TEST UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

*Test dựa trên sách bài giảng ngoại hoa dành cho sv y4*

1. **Ung thư đại tràng là tổn thương ác tính xuất phát từ:**
2. Các lớp của thành đại tràng từ van Bauhin tới hết hậu môn
3. Các lớp của thành đại tràng từ van Bauhin đến ranh giới giữa DDT sigma-trực tràng
4. Các lớp của thành đại tràng từ van Bauhin đến bên trên hậu môn
5. Các lớp của thành đại tràng từ góc hồi manh tràng đến trên hậu môn
6. **Loại K đại tràng gặp nhiều nhất là:**
7. Ung thư biểu mô tuyến
8. Ung thư mô liên kết
9. Ung thư bểu mô hỗn hợp
10. Ung thư niêm mạc
11. **Hình ảnh đại thể của K đại tràng gồm, chọn sai:**
12. Thể sùi
13. Thể polyp
14. Thể loét
15. Thể nhiễm cứng
16. **Đâu là loại ung thư đại tràng có tính chất di truyền, chọn sai**
17. Lynch I
18. Lynch II
19. Hội chứng đa polyp có tính chất gia đình
20. Bệnh Crohn đại tràng ung thư hóa
21. **Đâu là ung thư chỉ gặp ở đại tràng, không kèm các loại ung thư khác ngoài đại tràng**
22. Lynch I
23. Lynch II
24. Hội chứng đa polyp có tính chất gia đình
25. Bệnh Crohn đại tràng ung thư hóa
26. **Ung thư đại tràng có mấy con đường di căn chính? Kể tên**
27. 3
28. 4
29. 5
30. 6

Kể tên:

1. **Theo đường trực tiếp, k đại tràng có những hướng di căn nào, chọn sai**
2. Hình vòng cung
3. Chiều dọc
4. Chiều ngược hướng tâm
5. Chiều hướng tâm
6. **Đâu là con đường di căn hay gặp nhất của ung thư đại tràng**
7. Trực tiếp
8. Máu
9. Bạch mạch
10. Lân cận
11. **Con đường di căn của K A đại tràng, chọn đáp án sai**
12. Xâm lấn túi cùng trực tràng bàng quang hoặc trực tràng tử cung chủ yếu bằng đường bạch mạch
13. Di căn tới buồng trứng hầu hết qua đường máu
14. Xâm lấn tĩnh mạch đại tràng rồi theo tĩnh mạch cửa về gan, từ đây sinh ra các nhân ung thư di căn
15. Theo tĩnh mạch đốt sống về phổi và các nơi khác
16. **Theo phân loại Duke 1952 dành cho ung thư đại tràng, điền vào chỗ trống**
17. Duke A:
18. Duke B:
19. Duke C:
20. Duke D:
21. **Các adenocarcinoma của đại tràng có thời gian nhân đôi là:**
22. 120 ngày
23. 130 ngày
24. 140 ngày
25. 150 ngày
26. **Thời gian từ khi hởi phát đến hi có thể sờ thây khối u hoặc biểu hiện triệu chứng là**
27. 3-5 năm
28. 5-10 năm
29. 10-15 năm
30. 15-20 năm
31. **Phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn chưa có triệu chứng bằng cách nào theo hội ung thư Mỹ, chọn sai**
32. Thăm hậu môn trực tràng với mọi bệnh nhân đến phòng khám
33. Xét nghiệm tìm máu trong phân với mọi bệnh nhân trên 50
34. Soi đại tràng ở tuổi 50-51 rồi 3-5 năm soi lại 1 lần
35. Sàng lọc với người có thành viên trong gia đình có bệnh đa polyp từ tuổi dậy thì
36. Tất cả đều sai
37. **Dấu hiệu của ung thư đại tràng phải, chọn đúng**
38. Thay đổi thói quen đi đại tiện là dấu hiệu đặc hiệu
39. Thiếu máu nhỏ nhược sắc bao giờ cũng phải nghĩ đến ung thư đại tràng lên
40. Thường gặp tắc ruột hoặc bán tắc ruột
41. Cảm giác đau bụng bên phải thường rõ ràng
42. **Với ung thư đại tràng trái, chọn đáp án sai**
43. Có khẩu kính nhỏ, phân ở dạng nửa đặc
44. Số lần đi đại tiện trong ngày tăng, táo bón hoặc ỉa lỏng xen kẽ nhau
45. Hay gặp tắc ruột, bán tắc ruột
46. Chảy máu thường gặp, đặc biệt là những lần chảy máu ồ ạt
47. **Với kháng nguyên CEA chọn đáp án đúng**
48. Tăng đặc hiệu cho ung thư đại tràng
49. Có thể dùng làm xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng
50. Có thể dùng để chẩn đoán bệnh giai đoạn sớm
51. Rất có ích trong việc phát hiện tái phát sau mổ u triệt căn
52. **Môt bệnh nhân nam 55 tuổi đến khám vì mệt mỏi tăng dần, đi ngoài nhiều lần trong ngày, bệnh khoảng nửa năm nay. Bạn làm gì trước tiên cho bệnh nhân?**
53. Thăm trực tràng và siêu âm
54. Xét nghiệm máu và CT bụng
55. Thăm trực tràng và xét nghiệm phân máu
56. Xét nghiệm máu và soi hậu môn trực tràng
57. **Về chụp khung đại tràng có Barit, chọn đáp án sai**
58. Ung thư đại tràng trái thường là một hình khuyết, đọ dài 2-6cm, nham nhở như lõi táo
59. Ung thư đại tràng phải là hình chit hẹp hoặc hình khối trong lòng đại tràng
60. Khi đã chắc chắn là ung thư đại tràng nên chụp ruột có uống barit để đánh giá mức độ tắc
61. Ung thư đại tràng có thể nhầm lẫn với phân hoặc đại tràng co thắt
62. **Soi hậu môn trực tràng trong chẩn đoán ung thư trực tràng, chọn đáp án đúng**
63. Ống soi mềm dài 60cm chẩn đoán được hơn 70% K đại tràng
64. Với ống soi mềm 30 cm phát hiện chừng 40-50% K đại tràng
65. Hình ảnh điển hình là u sùi loét gồ cao, màu đỏ sẫm, giữa có loét và dễ chảy máu
66. Không được dùng đèn ống soi đẩy vào khối u vì có thể làm ung thư di căn
67. **Soi toàn bộ đại tràng, chọn sai**
68. Chỉ định nội soi cho tất cả bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã chắc chắn ung thư đại tràng
69. Nếu đã có phim chụp đại tràng có Barit, vẫn cần thiết soi đại tràng
70. Khi đã có kết quả soi đại tràng không thấy khối u , không cần phải làm thêm chụp đại tràng có Barit
71. Cần soi đại tràng trước mổ, trừ trường hợp khối u gây tắc
72. **Phương pháp điều trị ung thư đại tràng, chọn đáp án đúng**
73. Phẫu thuật
74. Hóa trị
75. Xạ trị
76. Điều trị đích
77. Tất cả đều đúng
78. Không phải tất cả đều đúng
79. **Chỉ định phẫu thuật cho ung thư đại tràng, chọn đúng**
80. U khu trú
81. Chưa di căn xa
82. Còn khả năng phẫu thuật
83. Cả 3 đều đúng
84. **Chọn đáp án đúng sai trong phẫu thuật ung thư đại tràng**
85. U từ manh tràng đến đại tràng góc gan cắt nửa đại tràng phải
86. u từ 1/3 đại tràng ngang đến đại tràng sigma cắt đại tràng trái và đại tràng ngang
87. U nằm giữa đại tràng ngang cắt đoạn đại tràng ngang
88. U nằm cuối đại tràng sigma đến ranh giới sigma trực tràng cắt nửa đại tràng trái
89. U nhiều vị trí cắt toàn bộ đại tràng
90. **Các nguyên tắc trong phẫu thuật ung thư đại tràng, chọn sai**
91. mổ cắt bỏ rộng rãi tôn thương và hạch bạch huyết thuộc vùng tương ứng sau khi đại tràng được chuẩn bị sạch
92. Khi ung thư đã di căn xa không nên cắt bỏ u vì có thể đẩy nhanh quá trình di căn
93. Tránh sờ nắn nhiều vào khối u
94. Nên thắt kín lòng đại tràng ở 2 phía trước sau khối u để tránh ung thư di căn
95. **Yếu tố quan trọng nhất quyết định tỷ lệ sống thêm sau mổ cắt u là**
96. Giai đoạn ung thư
97. Thể trạng bệnh nhân
98. Bệnh lý phối hợp
99. Phương pháp phẫu thuật và điều trị kết hợp

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B |  |  | 14 | B | 21 | D |
| 2 | A | 8 | C | 15 | D | 22 | D |
| 3 | B | 9 | A | 16 | D | 23 | ĐSĐSĐ |
| 4 | D | 10 |  | 17 | C | 24 | B |
| 5 | A | 11 | B | 18 | C | 25 | A |
| 6 | C | 12 | C | 19 | C |  |  |
| 7 | D | 13 | E | 20 | C |  |  |