|  |  |
| --- | --- |
| 001 | Đặc điểm giải phẫu miệng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ |
|  | Miệng lớn, lưỡi tương đối lớn, có nhiều nang tân và gai lưỡi |
|  | Niêm mạc miệng dày, có nhiều huyết quản |
| \* | Cơ môi phát triển mạnh |
|  | Bình thường răng trẻ mọc vào tháng thứ 8, 36 tháng mọc đủ răng sữa |
| End |  |
| 002 | Đặc điểm sinh lý miệng trẻ em |
| \* | Tuyến nước bọt của trẻ sơ sinh còn ở trạng thái phôi thai. |
|  | Trẻ 5-6 tháng tuổi tuyến nước bọt mới phát triển hoàn toàn |
|  | Men tiêu hoá Amylaza hoạt ngay từ thời kỳ sơ sinh, hoạt tính của men rất tốt |
|  | Trẻ nhỏ dưới 3 tháng có thể tiêu hoá nhiều tinh bột. |
| End |  |
| 003 | Đường kính lòng thực quản |
|  | Sơ sinh 3-4 mm |
| \* | 1 tuổi 9 mm |
|  | 2 tuổi 12 mm |
|  | 6-12 tuổi 15 mm |
| End |  |
| 004 | Đặc điểm hình thái dạ dày trẻ em. |
|  | Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dạ dày đứng dọc |
|  | Khi trẻ biết đi dạ dày nằm nằm ngang |
| \* | Trẻ bình thường, vị trí tâm vị ở bên trái tương ứng với đốt sống 11 |
|  | Lớp cơ dạ dày ở trẻ nhỏ phát triển tốt, nhất là cơ thắt tâm vị |
| End |  |
| 005 | Đặc điểm sinh lý của dạ dày |
|  | Các tuyến tiêu hoá của dạ dày phát triển đầy đủ |
| \* | Trẻ sơ sinh chức năng bài tiết của dạ dày còn yếu |
|  | Bài tiết của dạ dày không tăng theo lứa tuổi |
|  | Độ toan dịch vị trong thời kỳ bú mẹ cao |
| End |  |
| 006 | Các men tiêu hoá tại dạ dày |
| \* | Pepsin biến Protit thành Albumin và Peptol |
|  | Lipase giống với Lipase ở dịch tuỵ, tác dụng với các loại mỡ |
|  | Labferment tiêu hoá Casein của sữa bò |
|  | Trẻ nhỏ, sự bài tiết Pepsin dạ dày rất mạnh |
| End |  |
| 007 | Chiều dài ruột |
| \* | So với chiều dài cơ thể, ruột trẻ em tương đối dài hơn người lớn |
|  | Chiều dài ruột trẻ 6 tháng tuổi gấp 7 lần chiều dài cơ thể |
|  | Chiều dài ruột người lớn gấp 3 lần chiều dài cơ thể |
|  | Công thức tính chiều dài ruột : Xcm = chiều cao ngồi 🞨 15 lần |
| End |  |
| 008 | Điểm đặc biệt của giải phẫu ruột |
| \* | Ruột thừa ở trẻ dưới 1 tuổi thường nằm sau manh tràng |
|  | Đại tràng Sigma của trẻ em tương đối dài, thẳng hơn người lớn |
|  | Trực tràng trẻ dưới 1 tuổi tương đối dài, lớp cơ niêm mạc và hạ niêm mạc dính vào nhau rất chặt |
|  | Mạc treo ruột ngắn, nên trẻ dễ lồng ruột, xoắn ruột |
| End |  |
| 009 | Đặc điểm sinh lý của gan và túi mật |
|  | Kích thước tế bào gan nhỏ, được kiện toàn về chức năng. |
|  | Gan trẻ nhỏ dễ bị phản ứng khi mắc bệnh nhiễm khuẩn máu hay nhiễm độc |
| \* | Mật được bài tiết ngay từ tháng thứ 5, thứ 6 thời kỳ bào thai |
|  | Mật trẻ em chứa nhiều axit mật |
| End |  |
| 010 | Đặc điểm giải phẫu miệng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ |
|  | Miệng lớn, lưỡi tương đối lớn, có nhiều nang tân và gai lưỡi |
|  | Niêm mạc miệng dày, có nhiều huyết quản |
| \* | Cơ môi phát triển mạnh |
|  | Bình thường răng trẻ mọc vào tháng thứ 8, 36 tháng mọc đủ răng sữa |
| End |  |
| 011 | Đặc điểm sinh lý miệng trẻ em |
| \* | Tuyến nước bọt của trẻ sơ sinh còn ở trạng thái phôi thai. |
|  | Trẻ 5-6 tháng tuổi tuyến nước bọt mới phát triển hoàn toàn |
|  | Men tiêu hoá Amylaza hoạt ngay từ thời kỳ sơ sinh, hoạt tính của men rất tốt |
|  | Trẻ nhỏ dưới 3 tháng có thể tiêu hoá nhiều tinh bột. |
| End |  |
| 012 | Chiều dài thực quản trẻ em |
|  | 1 tuổi 10 cm |
|  | 5 tuổi 18 cm |
|  | 15 tuổi 35 cm |
| \* | Tính khoảng cách từ răng cửa dưới đến tâm vị = 1/5 chiều dài cơ thể + 6,3 cm |
| End |  |
| 013 | Đường kính lòng thực quản |
|  | Sơ sinh 3-4 mm |
| \* | 1 tuổi 9 mm |
|  | 2 tuổi 12 mm |
|  | 6-12 tuổi 15 mm |
| End |  |
| 014 | Đặc điểm hình thái dạ dày trẻ em. |
|  | Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dạ dày đứng dọc |
|  | Khi trẻ biết đi dạ dày nằm nằm ngang |
| \* | Trẻ bình thường, vị trí tâm vị ở bên trái tương ứng với đốt sống 11 |
|  | Lớp cơ dạ dày ở trẻ nhỏ phát triển tốt, nhất là cơ thắt tâm vị |
| End |  |
| 015 | Đặc điểm sinh lý của dạ dày |
|  | Các tuyến tiêu hoá của dạ dày phát triển đầy đủ |
| \* | Trẻ sơ sinh chức năng bài tiết của dạ dày còn yếu |
|  | Bài tiết của dạ dày không tăng theo lứa tuổi |
|  | Độ toan dịch vị trong thời kỳ bú mẹ cao |
| End |  |
| 016 | Các men tiêu hoá tại dạ dày |
| \* | Pepsin biến Protit thành Albumin và Peptol |
|  | Lipase giống với Lipase ở dịch tuỵ, tác dụng với các loại mỡ |
|  | Labferment tiêu hoá Casein của sữa bò |
|  | Trẻ nhỏ, sự bài tiết Pepsin dạ dày rất mạnh |
| End |  |
| 017 | Chiều dài ruột |
| \* | So với chiều dài cơ thể, ruột trẻ em tương đối dài hơn người lớn |
|  | Chiều dài ruột trẻ 6 tháng tuổi gấp 7 lần chiều dài cơ thể |
|  | Chiều dài ruột người lớn gấp 3 lần chiều dài cơ thể |
|  | Công thức tính chiều dài ruột : Xcm = chiều cao ngồi 🞨 15 lần |
| End |  |
| 018 | Điểm đặc biệt của giải phẫu ruột |
| \* | Ruột thừa ở trẻ dưới 1 tuổi thường nằm sau manh tràng |
|  | Đại tràng Sigma của trẻ em tương đối dài, thẳng hơn người lớn |
|  | Trực tràng trẻ dưới 1 tuổi tương đối dài, lớp cơ niêm mạc và hạ niêm mạc dính vào nhau rất chặt |
|  | Mạc treo ruột ngắn, nên trẻ dễ lồng ruột, xoắn ruột |
| End |  |
| 019 | Đặc điểm sinh lý của gan và túi mật |
|  | Kích thước tế bào gan nhỏ, được kiện toàn về chức năng. |
|  | Gan trẻ nhỏ dễ bị phản ứng khi mắc bệnh nhiễm khuẩn máu hay nhiễm độc |
| \* | Mật được bài tiết ngay từ tháng thứ 5, thứ 6 thời kỳ bào thai |
|  | Mật trẻ em chứa nhiều axit mật |
| End |  |