**ĐẠI CƯƠNG U NÃO**

*Nguồn: silde*

1. **Chọn ý sai về u neuron thần kinh medulloblstoma**
2. u ác tính ở trẻ em
3. Mọc từ thùy giun
4. Có thể lan qua đường dịch não tủy
5. Không thâm nhiễm, phát triển chậm
6. **U màng não, chọn ý sai**
7. Xuất phát từ màng nhện
8. Thường gây thâm nhiễm hơn là chèn ép
9. Có thể thấy ở đỉnh hoặc nền sọ
10. Phần lớn là lành tính
11. **U từ tế bào Schawn, chọn ý đúng**
12. Thâm nhiễm mạnh
13. Phát triển rất nhanh
14. Thường găp u dây 2,5,8
15. Thường gặp ở trẻ em
16. **U tuyến yên, chọn đúng**
17. Hiếm, phần lớn ác tính
18. Gây rối loạn nội tiết
19. Thường là u biểu mô tuyến lành tính
20. Chứa các tổ chức rất biệt hóa
21. **Các hiện tượng sinh bệnh học của u não, chọn đúng nhất**
22. Tắc nghẽn lưu thông dịch não tủy
23. Phù não
24. Khối choán chỗ
25. Thoát vị não
26. Tất cả đúng
27. Không phải tất cả đúng
28. **1 ngày đám rối mạch mạc tiết bao nhiêu dịch não tủy**
29. khoảng 300m
30. Khoảng 500ml
31. Khoảng 1000ml
32. Khoảng 1500-2000ml
33. **Có 3 loại phù não chính là, chọn sai**
34. Phù não do vận mạch
35. Phù não do tắc nghẽn
36. Phù não tế bào
37. Phù não trung gian
38. **Có mấy vị trí thoát vị não chính**
39. 3
40. 4
41. 5
42. 6
43. **Loại thoát vị gây bệnh cảnh nặng nề như mê, cứng gáy, rối loạn hô hấp là**
44. Thoát vị dưới liềm
45. Thoát vị cạnh lều tiểu não
46. Thoát vị qua trung tâm lều
47. Thoát vị qua lỗ chẩm
48. **Thoát vị qua trung tâm lều thường biểu hiện, trừ**
49. Rối loạn tri giác
50. Đái nhạt
51. Đồng tử co rồi giãn
52. Rối loạn hô hấp
53. **Chẩn đoán lâm sàng u não thường dựa vào 2 bệnh cảnh chính là**
54. Động kinh và Liệt nửa người
55. Rối loạn ngôn ngữ và vận động
56. Hội chứng tăng áp lực nội sọ và động kinh
57. Hộ chứng tăng áp lực nội sọ và liệt dây thần kinh
58. **Khoảng bao nhiêu bệnh nhân u não bị động kinh**
59. 20%
60. 30%
61. 40%
62. 50%
63. **Dấu hiệu nào không thuộc hội chứng tăng áp lực nội sọ**
64. Đau đầu tăng vào buổi sáng
65. Nôn và buồn nôn
66. Ngủ gà
67. Mất phối hợp động tác
68. Mờ mắt, nhìn đôi
69. Thóp phồng ở trẻ em
70. bán manh đồng danh
71. **U naõ vùng trán thường gây triệu chứng, chọn sai**
72. Yếu nửa người bên đối diện
73. Thay đổi tính cách
74. Bán manh đồng danh
75. Rối loạn nội tiết
76. **u vùng thái dương thường gây triệu chứng, chọn sai**
77. Nói khó
78. Mất thị lực đồng danh ¼ trên
79. Mất phối hợp động tác
80. Tất cả đều đúng
81. **Hội chứng mất phối hợp động tác thường gặp ở**
82. U vùng trán
83. U thể trai
84. U vùng đỉnh
85. U vùng thái dương
86. **u vùng đỉnh không gây triệu chứng**
87. rối loạn nội tiết
88. Lẫn lộn phải trái
89. Rối loạn cảm giác
90. Mất thị lực đồng danh ¼ trên
91. **Với các u não ở hố sau, chọn ý sai**
92. U tiểu não gây mất điều hòa vận động
93. Tổn thương dây thần kinh sọ từ 8-12
94. Có dấu hiệu nystamus nếu u thân não
95. có thể tổn thương tháp, rối loạn tri giác
96. **Chụp XQ có thể thấy hình ảnh sau, trừ**
97. Vôi hóa trong sọ
98. Loãng xương sọ
99. Dấu ấn ngón tay
100. Phù não
101. **Chụp CT- scanner sọ trong chẩn đoán u não có thể thấy, chọn sai**
102. Vị trí, kích thước , tỷ trọng, mức độ ngấm thuốc của u
103. Phù não xung quanh
104. Dấu hiệu choán chỗ
105. Ảnh hưởng xương liền kề
106. Tình trạng tưới máu u
107. Tất cả đều đúng
108. **Mục đích của điều trị ngoại khoa là, trừ**
109. Sinh thiết
110. Lấy bỏ 1 phần u phối hợp với các phương pháp khác
111. Lấy u toàn bộ
112. Giải quyết biến chứng
113. **Điều trị nội trước và sau mổ bao gồm, trừ**
114. Corticoide
115. Bù dịch duy trì tuần hoàn ổn định
116. Lợi tiểu
117. Chống động kinh
118. **Các biến chứng sau mổ gồm:**
119. Phù não
120. Chảy máu
121. Viêm màng não
122. Dò dịch não tủy
123. Tất cả các đáp án trên
124. **Điều trị tia xạ trong u não, chọn đáp án sai**
125. Hiệu quả phụ thuộc vào tổng liều và thời gian điều trị
126. Các phương pháp hiện nay nhằm đạt liều cao nhất với vùng bệnh lý nhưng ít gây tổn hại đến vùng não lành
127. Thường không sử dụng cho u lành
128. Có Hiệu quả đặc biệt với 1 số u nhưu Glioblastoma, astrocytoma, medulloblastoma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | B |  | C |  | BC |  | E |  | B |
|  | B |  | B |  | D |  | D |  | C |  | B |
|  | DG |  | DC |  | CD |  | B |  | A |  | C |
|  | D |  | EF |  | D |  | B |  | E |  | C |