- Забудьте, забудьте.

Декан прикрыл лицо и не осмелился сказать больше ни слова.

...

- Доктор, какую болезнь вы можете вылечить?

Старик бродил снова и снова и наконец-то пришел к Лин Жаню.

- Я могу только помассировать вам шейный отдел позвоночника.

Сказал Лин Жань:

- Вы можете сесть и попробовать. Я не буду нажимать.

Пожилые люди часто опасаются массажа, в конце концов, у них остеопороз, в отличие от молодых людей, их конечности мягкие.

Однако, несмотря на то, что мастер массажа Лин Жань ограничивался только одной частью шейного отдела позвоночника, возрастные требования здесь очень широки - от детей в возрасте до одного месяца до столетних.

Некоторым врачам, которым сделал массаж Лин Жань, было также уже 60 лет. Он сказал с уверенностью:

- Вы садитесь, я нежно нажимаю, какая у вас болезнь?

- У меня все не так. Гипертония, диабет, ревматоидный артрит, васкулит, варикозное расширение вен, остеогенез, грыжа межпозвоночных дисков....

Старик четко все перечислил, как будто и не был стариком.

Лин Жань кивнул, поменял тонкую полоску ткани, положил руку на шею старика и медленно начал протаивать пальцы.

Кожа старика была ослаблена, мышцы перестали быть жесткими. С небольшим усилием на пальцах, он смог прикоснуться к позвонкам, и он даже смог нарисовать их грубую форму в своем уме.

Запястье Лин Жаня слегка дрогнуло. Еще немного. Дважды. Потом он сделал паузу и продолжил разминания.

- Я ...

Старик что-то хотел сказать, но был успокоен пальцами Лин Жаня.

Старик невольно закрыл глаза, его тело слегка дрожало.

Многие старческие болезни сопровождаются физической болью.

Ревматоидный артрит может быть болезненным, варикозное расширение вен может быть болезненным, и костная гиперплазия может быть болезненной...

Большую часть боли можно облегчить с помощью обезболивающих, но большинство пожилых людей в Китае отказываются от использования обезболивающих. Постепенно боль становится все сильнее.

Лин Жань расслабил мышцы шеи старика, что сразу же сильно облегчило ему головную боль.

- О... все в порядке.

Старик хотел похвалить Лин Жаня, когда это говорил.

- Не двигайтесь.

Лин Жань улыбнулся, прихватил челюстную кость и слегка повернул ее под углом. «Щелк»

После непонятного звука Лин Жань отпустил руку и улыбнулся:

- Попробуйте пошевелить головой.

Старик нежно повернул голову и в удивлении сказал:

- Не больно..

- Раньше было больно?

Лин Жань был также удивлен. Он не являлся специалистом в области гериатрии и был не очень хорошо знаком с положением пожилых людей.

Старик вздохнул и сказал:

- Больно было целый день, ни дня без боли. Хорошо иметь шею, которая не болит.

Лин Жань нежно поддержал старика.

Облегчение боли - высшая цель врачей, всегда надеющихся действительно помочь.

Старик до сих пор был очень счастлив. Он медленно сжал рукой шейный отдел позвоночника и улыбнулся:

- Эй, шея действительно не болит.

- Не болит?

Пришедшие старики спрашивали один за другим.

- Эта шея как будто стала на 10 лет моложе. Не больно держать голову. Не болит.

- Всего на 10 лет моложе?

- Не достаточно, что не больно? Что еще ты хочешь?

- О, дай и мне попробовать.

Сказала старушка и села перед Лин Жанем, заняв большими ягодицами весь стул.

Медицинский персонал, который тоже стоял в очереди, увидел большую группу стариков, которые утверждали, что больны, и, посмотрев друг на друга, склонили головы и тихо вышли ...

Когда старик увидел это, он возмутился и хлопнул костылями о землю:

- Они все стояли, в очереди, и надо также соблюдать очередь. Они тоже хотят массировать шею. Я тоже хочу.

Медицинский персонал засмеялся:

- Пусть все встанут в очередь, но если они устанут и упадут, что тогда делать? Или вы хотите идти первым.

- Всегда должен быть первый пришедший.

Старик на костылях это сказал и начал думать о первом вопросе.

- Раз так, можем проводить время в очереди за игрой в Маджонг.

Старуха мгновенно придумала путь, и все откликнулись на него.

Через некоторое время им была принесена коробка с деревянными табличками, и знакомые друг с другом старики подобрали таблички, привязали их к талии, как будто они были выстроены в линию. Было весело и оживленно стоять в очереди, сидя в очереди и играя.

- Врач, который массировал, это действительно...- прокомментировал старик после некоторого наблюдения.

- У меня тоже много сил. Я выгляжу сильным в своем теле. У меня молодой взгляд.

Другой лысый старик с гордостью сказал.

- Как и моя жена, которая умерла много лет назад, она была такой красивой, когда была молодой.

Модная старушка с волосами, убранными в белый круг, улыбнулась, чтобы показать два аккуратных ряда вставных протезов, вспоминая старые времена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 128**

Глава 128: Вырезать угол

Лин Жань сжимал шеи одну за другой, и его движения становились все более плавными и гладкими.

Он привык делать такие вещи, стандартно используя такие же движения в операционной, как при массаже шеи.

Использование правильной осанки не делало его слишком уставшим. Повторение одних и тех же движений были почти с равной интенсивностью.

В операционной Лин Жань часто являлся человеком, который мог удерживать свою осанку в течение получаса.

Он мог делать операции по 15 часов в день.

Конечно, при нормальных условиях время операции занимало одиннадцать или двенадцать часов.

В санатории «Байсуйтан» каждому он делал массаж за несколько минут, и всего это заняло несколько часов.

Лин Жань обедал с утра.

А в течение дня он пил питьевую воду, давал рекомендации, много не говорил, просто продолжал давить и массировать, как неутомимый навозный жук, катая руками и творя будущее.

Врачи, пришедшие посмотреть, постепенно превратились в восхищенных зрителей.

Врачи, направленные из больницы Юнь Хуа, были привлечены из различных отделений. Большинство из них слышали только имя Лин Жань и не видели, как он делал операции.

Они и сегодня не могли видеть, как Лин Жань оперирует, но наблюдая за кропотливой и скучной работой Лин Жаня в течение трех-четырех часов, которую он делал без устали, не ноя и не жалуясь, врачи тихо удивленно обсуждали увиденное.

- Надо позвать некоторых, чтоб пришли и посмотрели.

Директор попросил собрать вместе несколько начинающих врачей, и, указывая на Лин Жаня, дотошно показывал и говорил:

- Вот почему эти люди знамениты, Хо Цунцзюнь очень известен, и не говорите больше ничего, вы можете соответствовать этому терпению и настойчивости?

Начинающие врачи не могли спорить: мяу-мяу.

- Сложно делать операцию, а еще сложнее делать ее как следует!

Директор вздохнул.

- Если у вас есть терпение и настойчивость Лин Жаня, мне не нужно будет сильно волноваться. Эй, никто не хочет последовать примеру?

- Мяу-мяу-мяу…

Директор просто помахал, когда услышал мяуканье:

- Не говорите так много бесполезного, если бы вы часами работали иглой и скальпелем, не стали бы вы рыдать, если потом вам пришлось бы еще и массировать? Вы еще не самые худшие из тех, что я когда-либо видел. Один раз, я видел вариант хуже, чем вы, в сельской больнице.

- Сэр, мы должны сделать все, что в наших силах.

- Сэр, посмотрите на то, что мы уже умеем.

- Сэр, я только что купил дом напротив больницы...

Директор услышал последний ответ, приподнял брови в удивлении, улыбнулся и похлопал ответчика по плечу, сказав:

- Иди и разберись с сегодняшними делами...

Директор услышал слова Сяои Си, и его брови изогнулись.

- Вы можете позволить себе купить дом перед больницей?

- Из шести источников собрали деньги, купили старый сломанный маленький дом...

- Ты можешь идти разбираться с сегодняшними делами.

Директор похлопал его по плечу и сказал:

- Если вы покупаете дом, вы должны работать сверхурочно, чтобы погасить ипотеку...

- Нет. Номер 2206... Нет. Номер 2206...

Сотрудник позвал следующего, так как все предыдущие номера по списку уже прошли.

- Вот она.

Пожилая женщина встала с ошеломленным видом, и когда она подошла к Лин Жаню, человек, стоявший впереди, которому уже сделали массаж, встал и ушел.

В это время на Лин Жаня смотрела 30 или 40-летняя сопровождающая пациентку женщина, ее глаза светились.

Вынимая снаряжение, она нарядилась и пошла к нему, попросив у персонала табличку с номером.

- Доктор Лин собирается поесть после того, как закончит последний массаж. Вы можете подождать рядом, мы позвоним, когда можно будет подойти.

Персонал дал вежливое объяснение. В санатории никого не было.

Женщина склонила голову, поблагодарила администратора, элегантно подобрала сумку и пошла искать кого-нибудь, кто бы с ней поболтал. Через некоторое время она развлекала разговором нескольких стариков и женщин.

Ей не потребовалось много времени, чтобы добраться до него.

Женщина быстро подошла к Лин Жаню, дождалась, когда предыдущий человек уйдет, села и засмеялась:

- Здравствуйте, доктор Лин, меня зовут Ли Лей. Я агент «Blue Star Entertainment». Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы стать звездой?

- Где вам больно?

Лин Жань передал ей бутылку со спиртовым гелем.

- Размажьте на шею и плечи.

- О, хорошо.

Ли Лей сказала:

- Доктор Лин, вы действительно хорошо выглядите. Похоже, ваша кожа настолько хороша, что вы не пользуетесь косметикой, слегка наносите тональное средство, румяна, свободную пудру светлых тонов. Тени для век... вы можете выйти на сцену. Кстати, какие программы вы обычно смотрите?"

«Blue Star Entertainment», где работала Ли Лей, действительно являлась одной из крупнейших компаний, где в программах участвовало множество звезд, самих программ было много, в основном, развлекательного характера. Она ждала, когда Лин Жань расскажет о программах компании, которые он смотрит, поддерживая тему для разговора.

Конечно, даже если Лин Жань не упомянет о развлекательных передачах «Blue Star», ей все равно есть, что ему сказать.

Лин Жань поменял белое полотенце и сказал:

- В больничном кафетерии новости транслируются каждый вечер в 7 часов.

Углы рта Ли Лей задёргались:

- Доктор Лин действительно хорошо шутит.

Лин Жань улыбнулся. У него постоянно шли операции в операционной, где у него были другие развлечения, то есть просмотр телевизора у него был во время еды в кафетерии.

- Где вам неудобно в шейном отделе позвоночника? - спросил Лин Жань.

- У меня корешковый спондилёз шейного отдела позвоночника. Меня лечили в больнице, и мне было особенно некомфортно в последнее время...

Ли Лей сказала немного больше, думая, что ей бы понравилось: она поговорила с врачом о своем состоянии, а обычно девушки, которые хотят быть знаменитостями, любят говорить об этом, но они не хотят говорить о новостных трансляциях ...

Лин Жань просто кивнул. Радикальный спондилез шеи - самый распространенный тип спондилеза. Для врачей это обычное явление, как простуда.

Видя, что Лин Жань не ответил, Ли Лей вернула тему назад к самому Лин Жаню и засмеялась:

- Доктор Лин, вы слишком расточительны, чтобы быть врачом. Конечно, я не говорю, что быть врачом нехорошо, просто быть звездой... Ах...

Оригинальный разведчик на полставки Ли Лей, который только что пытался раскопать что-то интересное о новичке, вскрикнула. Лин Жань держал ее за шею, и его потные волосы спадали ему на лицо.

Каждый раз массажная процедура Лин Жаня была похожа одна на другую, но не всегда одинакова, предыдущие щелчки и массажи служили для расслабления мышц и для закладки фундамента для окончательного остеосинтеза, чтобы настроить динамическое равновесие шеи и устранить стресс. По возможности, целью массажа должно быть также исправление силовых линий для максимального восстановления статического и динамического равновесия.

У Ли Лей действительно был шейный спондилёз нервного корешка, так как она долгое время работала за столом. Ей также делали массаж в больнице, а также проводили физиотерапию, например, вытяжку. Результаты после операции и процедур были несколько неудачны, шея все еще доставляла беспокойство.

Массажная техника Лин Жаня позволила Ли Лэй почувствовать длительное облегчение в шее.

Имеется большой клинический опыт восстановления с помощью массажа при спондилёзе нервных корешков. В принципе, массаж позволяет снять мышечные спазмы, ослабить спайку между нервными корешками и мягкими тканями, отрегулировать объем межпозвоночных отверстий, снять синовиальное заточение и т.д. Эффект более выраженный, чем при других видах спондилёза.

«Щелк». Когда шея хрустнула, Лин Жань ослабил давление на шею Ли Лэй и снял белую ткань, сказав:

- Попробуйте сами.

- Хорошо... хрустнуло...

Ли Лей встала с трепетом, ощущения не были стандартными, и слезы появились в ее глазах.

Она услышала, что её мать собирается сделать медосмотр, и поспешила обратно. Она устала после долгого путешествия, и ее шейный отдел позвоночника был не в порядке. Тем не менее, она также увидела лицо Лин Жаня и захотела узнать побольше про него.

В этот момент шейный позвонок внезапно перестал болеть. Ли Лей вспомнила об этом, и поняла, как больно это было только что.

- Я... это...

Ли Лей ожесточенно повернула голову и с изумлением посмотрела на Лин Жаня:

- Не говоря уже о том, что я видела очень хороших врачей-массажистов. Этот ваш метод... потрясающий.

- Лин Жань – вы врач, так что не тратьте свои силы впустую.

Доктор Чжоу долгое время наблюдал за Ли Лэй, он смотрел развлекательные программы в Юнь Хуа.

Ли Лей посмотрел на доктора Чжоу сверху вниз, затем отвернулась и вытащила из сумки два билета. Она нежно улыбнулась и передала их Лин Жаню, сказав:

- Послезавтра состоится гастрольный концерт, организованный нашей компанией «Blue Star». Это передние места на поле Юнь Хуа. Вы можете прийти взглянуть на концерт и послушать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 129**

Глава 129: Дополнительные поощрения

Когда Ли Лей ушла, взгляд доктора Чжоу застыл, он смотрел на билеты на концерт в руках у Лин Жаня.

- Ты знаешь, сколько стоят билеты на концерт Мэн Сюэ?

Голос доктора Чжоу дрожал, ведь это были билеты на передние места.

- Знаю.

- Ну... ты знаешь? Откуда ты это знаешь?

Доктор Чжоу посмотрел на Лин Жаня, который своим ответом застал его врасплох.

Лин Жань улыбнулся и сказал:

- Моя мама слушает песни Мен Сюэ.

- А... ну.

Доктор Чжоу внезапно сдался, и раздраженно сказал:

- Почему я не встретил такого хорошего пациента?

Лин Жань несколько секунд смотрел на доктора Чжоу глазами соленой рыбы, демонстрируя добрую улыбку.

Доктор Чжоу отвернулся и не видел его выражения лица.

В обеденное время толпа рассеялась. Лин Жань проследил за доктором Чжоу до кафетерия, и, кстати, поучил еще 4 «сердечных благодарности» и 4 порции энергии.

Судя по количеству людей, сердечное спасибо от души было невелико, в основном такие благодарности были в первой половине. Лин Жань предполагал, что это, наверное, связано с тем, что энергии с утра у людей обычно больше.

Всего через две-три минуты многие люди чувствовали расслабление в шейном отделе позвоночника, но не все оценивали это с благодарностью и искренне. Это, скорее всего, было связано с отсутствием контраста. Не все пробовали массаж в больнице, и им было не с чем сравнить.

Если бы все попробовали больничный массаж, то был бы еще один седой врач, который похвалил бы Лин Жаня и перенес место массажа наружу в более роскошное и формальное пространство. Тогда Лин Жань получил бы много сердечных благодарностей.

Лин Жань начал всерьез задумываться о том, стоит ли чистить волну сердечной благодарности.

- Ты же не хочешь быть знаменитостью?

Доктор Чжоу была немного ошеломлен, когда увидел Лин Жаня, который смотрел телешоу, где кто-то пел и танцевал.

Лин Жань - хороший врач. С его помощью объем работы отделения скорой помощи неуклонно растет. Иногда он занимал все комнаты для операций, и никто не жалел об этом. Разве это возможно с каким-то другим врачом? Молодым было нелегко, старые прелюбодеи нависали сверху, как призраки.

Более того, доктор Чжоу действительно чувствовал, что произошел большой прогресс в области медицины именно благодаря Лин Жаню.

Не говоря уже о том, что метод Лин Жаня уже получил известность. Что же касается его рабочей нагрузки и обсессивно-компульсивного расстройства, то его последующее развитие может быть гарантировано. Для сравнения, что такого хорошего в том, чтобы быть звездой?

Знаменитость - это не более чем врач, который зарабатывает больше денег, чем врач, одевается лучше, чем врач, но у знаменитости меньше рабочей нагрузки, чем у врача, у знаменитости меньше проблем с родней, чем у врача, а споры знаменитостей не так хороши и интересны, как врачебные...

Лин Жань все еще смотрел телевизор.

Доктор Чжоу сказал, немного нервничая:

- Не смотрите, как они поют и танцуют якобы очень счастливо, наедине с собой в тренировочном зале, я слышал, кому-то из них приходится репетировать по 10 часов в день.

Лин Жань сказал: «О».

Доктор Чжоу похлопал себя по голове и выругался: «О чем я думаю? Этот парень проводит больше 10 часов в операционной каждый день».

- О чем ты теперь думаешь?

Доктор Чжоу чувствовал себя виноватым перед Лин Жанем.

Лин Жань выпил минеральную воду, купленную в кафетерии, и медленно сказал:

- Я думаю, что техника манипуляций с позвоночником должна быть применима и в других местах, но по ней пока мало опыта, и она сложна в применении.

- А? Ты думаешь об этом?

Доктор Чжоу чуть не плакал из-за своего недоверия.

- А вы думете иначе?

Лин Жань чувствовал, что у доктора Чжоу сегодня небольшой IQ.

Доктор Чжоу засмеялся «хе-хе, хе-хе» и спросил:

- Раз уж ты пытаешься делать массаж, зачем ты смотришь телевизор?

- А что, может, мне закрыть глаза?

- Нет... То есть... забудь об этом...

Доктор Чжоу вздохнул и вернулся к теме, сказав:

- Это слишком легко для тебя - делать массаж, я могу выделить тебе на это два часа, дать просто понажимать.

Доктор Чжоу выглядел праведно и недоуменно.

Насколько это хорошо - массировать, если у человека спондилёз шеи, грыжа диска, остеогенез, синдром карпального канала, синовит?

- Это не сработает.

Теперь Лин Жань начал понимать, почему сила благодарности у всех за массаж была разной, он покачал головой и сказал:

- Если вы неправильно оценить проблему и нажать не так, это может привести к параличу.

- Так что...

Доктор Чжоу колебался.

Перед Лин Жанем внезапно выскочила надпись, сопровождаемая системным звуком искусственного интеллекта: «Задания, ограниченные по времени: в течение трех дней вы можете получить дополнительное вознаграждение, облегчая боль с помощью массажа. Содержание задачи: облегчение боли - одна из ценностей существования врачей. Накопить 10 000 часов работы с пациентами с помощью массажа. Награда за выполнение миссии: случайная манипуляция».

Лин Жань тщательно изучил сообщение и сразу же обратился к системе с вопросом:

- Если накопить 20 000 часов устранения боли пациента, получу ли я две случайные манипуляции?

- Да.

Система ответила ясно.

- Если будет накоплено 10000 часов, и при этом, если я вылечил шейный спондилёз пациента, не будет ли возможным считать, что он убран до конца его жизни?

- Возьмите расчетное время рецидива, как время остановки.

Лин Жань пошлёпал себя по рту - спондилёз шеи можно рассматривать как профессиональное заболевание. Если определенная профессия типа канцелярской работы или вроде того порождает большое количество случаев возникновения данного заболевания, то оно постоянно будет возникать.

Поэтому, даже если спондилёз шеи действительно излечим, время рецидива может быть не слишком коротким. Скорее всего, искоренение этой проблемы требует радикальных изменений в жизненных привычках, а массаж может только облегчить его.

Но несмотря ни на что, всегда есть задачи, которые нужно выполнить.

Лин Жань думал об этом, держа большую миску с едой.

По сравнению со вчерашним барбекю, сегодняшний набор блюд в кафетерии был немного тусклый: тушеные баклажаны в масле, тушеный нежный тофу, очень мягкие помидоры и яйца. Хорошо, что рис было легко есть, слишком мягкий рис легко проскакивал в желудок.

- Я наелся.

Лин Жань выполнила задачу - быстро поесть.

Это его умение, которое он культивировал в течение многих лет. Если это еда была приготовлена его матерью, то он ее медленно жевал и тщательно пробовал, а если это еда была приготовлена его отцом, он кушал быстро и для вида.

Доктор Чжоу попал впросак и смотрел на его тарелку в смущении. Он не съел даже половину своей еды.

- Продолжайте есть, я вернусь и поделаю еще массаж для людей.

Лин Жань ушел с тарелкой, даже не спросив мнения доктора Чжоу.

Доктор Чжоу еще больше запутался: он наелся, хотя желудок его был не полон, как будто и не ел, а если бы Лин Жань мог, он бы вообще не ел?

Доктор Чжоу хотел еще есть, размышляя обо всем еще минут десять, потом он решил уйти, убрав пустую тарелку.

В это время во дворе перед Лин Жанем стоял стул. Около стула был стол. На столе стоял ряд гелей на спирту и лежала толстая стопка белых полотенец. Около стола стояла толпа в очереди.

Люди, наслаждавшиеся ощущениями после утреннего массажа, не только выстраивались в очередь, но и постоянно убеждали окружающих присоединиться к команде.

Лин Жань никому не отказывал.

Хотя шею некоторых людей утром уже массировали, дальнейший массаж мог закрепить и расширить эффект утреннего массажа.

В массажном отделении больницы врачи часто просят пациентов делать массаж в разное время, чтобы закрепить и продлить эффект массажа. Надо учитывать, что чем больше пройдет времени после одного массажа, тем лучше.

Лин Жань выбрал новый метод массажа на данный момент, сосредоточившись на точечном массаже, ущемлении, удержании и разминании, с целью балансирования мышечной силы.

Он делал массаж, наблюдая за подсказками из системы, где продолжала появляться новая информацию. Цифры оттуда очень сильно напоминали ему об эффекте массажа.

Лин Жань думал и постоянно пытался устранить боль из-за неправильной осанки.

В это время, даже если не было задач, существовали цифровые подсказки, Лин Жань не хотел останавливаться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 130**

Глава 130: Трудолюбивый доктор Лин.

Атриум санатория «Байсуйтан» - самое оживленное место в больнице.

Предметы вспомогательного медицинского обслуживания, которые часто живут не более полугода, как правило, находятся в небольших зданиях вокруг атриума. На них можно развивать сильные спортивные способности, если у человека большая жизненная сила и средний возраст, не старше 70 лет. В солнечное время суток во второй половине дня здесь часто шумно, как в KFC.

Сегодня атриум был еще более оживленным.

Стариков в инвалидных колясках можно было увидеть повсюду. Колясок было так много, что старики сидели на стульях в атриуме. Члены семьи вынуждены были припарковать инвалидные кресла на открытом пространстве за пределами атриума. Иначе атриум бы превратится в парковку, а не в место для проведения досуга.

Коробка с номерами для игры в маджонг утром быстро закончилась. Персонал отправился забрать еще одну коробку и спросили у Лин Жаня:

- Доктор Лин, мы поставили в очередь сотни людей. Хотите остановить запись в очередь? У вас не так много времени?

- Остановить запись в очередь? Сократить время массажа?

Лин Жань посмотрел враждебным взглядом на задавшего вопрос и спросил:

- Зачем?

- За... зачем?

Сотрудник замешкался и через какое-то время сказал:

- Вы не успеете всех обслужить. Те, кто сейчас записываются в очередь, потом сильно расстроятся. Разве это не превратит их хорошее настроение в плохое?

Лин Жань «напевал» в своем сердце: «86 благодарностей и зарядов энергии, стоило так усердно трудиться, чтобы накопить столько!»

Он размышлял о том, что не будет спать три дня, есть совсем немного пищи, и тогда массаж людей в доме престарелых по три раза не должен стать проблемой, а он потратил совсем немного энергии.

Также было очень выгодно приобрести еще один навык.

- Вы можете позволить им стоять в очереди. Мне не придется делать массаж в три часа ночи. Хотя, если будет нужно, я могу делать его всю ночь до раннего утра.

Лин Жань ответил уверенно, ни на секунду не задержавшись. Он собирался делать массаж три дня подряд, но сейчас он не хотел этого говорить, чтобы не слишком шокировать.

Сотрудник глупо слушал:

- Хотите делать массаж ночью?

- Думаете, я не успею закончить за всю ночь?

Голос Лин Жаня был очень взволнованным. Он не знал, сколько людей в доме престарелых и у скольких есть спондилёз шеи, но если он не успеет закончить за ночь, то только два раунда за три дня смогут максимально повысить эффективность.

Сотрудник дома трижды засмеялся и сказал:

- Вы собираетесь в три часа ночи поднять 85-летнего старика с кровати, чтобы он разрешил вам сделать ему массаж?

Лин Жаня озарило, и он пришел в себя:

- Да, это слишком рано в три часа утра. Но старики мало спят, а некоторые встают уже в четыре или пять утра.

- Я сплю в восемь!

Сотрудник посмотрел на лицо Лин Жаня очень зло, и сказал прямо:

- В любом случае, массаж надо закончить до обеда, нельзя его делать слишком поздно. Старики должны поесть.

Получалось, что с восьми вечера до четырех или пяти утра, то есть, по крайней мере, восемь или девять часов будут потрачены впустую. Таким образом, Лин Жаню придется потерпеть.

Он быстро все это обдумал и сказал:

- Ваши сотрудники и члены семей постояльцев могут прийти на массаж после 8 часов.

В домах престарелых пациентам было в среднем по семьдесят или восемьдесят лет, а многим членам их семей было по пятьдесят или шестьдесят лет, и даже младшие внуки могли иметь проблемы в шейном отделе позвоночника.

В целом, шейный спондилёз являлся распространённым заболеванием в современных городах. Если оценивать по стандарту кривизну шейного отдела позвоночника, то число сотрудников с кривизной на крупных предприятиях превысит число здоровых людей.

Кроме того, даже при отсутствии шейного спондилеза, человек может себя комфортно почувствовать в течение часа-двух после использования техники мастер-уровня.

Москиты - это также мясо, когда они маленькие. Лин Жань никогда не был придирчивым.

Сотрудник был смущен Лин Жанем и спросил:

- Вы хотите денег за массаж?

Если ему не нужны деньги, он также хотел, чтобы ему сделали массаж.

Лин Жань воскликнул:

- Не надо денег.

Ему было достаточно денег итак.

Если оценивать все сделанные им массажи, то получится сумма более чем в 100 000 юаней, и всех карманов не хватит, чтобы их распихать. Расход был только на покупку гелей на спирту и одноразовых лент-полотенец.

На лице сотрудника снова появилась улыбка:

- Спасибо. Кстати, я заполню для вас карточку волонтера после того, как вы закончите. Это бесполезно, но будет просто доказательство того, что вы тут работали.

Лин Жань кивнул безразлично.

Сотрудник поспешил всех организовывать, включая членов семьи и сотрудников, которые были записаны им раньше, его уговорили устроить это до 8 вечера.

Изначально это был небольшой дом престарелых, и процедура называлась массажем, и раньше она начнется или позже - это было не важно. Более того, объяснять другим сотрудникам было не сложно.

Несколько членов семьи принесли чай своим подопечным пожилым родственникам, а также заварили чай для Лин Жаня и принесли ему закуски.

Лин Жань был просто благодарен с улыбкой, но продолжал проводить свою собственную политику голодания.

Завершение миссии системы также приблизилось.

Он мог увеличивать свой результат примерно на 1000 каждый час, что исходит из расчета, что каждые 3 минуты он делает массаж, который может облегчить боль других людей в среднем на 50 часов, что составляет около 2 дней.

Таким образом, за один день он мог накопить 10 000 часов.

Однако, с точки зрения Лин Жаня, идентификация системы, очевидно, предвзята, и, скорее всего, надо ожидать, что боль вернется, и облегчение боли не идет в расчет.

Пока Лин Жань занимался массажем, он постоянно думал о том, как максимально продлить эффект.

- Пусть Иран, пусть Ирак, профессор Ван, мы можем вступить в старую Красную Армию?

Медсестра из дома престарелых толкала инвалидное кресло и подошла к Лин Жаню.

Наклонившись, в инвалидном кресле сидел 92-летний Лю Сишань.

68-летний профессор Ван улыбнулся и сдался.

Изначально Лю Сишань был назван Лю Сишань. Так как его родной город был окружен горами, старейшины дали ему такое имя. Прибыв в армию, он сменил свое новое имя и теперь использовал его.

В возрасте 92 лет ему можно говорить что угодно, он был самый старый в доме престарелых.

В возрасте семидесяти трех – восьмидесяти пяти лет число пожилых людей, которые могли находиться в своем уме, было относительно невелико.

Несколько лет назад Лю Сишань испытывал неудобства в ногах и полагался на настойки круглый год. Естественно, его болезнь усиливалась. Сейчас он пришел с медсестрой в дом престарелых не столько для массажа, сколько для того, чтобы понежиться на солнце.

Лин Жань помял свою руку, слегка отрегулировав и подготовив ее, а затем аккуратно положил свою руку на шею Лю Сишань.

Гиперплазии остеофитов было не так уж много, но состояние шейных узлов было сложнее.

Для 92-летнего старика такое состояние шейного отдела позвоночника считается приемлемым. Просто с помощью массажа рискованно подстраивать суставные узлы в 92-летнем возрасте.

Нужно ли идти на такой риск?

Лин Жань начал не сразу, но тихонько размышлял.

Старик сказал что-то невнятное. Медсестра наклонилась, чтобы послушать, и сказала:

- Доктор Лин, старик имел в виду, что если вы не можете делать ему массаж, то ему и не нужно это делать, его шея его не сильно беспокоит.

- Не особенно беспокоит?

Лин Жань на мгновение задумался, и вдруг понял, что там, видимо, шейное сжатие нервов. Сдавливание длилось долгое время, и компрессия полностью вывихнула позвонки, но это не было слишком болезненно и некомфортно. Пациенты с грыжами дисков показали очень хорошие результаты в этом отношении. Те, кто начинал с боли, кричали и были еле живы, но позже они полностью приходили в себя, и им было не так больно.

Не задумываясь, Лин Жань посчитал, что полностью поправить шею Лю Сишаню невозможно.

Вместо полного восстановления лучше уменьшить боль в шейном отделе позвоночника в текущем положении.

Лин Жань подумал об этом, и, немного надавив пальцами, сначала расслабил мышцы, а затем потянул связки, удерживая их.

Старик в инвалидной коляске быстро и комфортно закрыл глаза.

Движения Лин Жаня были чрезвычайно легкие, без использования методов вытягивания и вращения, он использовал только метод втирания, чтобы расслабить мышцы шеи для старика и изменить баланс сил для него.

Старик стал вялым, Лин Ран тер ему шею в течение двух минут, после чего он заснул прямо там.

Лин Жань молча наблюдал за тем, как выполнение задач системы быстро увеличивалось до количества времени, эквивалентного снятию боли в шейном отделе позвоночника за полмесяца ...

Лин Жань мягко отпустил руку. В этот момент старик резко открыл глаза и закричал:

- Убей!

Лин Жань испугался, но старики вокруг него тоже вскрикнули, но вскоре толпа снова замолчала.

Старик уставился вперед, медленно откинувшись назад на стул, он слегка задыхался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 131**

Глава 131: Что вы можете сделать

Вечером месторасположение Лин Жаня с массажами было перенесено в лазарет, чтобы всех не продуло ветром.

Размер лазарета был сравним с размером лазарета в клинике Сягуоу, принадлежащей семье Лин, и его можно было использовать как для аппаратов светотерапии, так и для диализа. Небольшой процедурный кабинет мог быть использован как для инъекций, так и для бестеневого света, чтобы справиться с простыми ранами.

Лин Жань просто позволял людям лежать на лечебных кроватях рядом друг с другом. После того, как один массаж был закончен, можно было сразу начинать другой массаж, что сэкономило немного времени.

Экономию времени отображала и система, следящая за ходом выполнения задач.

Лин Жань наблюдал за отображением заданий во время своих манипуляций, и ему легко было определить, насколько был эффективен выбранный им массаж.

В качестве техники массажа шеи на уровне мастера, он мог облегчить боль пациента на 40 часов, просто нажав на определенную точку. Более того, здесь были довольно строгие ограничения по сроку обезболивания. Если бы использовать расчет, как при стандартном массаже, то можно сказать, что облегчение боли распространялось на пятьдесят-шестьдесят часов.

Чтобы выполнить 10000-часовое задание, нужно было 250 людям сделать случайный массаж, тратя на каждый в среднем три минуты, что всего составляет 750 минут, то есть - около 13 часов.

Лин Жань, безусловно, не был удовлетворен этим.

После небольшого накопления опыта Лин Жань начал сознательно менять план массажа.

Силу надавливания, выбор различных массажных приемов, таких как постукивание, растирание и толкание, баланс статического и динамического равновесия и т.д. - все это могло в разной степени улучшить эффект от массажа.

Это та часть, на которую Лин Жань обращал внимание с технической точки зрения.

С другой стороны, очень важно было использовать разные планы массажа для разных пациентов.

Например, эффект массажа для стариков Красной Армии был очень хорошим, а время действия обезболивания достигало 370 часов, что означает, что было принято более подходящее решение в соответствии с местными условиями. С другой стороны, болезнь шеи у стариков Красной Армии более симптоматична.

Лин Жань ухватился за эту возможность накапливать опыт, обдумывая и применяя его.

Для него это был совершенно новый опыт.

Хирурги не всегда хорошо приспосабливаются к местным условиям.

Например, наложение шва по методу «Танга» не зависело от специфики сухожилия и руки. Это очень продуманный и грубый шов, максимально закрепленный.

Часто при обычных хирургических процедурах хирурги учитывают особенности различных людей, но их целью при рассмотрении особенностей является классификация людей, как можно более обобщающая ситуацию.

При массажах подход иной.

Каждый массаж может быть разным, что предъявляет повышенные требования к оператору.

Лин Жань теперь полностью понял, почему он только что получил мастер-класс по массажу шейного отдела позвоночника и уже вошел в число 50 лучших в стране. Такая техника слишком неэффективна, чтобы ее можно было освоить, а эффект слишком слаб.

Ведь, спасение жизней намного важнее, чем просто избавить человека на несколько десятков часов от страданий.

Зарплата врача при этом та же самая.

В ближайшие годы высококлассных врачей всегда будет не хватать.

Не говоря уже о чем-то другом, например, после операции при одном и том же типе рака, у некоторых пациентов была пятилетняя выживаемость, а у кого-то - десятилетняя или двадцатилетняя выживаемость. Это огромная разница.

Мощный хирург имеет шанс в более 50% случаев помочь пациенту прожить 5 лет, и возможность 20% - прожить 10 или 20 лет, это уже зависит от образа жизни.

Но неважно, с какой точки зрения, быть хирургом - более подходящий выбор.

Лин Жань растянул позвоночник в пояснице и продолжил массаж.

Для него не нужно было фокусироваться на рентабельности. Самое интересное - это хирургия и совершенствование технологий.

«Динь».

До того, как все сотрудники успели пройти массаж, выполнение ограниченного по времени задания достигло 10070/10000.

- Подождите, я попью.

Лин Жань не пил много воды целый день. Он взял чашку и захотел выпить все на одном дыхании.

Но выпил всего 100 мл. Увлажнив горло, Лин Жань дождался случайной выборки системы по технологии.

Система не заставляла его долго ждать, выскочила белая папка.

Лин Жань дважды щелкнул и увидел великолепную новую книгу навыков:

«Приобретение навыка работы с ветвью позвоночника, сухожилиями. Остеопатия (Мастер)».

- Итак, сначала был шейный отдел позвоночника, а теперь - позвоночник, это уже явно не случайность.

Лин Жань спросил систему. Но система молчала.

- Задача все та же.

Лин Жань снова это подтвердил, хотя это не имело значения.

Не смотря ни на что, для этого нужен уровень мастера.

Если практиковать самостоятельно, если пока не прикоснешься к десяткам миллионов шейных позвонков, этот уровень, безусловно, будет недоступен. И даже если удастся прикоснуться к миллионам шейных позвонков, не возможно достичь мастер-уровня.

Лин Жань также регулировал свою технику в соответствии с прогрессом задачи. Если нет систематического массажа, от поступления к специализации, затем от специализации к крупным событиям, то действительно сложно сказать, как пройти этот путь.

Маленькая девушка, у которой из-за постоянного чтения развился спондилёз шеи, изначально стеснялась, пока лежала на лечебной кровати.

- Помочь тебе и сделать еще один массаж шеи? - спросила Лин Жань.

- Это возможно?

Она спросила это с надеждой в голосе.

- Конечно.

Лин Жань сказал это с щелчком руками и слегка их болтая. Девушка вздохнула.

Сразу же после этого, рука Лин Жаня соскользнула с ее шеи.

Девушка была напряжена и внезапно подумала: «А что, если доктору Лину не понравилась моя фигура? Что если доктор Лин думает, что я «легкого поведения»? Почему доктор Лин делает мне массаж спины? Доктор Лин, кажется, живет в комнате один. Я давала ему ключ от его комнаты. Я могу скопировать карточку палаты. Что мне теперь делать?»

- Расслабьтесь.

Когда Лин Жань это сказал, он щелкнул рукой по месту под шеей.

Девушка естественно выдохнула, и на некоторое время почувствовала новую освежающую легкость дыхания. Это было больно и приятно, и легко, и нервно.

Она нервничала, но хотела еще.

- Еп.....Вууууу...

Девушка издала странный носовой звук.

Ее разум был смущен от мыслей, что большая рука Лин Жаня танцевала на ее спине. Она просто продолжала укреплять свою волю: она не могла закричать в полный голос.

- О... грязный...

Носовой голос девушки чуть не перешел в крик.

- Готово.

Лин Жань отбросил свое белое полотенце и вздохнул.

Массаж спины был немного более трудоемкий, чем массаж шеи.

Однако, с точки зрения Лин Жаня, вместо того, чтобы думать, что это физическое истощение, лучше думать, что это физическое упражнение...

Если он можете делать массаж днем и ночью, не уставая, если в один прекрасный день и ночь он будет накладывать швы, то его организм не сможет настойчиво сопротивляться.

Печень, но есть печень надо каждый день.

Если еще раз посмотреть на подсказку задания системы, то обновленный уровень выполнения стал 10185/10000.

По сравнению с предыдущим, он эквивалентен снятию боли за 115 часов, то есть менее чем за 5 дней.

Учитывая, что манипуляции с позвоночником занимают больше времени, эффективность не слишком высока.

Но... Лин Жань посмотрел на небо и подумал, что это довольно хорошо.

В вечернее время там осталось только несколько десятков сотрудников. Вместо того, чтобы преследовать количество, лучше преследовать качество.

- Далее я буду делать массаж шейного отдела позвоночника и позвоночника одновременно. Если захочу, могу отдохнуть прямо в медицинском кабинете, и буду делать массаж через какое-то время снова.

Лин Жань сразу объявил о своем решении.

- Доктор Лин, вы не спите?

Те, кто ждал массажа, чувствовали себя странно. Он делал массаж людям, ему не платили ни цента, и он не спал всю ночь. Какой же у него план?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 132**

Глава 132: Чистильщик картофеля

Сразу после 10 вечера Лин Жань зарядился порцией энергии, выпил один энергетический напиток.

Его ежедневное обычное время, чтобы лечь спать - девять часов вечера. Это если все операции прошли гладко. Если он рано уходил с работы, то его время отхода ко сну могло быть в восемь вечера. Сейчас было десять часов, и Лин Жань уже хотел отдохнуть.

Но в медицинской комнате люди ждали массажа. Чтобы не уснуть, Лин Жань выпил энергетический напиток.

Лин Жань очень неохотно это делал. Несмотря на то, что сегодня он получил 3 сердечных благодарности и 3 энергетических заряда – он не хотел расходовать полученное.

Лин Жань очень горевал, если ему приходилось потреблять энергетический напиток.

По сравнению с массажем шеи, массаж позвоночника требовал использование большого количества физической силы, особенно при массаже с растиранием, которое особенно трудоемко в применении.

Если пациент был с большой спиной, будет еще труднее добиться результата.

Несмотря на то, что Лин Жань обладал технологией мастер-уровня, он использовал стандартные методы работы, чтобы не заставить себя сдуться, но при этом он неизбежно тратил время.

Массаж шеи можно сделать за две-три минуты, а для массажа спины требуется 10 минут.

То есть, ночью много времени и мало людей. Лин Жань просто удерживал уровень выполнения задания и не останавливался до тех пор, пока число больше не переставало расти. Таким образом, длительный массаж мог занять 30 минут, что действительно круто.

- Доктор Лин, уже так поздно, вы тоже можете отдохнуть.

Медсестра в медицинской палате не смогла удержаться и решила проявить инициативу.

Несколько человек все еще бодрствовали и играли в мобильные телефоны, и также согласились с ее предложением.

Лин Жань посмотрел на часы и сказал:

- Так как уже час ночи, а работать еще несколько часов, то есть до утра, так что сон уже не имеет значения, ты сначала отдохни, я разбужу тебя, когда захочу тебе сделать массаж.

У медсестры закружилась голова, и она сказала:

- Так неудобно просыпаться после того, как заснул.

Лин Жань отмахнулся и сказал, что дежурный врач в больнице уснул, когда можно было поспать, а затем легко проснулся, чтобы закончить работу.

По крайней мере, так происходит с большинством дежурных врачей. Его опыт работы на дежурстве невелик, но он также к такому был психологически подготовлен.

Впрочем, массы, которые ждут массажа, в конце концов, всего лишь мирные жители, и от них нельзя просить слишком многого.

Лин Жань немного подумал и сказал:

- Ничего страшного, вы, ребята, спите в своей одеждой, я не усну, просто сделайте это, пока ждете, когда придет ваша очередь, ладно?

Это не такая уж большая трата времени, он не потратит много энергии, и не хочет останавливаться и не делать массаж.

Толпа была смущена:

- Это слишком тяжело для тебя.

- Да, ты тоже можешь отдохнуть немного.

- Я не привыкла спать в одежде.

- Ты такой милый.

Все просто чувствовали, что Лин Жань серьезно относится к вещам, и никто из них не думал ничего плохого.

Даже присутствующие молодые девушки не беспокоились о том, что доктор Лин воспользуется моментом.

Если такой человек, как доктор Лин, хочет воспользоваться своими преимуществами, зачем ему искать проблемы на свою голову?

Лин Жань настаивал, так как некоторые люди были очень сонные.

Вскоре после этого люди, которые не спали всю ночь, играя в мобильные телефоны, продолжали играть в мобильные телефоны, а остальные засыпали на кровати в медицинском кабинете.

В таком учреждении, как дом престарелых, имеется широкий спектр медицинских кабинетов. Дом престарелых «Байсйтан» имеет различные конфигурации. Ночью люди здесь часто спят на инфузионной кровати.

Лин Жань выглядел как чистильщик картошки. После окончания одного массажа он планировал нового человека.

Поскольку время массажа каждого человека было значительно увеличено, и время снятия боли также было продлено до более чем 100 часов, Лин Жань предположил, что время массажа шеи и позвоночника должно рассчитываться отдельно.

На снятие боли должно уйти более 150 часов, но некоторые шейные отделы позвоночника и сам позвоночник были не в очень хорошем состоянии. Время на снятие боли может составить более 150 часов, то есть более шести дней.

Если учесть легкую боль, которую можно игнорировать, то следующие полмесяца пациент будет жить в комфортном состоянии.

На самом деле, большинство взрослых людей после 30 лет имеют разную степень сжатия позвоночника и шейного отдела позвоночника. Это определяется образом жизни и строением тела современных людей.

Эволюция за миллионы создала первое в мире преимущество выживания для человека, особенно для гибких верхних конечностей, ладоней и пальцев, что создало условия для изобретения и применения метательного оружия, тем самым сохранив преимущество возможностей мозга и дав цивилизации возможность изгнать дикарей.

Однако эволюция тех лет действительно не подготовила человека, который раньше постоянно растягивал свое тело и бросал копья, к тому, что ему придется сесть на стул и стучать по клавиатуре.

Другими словами, продолжительность жизни современного человека действительно слишком велика. До тех пор, пока существа будут размножаться, эволюция будет регулировать продолжительность их жизни.

Современные люди могут дожить до того возраста, когда их фертильность ухудшится. По сравнению с биосферой, они будут определенно стары, и проблемы с их частями тела почти неизбежны.

Если считать человека автомобилем, то работа хирурга эквивалентна замене запчастей или ремонту деталей. Врачи эквивалентны управлению масляным балансом и телесными структурами. Массаж может только придать деталям правильное положение и отрегулировать их зазоры.

Конечно, для автомобилей, которые имеют хорошие детали и не имеют серьезных проблем с такими системами, как масло и электричество, очень удобно иметь возможность регулировать положение деталей.

Если автомобиль может быть хорошо организован, это еще более приятно.

Лин Жань «чистил картофель» до утра следующего дня и получил восемь сундуков с сокровищами сердечной благодарности.

Одна сердечная благодарность за каждые два массажа. Это удивило Лин Жаня, который проводил обычно осмотр в 3 часа утра, и сердечных благодарностей он вообще не получал, а за массаж в 3 утра он получил много «искренних благодарностей» ...

В то же время, общий период снятия боли взлетел до небес, что позволило Лин Жаню получить новый навык от системы: массаж головы (мастер-уровень).

За накопленное время более 20 000 часов он заслужил получить навык по массажу головы. Лин Жань считал, что он будет настойчив еще один день. Он ждал завтрашнего дня...Точнее, уже сегодня и до вечера. Даже если «картофеля» для «чистки» будет меньше, можно изменить время действия обезболивания.

Немного жаль, что очень трудно увеличить общее количество массажей.

Эффект повторного массажа хорош, он может быть не хуже первого, но первый по-прежнему трудно превзойти. Вместо этого можно перейти на новую часть тела - массаж головы, хотя некоторые пожилые люди не успели насладиться массажем спины, хотя от него может быть немного больше боли, зато хорошо снимается напряжение.

Пока Лин Жань размышлял, он услышал, как в дверь консультационной комнаты дважды нежно позвонили:

- Входите.

Лин Жань пошевелился и прикрыл «картошку» тонким одеялом, которая перевернулась и сразу же захрапела.

- Доктор Лин.

Медсестра вошла на цыпочках, и когда она увидела Лин Жаня, она улыбнулась и сказала:

- Доктор Лин, я принесла вам завтрак пораньше. Ешьте, пока горячо. Вы ничего не ели всю ночь. У вас там пусто.

Лин Жань коснулся своего живота и захихикал:

- Все в порядке, я займусь этим.

- Если не спать всю ночь и испытывать физические нагрузки, это будет плохо для тела.

Девушка разложила завтрак на столе.

Тут был суп с соевым молоком, тофу-мозг и рисовый отвар, сушеные костяшки с длинными костяшками, коричневые булочки с сахаром, вегетарианские пироги и суповые пирожки, а также морковные лоскутки, маринованные огурцы, чайные яйца и жареные во фритюре грибы шиитаке.

- Я не знаю, что вы любите есть. Я просто взяла немного. В кафетерии есть еще лапша, но она не очень вкусная. Если вы хотите ее поесть...

- Нет, я могу использовать соевое молоко.

Лин Жань был очень рад. Во время разговора он вымыл руки гелем на спирту, а затем взял оладьи длинными пальцами и съел их с соевым молоком.

Весь вечер массажа не уступал по нагрузке операциям с использованием метода «Танга» в течение десяти часов. В операционной Юнь Хуа у Лин Жаня была еда: свиная лапка, каша, говядина, куриная лапка, куриные крылышки, утиные крылышки и грибы, кукуруза и другие продукты питания.

С другой стороны, Лин Жань очень рано научился не отказываться от подарков молодых девушек. Особенно, от такого маленького подарка, который ему был действительно нужен. Отказываясь, можно было бы увидеть только плачущее лицо. Уговоры тут не действуют, а проповедь бесполезна, лучше воспринимать все как должное.

- Это стоило тебе денег?

Лин Жань вежливо спросил, соответствуя стандартам разговора, выпил соевое молоко и взял тофу-мозг.

- Я сказала, что это для вас на завтрак. Тетя в кафетерии не взяла денег, а также сказала, что хотела бы поблагодарить вас.

Мейзил улыбнулась и протянула стальную ложку, сказав немного застенчиво:

- Там выдали пластмассовую ложку, а эта ложка - моя собственная. Она была горячей.

- Спасибо.

Лин Жань естественным образом взял ложку. По его опыту девушки готовили все продуманно, чтобы избежать неожиданных ситуаций.

Дополнением к тофу-мозгу были вегетарианский пирог, половина коричневой сахарной булочки, одно яйцо и несколько гарниров. Лин Жань, наконец, наелся и почувствовал, что сможет побороться еще в 300 раундах.

«Бум».

Доктор Чжоу открыл дверь и вошел:

- Лин Жань, как ты попал в клинику?

В одно мгновение доктор Чжоу увидел смутившуюся девушку и почувствовал себя немного неловко:

- Извини, я не ожидала, что ты будешь внутри не один.

- Доктор Лин, я приду и соберу посуду позже.

Девушка выбежала нервно и застенчиво, ее словно сдуло ветром. Выйдя, она разозлилась и подумала: «Чего я боюсь? Лучше бы меня неправильно поняли...»

Только в полдень девушка снова нашла возможность, и с волнением пришла к Лин Жаню с талоном на питание, и обнаружила, что доктор из больницы Юнь Хуа, из-за которого она утром убежала, уже собирает вещи.

- Вы возвращаетесь?

Девушка вдруг разволновалась, ее глаза мгновенно затуманились.

- Да, поедем, когда будем готовы.

Доктор Чжоу бессердечно улыбнулся:

- Что не говорите, но обстановка в вашем санатории действительно хорошая. Если бы у меня был выбор, я бы очень хотел работать в санатории...

- Где доктор Лин?

Девушка промурлыкала губами, что сделало ее более милой.

Врач-ординатор Чжоу посмотрел на нее и сказал:

- Все еще делает массаж в консультационной комнате, он сказал, что это было....

Девушка повернулась и побежала очень быстро...

Заглянув в кабинет, она увидела, что Лин Жань натирает голову старику, и старик с комфортом мычит. Два его рыбьих глаза сжались, как маленькие щелочки.

Девушка подождала, пока ее дыхание станет ровным, и увидела, что Лин Жань пересаживается на следующую лечебную кровать и начинает массировать шейный отдел позвоночника у старушки, которой он сказал:

- Не пользуйтесь массажем слишком часто. После этого вы сможете на некоторое время расслабиться. Нужно поддерживать себя умеренным количеством физических упражнений, что позволит вам себя хорошо чувствовать значительное время, а если вы почувствуете себя некомфортно, вы можете прийти в больницу Юнь Хуа, чтобы найти меня.

Лин Жань считал, что, так как он не бывал обычно в операционной весь день, и всегда был перерыв посередине дня, когда он занимался фитнесом, то в это время можно делать массаж нескольким людям.

В это время старик и старушка в смотровой восхваляли Лин Жаня:

- Парень хорош в технике массажа, и как человек.

- Редко бывает, когда встречаешь такого внимательного юношу.

- Я слышал, что он не спал прошлой ночью? Так не пойдёт. Хорошо, что он делает массаж для всех, но надо заботиться о себе.

Девушка смотрела придирчиво и серьезно. Лин Жань не деформировал свои движения из-за постоянной работы. Она не могла удержаться от слез, всплывающих на ее глазах. Она не могла не думать о «Джоне Кристофере» Роланда: «Жизнь некоторых людей похожа на тихое озеро, некоторых - на бесконечное небо с белыми облаками, некоторых - на богатые и плодородные равнины, некоторых - на прерывистые вершины...» Лин Жань принадлежал миру...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Velikij-Doktor-Lin-Zhan/

 Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

 Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Друзья, если Вам понравилась книга, и работа нашей команды по созданию электронной книги**

**Поддержите Нас символической оплатой, даже если это будет 0.1$ / 1RUB или кликните на рекламу на сайте.**

**Нам будет очень приятно осознавать, что проделанная работа принесла Вам пользу, и наша команда старались не зря.**

**Поблагодарить авторов и команду. (ссылка на раздел поддержать проект https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/)**