Bổ sung phàn lâm sàng và nguy cơ

Bác sĩ phải ghi đầy đủ các triệu chứng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Triệu chưng | Có/không |
| 1 | Đau bụng ( từng cơn) | + |
| 2 | Nôn/ nôn ra mật | +/- |
| 3 | ỉa ra máu | +/- |
| 4 | Bụng chướng | +/- |
| 5 | Sờ thay khối lồng | +/- |
| 6. | XQ bụng | +/- |
| 7 | Sieu âm | +/- |
| 8 | Sốt | +/- |
| 9. | Lừ đừ | +/- |
| 10 | Dáu chứng mát nước | +/- |
| 11 | THời gian lồng ruột | +/- |

Máy khởi dộng ( nhưng chưa bơm).

Ghi nhận các nguy cơ ( máy tự phân tích)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Triệu chứng | Nguy cơ 1 | Nguy cơ 2 | Nguy cơ 3 |
| 1 | Đau bụng từng cơn | + |  |  |
| 2 | Nôn ra sữa | + |  |  |
| 3 | Nôn ra mật |  | + |  |
| 4 | Ỉa ra máu |  |  | + |
| 5  6 | Bụng không chướng  Bụng chướng vừa | + | + |  |
| 7 | Bụng chướng căng |  |  | + |
| 8 | Sờ thấy khói lông | + |  |  |
| 9 | Sieu âm tháy khối lông | + |  |  |
| 10 | Siêu âm thaý dich trong khối lồng |  | + |  |
| 11 | Sieu am thay thành ruột dày và giảm tưới máu |  |  | + |
| 12 | XQ bụng có mưc nước mứ hơi< 2 cái) |  |  | + |
| 13 | ≥6thang | + |  |  |
| 14 | 4-5 thang |  | + |  |
| 15 | 2-3 tháng |  |  | + |
| 16 | Lồng ruột ≤ 24 giờ | + |  |  |
| 17 | Lồng ruột 24-48 giờ |  | + |  |
| 18 | Lồng ruột > 48 |  |  | + |

Nguy cơ 1 : 7 → 0,5LPM

Nguy cơ 2 : 8- 12 → 0.4 LPM

Nguy cơ 3 : 13-18 → 0.2.- 0,3LPM