Ung thư thực quản

*Diệu linh*

A. Phần câu hỏi đúng sai:

1. Ở các vùng nguy cơ cao, tỷ lệ mắc K TQ của nam và nữ là như nhau

2. Ở các vùng nguy cơ thấp, tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao hơn nữ rất nhiều.

3. Nitrosamine trong thức ăn là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây KTQ.

4. Đại thể ung thư thực quản: thể loét: loét hình oval theo chiều ngang,bờ cao, cứng.

5.Vi thể KTQ: ung thư biểu mô tuyến gặp nhiều nhất.

6. Oẹ ra thức ăn là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh.

7. Nuốt nghẹn: ban đầu nghẹn thức ăn đặc sau đó tăng dần, nghẹn thức ăn cả đặc và lỏng.

8. Chụp đối quang kép có thể phát hiện các tổn thương sớm ở thực quản nhưng không xác định được tổn thương là ung thư hay lành tính.

9. Chụp Xquang kinh điển không phát hiện được ung thư thực quản giai đoạn sớm.

10.Tia xạ đơn thuần chỉ định cho các ung thư thực quản 2/3 trên.

11. Hoá chất chỉ áp dụng đối với ung thư biểu mô lát của thực quản.

12.Theo Akiyama trục thực quản bình thường thì hơn 80% cắt được u.

13. Tiêu chuẩn hạch di căn trên CLVT: khối đk> 10mm, mật độ tổ chức đặc, giảm tỷ trọng.

14. Tiêu chuẩn hạch di căn trên siêu âm nội soi: khối tròn, ranh giới rõ, giảm tỷ trọng, đk >10mm.

15. Ở một số vùng có tần suất ung thư thực quản cao việc tầm soát để phát hiện bệnh bằng phương pháp bàn chải được áp dụng.

B. Phần câu hỏi MCQ:

1. Độ tuổi thường gặp KTQ nhất:

A.40-50 B.50-60

C.60-70 D.50-70

2. Tổn thương nào sau đây không phải là tổn thương tiền ung thư:

A.Bệnh co thắt tâm vị B.Hội chứng plummer-vision

C.túi thừa thực quản D.viêm loét thực quản chảy máu.

E. Phình giãn thực quản.

3. Có bao nhiêu hình thái tổn thương đại thể:

A.2 B.3

C.4

4. U sùi chiếm:

A. 60% B.65%

C.75%. D.85%

5. Thể thâm nhiễm chiếm:

A. 2% B.10%

C.5% D.9%

6. Tỷ lệ ung thư biểu mô lát:

A.40% B.80%

C.90% D.70%

7. Tỷ lệ ung thư biểu mô tuyến:

A.5% B.6%

C.8% D.9%

8. Ung thư sớm thể nhô nông thuộc loại:

A. Loại I B.loại IIa

C. Loại IIIa. D. loại Ib

9. Triệu chứng ung thư thực quản giai đoạn sớm:

A.không có triệu chứng.

B.cảm giác có dị vật ở thực quản.

C.đau tức ngực, ho.

D.nuốt nghẹn.

10. Biến chứng ở phổi thường gặp do K TQ ở vị trí:

A.1/3 trên B.1/3 giữa

C.1/3 dưới D.đoạn thực quản trên cơ hoành.

11. Nguyên tắc phẫu thuật triệt căn:

A.cắt trên khối u 6 cm đối với ung thư biểu mô tuyến

B.cắt trên khối u 8cm đối với ung thư biểu mô lát

C. Phẫu thuật hai thì

D. Xâm lấn khí phế quản: chống chỉ định tuyệt đối phẫu thuật cắt bỏ u.

12. Phẫu thuật ít được áp dụng hiện nay:

A. Sweet B.Lewis-Santy

C.Akiyama D.cắt thực quản không mở ngực.

13. Phẫu thuật nào sau đây sử dụng ba đường mổ: ngực phải, cổ phải, bụng:

A. Akiyama B.Lewis-Santy

C.Sweet D.Oringer.

14. Phẫu thuật nào sau đây sử dụng hai đường mổ:

A. Akiyama B.Lewis-Santy

C.Sweet D.Oringer.

15.Phẫu thuật nào áp dụng cho KTQ 1/3 dưới và 1/3 trên:

A. Akiyama B.Lewis-Santy

C.Sweet D.Oringer.

16. Phẫu thuật nào áp dụng cho K TQ 2/3 dưới:

A. Akiyama B.Lewis-Santy

C.Sweet D.Oringer.

17. Rò khí phế quản gặp ở KTQ vị trí:

A.1/3 trên B.1/3 giữa

B.1/3 dưới.

18. Trường hợp nào sau đây trên phim CLVT được đánh giá là KTQ có xâm lấn động mạch chủ:

A. Còn lớp mỡ giữa u và động mạch.

B.góc tiếp xúc <45 độ

C. Góc >90 độ.

D.Góc 45-90 độ.

19. TNM: T2 là

A. Đường kính u 10-30 mm

B. Đường kính u 10-50 mm

C. Đường kính u < 20 mm chưa xâm lấn hết lớp cơ thực quản.

D. Đường kính u >30mm.

20. Trường hợp nào sau đâu có chống chỉ định cắt thực quản:

A. TS nhồi máu cơ tim 3 tháng

B. Suy gan Child A

C. Đau thắt ngực ổn định

D. Suy hô hấp tiffeneau < 70%

21. Ung thư sớm thể lõm nông thuộc loại:

A. Loại I.

B.loại IIa

C. Loại IIIa.

D. loại IIc

22. Về phương pháp nhuộm màu niêm mạc: chọn sai

A.phát hiện u nhiều vị trí.

B. tăng khả năng chẩn đoán sớm lên 25%.

C.dùng Lugol.

D. độ nhạy >80%, độ đặc hiệu >75%.

23. Ung thư thực quản T2N1M0 thuộc giai đoạn:

A. IIA

B. IIB

C. III

D. IIC

24. Ung thư thực quản T3N1M0 thuộc giai đoạn:

A. IIA

B. IIB

C. III

D. II

25. Ung thư thực quản T4N0M0 thuộc giai đoạn:

A. IIA

B. IIB

C. III

D. II

Đáp án:

Đ/S:

1. Đ 2.Đ 3.S 4.S 5.S 6.S 7.Đ 8.Đ. 9.Đ 10.S. 11.Đ 12.S 13.S 14.Đ 15.Đ

MCQ:

1.B 2.D 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.tất cả 10.A 11.D 12.A 13.tất cả đều sai 14.B+D 15.D 16.B 17.B 18.C 19.A. 20.A 21. D 22.B 23.B

24.C 25. C