|  |  |
| --- | --- |
| 001 | Tìm ý **không phù hợp** với đặc điểm máu ngoại vi trẻ để non. |
| \* | Lượng hồng cầu cao hơn trẻ đủ tháng |
|  | Có nhiều hồng cầu to, hồng cầu non ra máu ngoại vi. |
|  | Số lượng huyết cầu tố giảm hơn trẻ đủ tháng. |
|  | Số lượng bạch cầu giảm. |
| End |  |
| 002 | Sự tạo máu trong thời kỳ bào thai bắt đầu từ: |
|  | Cuối tuần thứ 1. |
|  | Cuối tuần thứ 2 |
| \* | Cuối tuần thứ 3 |
|  | Cuối tuần thứ 5 |
| End |  |
| 003 | Cơ quan tạo máu sớm nhất trong thời kỳ bào thai là: |
|  | Tuỷ xương |
| \* | Gan |
|  | Hệ thống bạch huyết |
|  | Túi noãn hoàng |
| End |  |
| 004 | Tuỷ xương bắt đầu tạo máu từ tháng tháng thứ : |
|  | Tháng thứ 1 |
|  | Tháng thứ 2 |
|  | Tháng thứ 3 |
| \* | Tháng thứ 4 |
| End |  |
| 005 | Tỷ lệ bạch cầu Lympho ở máu ngoại biên cao nhất ở lứa tuổi: |
|  | 0-5 ngày |
|  | 5-10 ngày |
| \* | 9-10 tháng |
|  | 5-7 tuổi |
| End |  |
| 006 | Tỷ lệ bạch cầu trung tính ở máu ngoại biên thấp nhất ở lứa tuổi: |
|  | 0-5 ngày |
|  | 5-10 ngày |
| \* | 9-10 tháng |
|  | 5-7 tuổi |
| End |  |
| 007 | Số lượng tiểu cầu ở trẻ sơ sinh đủ tháng khoẻ mạnh giao động từ: |
|  | 80- 110 G/l |
|  | 90-120 G/l |
| \* | 100-400 G/l |
|  | 110-500 G/l |
| End |  |
| 008 | Số lượng Hb ở trẻ sơ sinh trong những ngày đầu sau đẻ là: |
|  | 130-140 g/l |
|  | 150-160 g/l |
| \* | 170-180 g/l |
|  | 180-190 g/l |
| End |  |
| 009 | Số lượng hồng cầu trong máu của trẻ sơ sinh đủ tháng, khoẻ mạnh là: |
|  | 3,5-4 T/l |
| \* | 4,5-6 T/l |
|  | 5-6,5 T/l |
|  | 5,5 – 7 T/l |
| End |  |
| 010 | Lách bắt đầu tham gia sự tạo máu vào |
|  | Tháng thứ 4 của thời kỳ bào thai |
|  | Tháng thứ 5 của thời kỳ bào thai |
|  | Tháng thứ 6 của thời kỳ bào thai |
| \* | Tháng thứ 7 của thời kỳ bào thai |
| End |  |
| 011 | Trong quá trình tạo máu lách chủ yếu tạo ra |
|  | Tế bào hồng cầu |
| \* | Tế bào bạch cầu lympho |
|  | Tế bào bạch cầu mono |
|  | Tế bào tiểu cầu |
| End |  |
| 012 | Hoạt động tạo máu ở trẻ lớn được hiện chủ yếu ở |
| \* | Xương sườn và xương cột sống |
|  | Xương chậu và xương đùi |
|  | Xương cột sống và xương cánh tay |
|  | Các xương dài: xương cánh tay, xương đùi, xương chày, … |
| End |  |