|  |  |
| --- | --- |
| Blind | Mù loà/ đui |
| Bloodshot eyes | Mắt đỏ |
| Blurred vision | Loét mù mắt |
| Cataract | Bệnh mắt cườm |
| To be colour blind | Mù màu |
| Cornea | Giác mạc |
| To be cross eyed | Lé/lác mắt |
| Discharge from the eye | Dịch từ mắt/ ghèn mắt |
| Double Vision | Song thị |
| Eye ball | Nhãn cầu |
| Eye drop | Thuốc nhỏ mắt |
| Eye inflammation | Viêm mắt |
| Eye wash | Rửa mắt |
| Eyelid | Mí mắt |
| Eyestrain | Mỏi mắt |
| Foreign body in eye | Vật thể lạ trong mắt |
| Glaucoma | Bệnh tăng nhãn áp |
| Hay fever | Dị ứng phấn hoa |
| Iris | Mống/ tròng mắt |
| Loss of vision | Mất thị lực |
| Myopia | Cận thị |
| Ophthalmologist | Bác sĩ nhãn khoa |
| Optician | Người làm kính mắt |
| Optometrist | Chuyên gia đo thị lực |
| Presbyopia | Viễn thị |
| Pupil | Con ngươi/ đồng tử |
| Retina | Võng mạc |
| Spots before the eyes | Đốm trước mắt |
| Squint, have a squint | Mắt lé |
| Stye | Lẹo mắt |
| Pain/ soar | Đau |
| Burning pain | Đau nóng rát |
| Chest pain | Đau ngực |
| Colicky pain | Đau quặn |
| Constant pain | Đau liên tục |
| Crushing pain | Đau như bị nghiền nát |
| Decreasing pain | Đau giảm dần |
| Deep pain | Đau sâu bên trong |
| Dull pain | Đau âm ỉ |
| Increasing pain | Càng lúc càng đau |
| Intense pain | Đau dữ dội |
| Intermittent pain | Đau từng cơn/hồi |
| Joint pain | Đau khớp |
| Low back pain | Đau lưng dưới |
| Mild pain | Đau nhẹ |
| Neck pain | Đau cổ |
| Period pain | Đau Kinh Nguyệt :^^ |
| Radiating pain | Đau lan toả |
| Severe pain | Đau nặng/nghiêm trọng |
| Sharp pain | Đau nhói buốt |
| Shooting pain | Đau dội xuống/ nhói |
| Stabling pain | Đau như cắt |
| Superficial pain | Đau bề ngoài |
| Tender | Khi đụng vào |
| Migraine | Đau nửa đầu |
| Pain killer | Analgesic thuốc giảm đau |
| Mild dose | Liều nhẹ |
| Mild medication | Thuốc nhẹ |
|  |  |