***SẢN TN 2018 LẦN 2***

1. Ở thai phụ mắc đái tháo đường thai kì, điều trị nào là quan trọng nhất giúp thai phụ có thể đạt được mục tiêu kiểm soát đường huyết?
   1. Điều trị tiết chế dinh dưỡng nội khoa
   2. Các tác nhân tăng nhạy insulin đường uống
   3. Các chế phẩm insullin với tác dụng nhanh
   4. Các chế phẩm insulin với tác dụng kéo dài
   5. Phối hợp insulin tác dụng nhanh và kéo dài
2. Bà H 41 tuổi, mang thai lần đầu, tuổi thai 32 tuần, được chẩn đoán là TSG với đấu hiệu nặng, do có biểu hiện thiểu – vô niệu. Bạn sẽ chỉ định dùng MgSO4 cho bà H ra sao?
   1. Việc dùng MgSO4 cho bà H bị chống chỉ định tuyệt đối
   2. Chỉ được phép dùng MgSO4 cho bà H nếu đã có sản giật
   3. Phải bắt đầu MgSO4 với liều đầu rất thấp so với liều tiêu chuẩn
   4. Nên chỉ định cho bà H dùng nguyên liệu MgSO4
   5. Buộc phải thực hiện định lượng Mg++ trước khi dùng MgSO4
3. Trong trường hợp nào thì bạn phải kết luận ràng nhịp giảm bất định mà bạn đang nhìn thấy trên băng ghi EFM có thể mang ý nghĩ bệnh lý ( gợi ý bất thường hệ đệm của thai)
   1. Nhịp giảm bất định có dạng tam giác nhọn, hẹp, được dẫn trước bởi nhịp tăng
   2. Nhịp giảm bất định có dạng tam giác nhọn, hẹp, có nhịp tăng ngắn theo sau
   3. Nhịp giảm bất định có dạng tam giác nhọn, hẹp, có biên độ giảm sâu
   4. Nhịp giảm bất định có dạng hình thangm với đáy nhỏ có dạng hình răng cưa
   5. Nhịp giảm bất định bất kể hình dạng, với baseline tăng cao sau nhịp giảm
4. Bà K 42 tuổi, PARA 4004, nhập viện vì chuyển dạ, thai đủ tháng. Tiền sử đã sanh thường 2 lần, con nặng nhất 3,8 kg. Hiện tại có 3 cơn co tử cung trong 10 phút, cường độ vừa, ối đã vỡ hoàn toàn, cổ tử cung mở 8cm, ngôi chỏm, với phần thấp nhất ngôi đã chạm đến tần sinh môn, khung chậu bình thường, tuy nhiên kiểu thế hiện tại vẫn là chẩm chậu trái ngang, sờ được dễ dàng cả hai bướu đỉnh, thóp sau và đường liên thóp. Nguyên nhân nào đã dẫn đến hình thành kiểu thế chẩm chậu trái ngang trong trường hợp của bà K?
   1. Bất xứng đầu chậu ở eo trên
   2. Bất xứng đầu chậu ở eo giữa
   3. Bất xứng đầu chậu ở eo dưới
   4. Ngưng xoay do nguyên nhân cơ năng
   5. Ngưng xoay do nguyên nhân thực thể
5. Thông khí áp lực dương cho trẻ vừa thoát… được thực hiện ra sao?
   1. Bằng cách thổi miệng – miêng
   2. Bằng bóng và mặt nạ mũi – miệng
   3. Bằng bóng và ống nội khí quản
   4. Bằng máy thở và ống nội khí quản
   5. Một trong 4 cách trên tuỳ tình huống
6. Đọc EFM
7. Đọc PATOGAP
8. Khi đang theo dõi thử thách sanh ngả âm đạo thai phụ có vết mổ sanh cũ, cần tuân thủ điều gì?
   1. Chống chỉ định tuyệt đối giảm đau sản khoa bằng gây tê ngoài màng cứng
   2. Chống chỉ định tuyệt đối của việc dùng oxytoxin điều chỉnh cơn co tử cung
   3. Bắt buộc phải theo dõi chuyển dạ bằng monito tim thai – cơn co liên tục
   4. Bắt buộc phải giúp sanh bằng forcep, hạn chế giúp sanh bằng giác hút
   5. Buộc phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc trên cho chuyển dạ có vết mổ sanh cũ
9. Cần lưu ý gì khi thực hiện tránh thai bằng phương pháp cho bú vô kinh (LAM)
   1. Hiệu quả của LAM tương đương hiệu quả của tránh thai progestogen đơn thuần
   2. Hiệu quả của LAM vẫn được đảm bảo cho đến tận thời điểm có kinh lại lần đầu
   3. LAM có hiệu quả cao do đồng thời ngăn phát triển noãn nang lẫn ngăn phóng noãn
   4. LAM ngăn được hiện tượng phóng noãn nhưng không ngăn phát triển noãn nang
   5. LAM làm giảm nhưng không làm mất hẳn sự chế tiết estrogen tại buồng trứng
10. Bé A 21 ngày tuổi được mẹ đưa đến khám vì vàng da. Bé A được sanh đủ tháng, sanh thường, dễ dàng. Trong thời gian còn ở tại bv bé A có vàng da sinh lý, rồi giảm hẳn. Về nhà, vàng da vẫn không mất hẳn cũng không nặng hơn. Bé A, được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn, tiêu biểu và bú bình thường, hiện tại đã tăng 400 gr so với cân năng khi sanh. Hãy chọn cách hợp lý nhất để phân biệt vàng da do sữa mẹ và do nuôi con bằng sữa mẹ?
    1. Định lượng nồng độ các bilirubin trong máu
    2. Khảo sát enzyme chuyển hoá đường galactose
    3. Đánh giá đáp ứng của vàng da với test chiếu đèn
    4. Đánh giá sự đáp ứng với vàng da bằng thử ngưng bú mẹ
    5. Quan sát bữa bú, tư thế bế, cách đạt bé vào vú, ngậm bắt vú
11. Tại trạm y tế xã. Bạn vừa thực hiện xong việc đặt DCTC tránh thai cho bà C. Theo chương trình quốc gia, sau đặt, bà C được cấp Doxycyclin uống 7 ngày. Bà A tỏ ra không tin tưởng lắm vào Doxycyclin vì rẻ quá và mong muốn đổi ks khác mạnh hơn, dù phải mua thêm hay dù có mắc chút đỉnh cũng được. Bạn sẽ làm gì?
    1. Không đồng ý, vẫn kê toa Doxycyclin
    2. Đồng ý, và cho đổi sang ampicilin
    3. Đồng ý, và cho đổi sang amoxcilin
    4. Đồng ý, và cho đổi sang cefixim
    5. Đồng ý, và cho đổi sang ofloxacin
12. Cô M 19tm vừa trải qua phẫu thuật cắt bỏ vòi Fallope vì thai ngoài tử cung. Khi mổ, ghi nhận có viêm dính qanh cả hai vòi Fallope và có các dãi dính giữ mặt trên gan với vòm hoành P. Tuy nhiên kết quả các test khảo sả C.trachomatis là huyết thanh IgM, IgF cũng như NAAT cùng âm tính, tiền sử phụ khoa chưa từng mắcm cũng chưa từng điều trị bệnh lây qua tình dục. Hãy giải thích kết quả các test khảo sát C.trachomatis?
    1. Cô M chưa từng bị nhiễm C.trachomatis
    2. Cô M bị nhiễm C.trachomatis rất gần đây mà thôi
    3. Cô M bị nhiễm C.trachomatis hiện tại đang diễn tiến
    4. Cô M đã bị nhiễm C.trachomatis từ rất lâu trước đó
    5. Cô M đã giấu việc cô đã từng điều trị C.trachomatis
13. Bà K đến khám thai vì kết quả tầm soát giang mai (+). Tại cơ sở khám này, người ta dùng TPHA làm công cụ tầm soát giang mai, buộc phải làm test nào để kết luận?
    1. Thực hiện 1 hay nhiều test VDRL
    2. Thực hiện lại TPHA kiểm tra
    3. Thực hiện thêm test HIV, STDs khác
    4. Khai thác tiền sử điều trị các STDs
    5. Bắt đầu ngay điều trị bằng PNC
14. Bà N 45 tuổi, PARA 1001, đến khám phụ khoa định kỳ, bà N cho biết trước đây bà có một vài lần bị viêm âm hộ âm đạo do nấm Candida albicans đã điều trị khỏi. Khám lâm sàng ghi nhận có lộ tuyến cổ tử cung, nhung không thấy bất thường trong tính chất của dịch âm đạo. Trên PAP’s test thấy có hiện diện các bào tử của chủng Candida. Bạn phải xử lý tình trạng này ra sao?
    1. Điều trị bằng kháng nấm nhóm polyene đường tại chỗ
    2. Điều trị bằng kháng nấm nhóm polyene đường uống
    3. Điều trị bằng kháng nấm nhóm imidazole đường tại chỗ
    4. Điều trị bằng kháng nấm nhóm imidazole đường uống
    5. Dữ kiện đã có không ủng hộ cho việc tiến hành điều trị
15. Phải hiểu “trạng thái khuẩn hệ CST IV” như thế nào cho đúng?
    1. Là 1 trong các kiểu khuẩn hệ chính, không đủ để kết luận là bệnh lý
    2. Là một kiểu khuẩn hệ sinh lý, đặc trưng bởi sự vắng mặt của Lactobacili
    3. Là một kiểu khuẩn hệ sinh lý, đặc trưng bởi sự chiếm lĩnh của khuẩn yếm khi
    4. Là một kiểu khuẩn hệ sinh lý, đặc trưng bởi pH cao và nồng độ acid lactic thấp
    5. Cả bốn nhận định trên mô tả các khía cạnh khác nhau của trạng thái khuẩn hệ IV
16. Khi thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung bằng tế bào học (PAP’s test đơn thuần), với kết quả tế bào học nào thì bắt buộc phải thực hiện thêm HPV testing ngay sau đó?
    1. Bất thường tế bào lát với ý nghĩa không xác định (ASC-US)
    2. Tổn thương tân sinh trong biểu mô lát mức độ thấp (LSIL)
    3. Tổn thương tân sinh trong biểu mô lát mức độ cao (HSIL)
    4. Carcinome tế bào lát tại chỗ của cổ tử cung (AIS)
    5. Luôn phải thực hiện HPV testing khi kết quả tầm soát dương tính
17. Bà T 42t được soi CTC vì kết quả PAP's test tầm soát ung thư cổ tử cung là HSIL. Soi CTC ghi nhận: trong thì quan sát thô thấy CTC lộ tuyến 1cm, ranh giới lát trụ quan sát rõ, có nhiều lưỡi biểu mô, giữa ranh giới lát trụ cũ và mới có hiện diện vài nang Naboth; thì bôi acid acetic cho kết quả AW (-), soi dưới ánh sáng xanh không thấy tăng sinh mạch máu bất thường; thì bôi Lugol thấy vùng biểu mô lát bắt màu và biểu mô tuyến không bắt màu. Căn cứ vào tường trình soi này, buộc phải lấy mẫu sinh thiết ở vị trí nào?
    1. Các vị trí 3, 6, 9, 12 giờ
    2. Vị trí của các lưỡi biểu mô
    3. Vị trí có các nang Naboth
    4. Vị trí không bắt màu Lugol
    5. Nạo kênh CTC
18. Các vaccine đa giá nhầm vào việc tiêm phòng nhiều type HPV nguy cơ cao khác nhau. Để điều chế vaccine tiêm phòng HPV, người ta dùng các giai đoạn gene của HPV làm nguyên liệu. Để đảm bảo tính chuyên biệt của vaccine, các gên nào của virus HPV đã được dùng làm nguyên liệu để bào chế cá thành phần khác nhau của vaccine tiêm phòng HPV đa giá?
    1. Gene chi phối tổng hợp protein capsid (L1, L2)
    2. Gene chi phối tiến trình nhân bản, sao mã (E1, E2,E3)
    3. Gene chi phối tăng trưởng của virus (E5)
    4. Gene chi phối tổng hợp protein đa năng (E6, E7)
    5. Các đoạn gene đặc trưng cho toàn genome của mỗi type
19. Cách tiếp cận nào được xem là tiếp cận đầu tay trong chiến lược quản lý một trường hợp xuất huyết tử cung xảy ra ở độ tuổi sinh sản?
    1. Bệnh sử và đặc tính XH
    2. Định lượng nội tiết tuyến yên
    3. Định lượng steroid sinh dục
    4. SA phụ khoa grey-scale
    5. SA phụ khoa Doppler
20. Bà M 40 tuổi, PARA 2002, đang tránh thai bằng Implanon từ 3 tháng nay, đến khám vì vô kinh kèm xuất huyết điểm không theo chu kỳ. Bà M bị vô kinh ngay từ tháng đầu tiên sau khi đặt implanon. XH điểm chỉ mới xuất hiện vài ngày nay. Cần phải xem xét khả năng nào trước tiên?
    1. AUB-O (không phóng noãn)
    2. AUB-I (nội tiết ngoại lai)
    3. AUB-E (viêm nội mạc tử cung)
    4. Có thai
    5. AUB do các nguyên nhân cấu trúc
21. Yếu tố nào trong bệnh học của bệnh tuyến cơ tuyến-cơ tử cung (adenomyosis) được dùng để giải thích các đặc điểm của XH trong AUB-A?
    1. Hiện tượng viêm qua COX 2 và prostaglandine
    2. Tình trạng cường estrogen tại chỗ qua aroma 450
    3. Mất cân đối trong tương quan receptor PR-A, PR-B
    4. Diện tích nội mạc tử cung quá lớn do tử cung to lên
    5. Do các nhân xơ tử cung rất hay đi kèm adenomyosis
22. Bà P 38 tuổi, PARA 2002, đến khoám vì kinh kéo dài. Trước nay, bà P có chu kỳ đều 28 ngày, dài 3 ngày, lượng kinh vừa. Từ 1 năm nay, thời gian hành kinh dài hơn, lên đến 8-10 ngày, dù chu kỳ vẫn là 28 ngày, đều lượng kinh vẫn không đổi. Khám âm đạo thấy tử cung có kích thước tương đương thai 10 tuần, cứng, không di động. Siêu âm báo cáo một khối phản âm kém trong cơ tử cung, có vị trí loại FIGO 3, d=1.5\*1.5\*1.5 cm. Bà P cho biết bà vẫn chưa quyết định có sanh con nữa hay không. Điều trị nào sẽ là lựa chọn thích hợp nhất ở thời điểm này?
    1. UPA
    2. COCs
    3. GnRH đồng vận
    4. GnRH đối vận
    5. Dienogest
23. Cô Q 18 tuổi, độc thân, đến khám vì một nang ở buồng trứng, cô có kinh lần đầu năm 11 tuổi. Chu kỳ kinh không đều, 1-2 tháng, mỗi lần 7-10 ngày, lượng thay đổi. Hôm nay, cô Q đi khám vì trễ kinh hơn 1 tháng. Siêu âm thấy có 1 nang d=50mm ở buồng trứng T, vỏ mỏng, đơn thuỳ, không chồi vách (B1), điểm màu 1 (B5), nội mạc tử cung dày 12mm. Thái độ nào là hợp lý?
    1. Theo dõi thêm vài thángm chưa can thiệp tại thời điểm này
    2. Dùng các steroid sinh dục ngoại sinh ức chế trục hạ đồi – yên
    3. Tiêm một bolus human Chorionic Gonadotropin hay GnRHa
    4. Chọc hút dịch nang nhằm khảo sát tế bào học của dịch nang
    5. Phẫu thuật nội soi để bóc nang buồng trứng chừa lại mô lành
24. Cô S 24t, PARA 0010, đến vì khối ở phần phụ. Năm 19t, cô bị TNTC, điều trị với methotrexate. Từ đó, cô vẫn chưa có thai lại, dù đang mong muốn điều đó. Chu kỳ kinh đều 28 ngày, dài 3 ngày, không thống kinh. Cô tình cờ phát hiện khối ở phần phụ hai bên khi khám sức khoẻ xin việc. Siêu âm không thấy bất thường ở tử cung. Hai bên tử cung là hai khối có phản âm trống d=8\*4\*3cm, thành dầy, với cấu trúc dạng vách ngăn không hoàn toàn giữa các thuỳ (B4), điểm màu 1 (B5). Cần làm gì để xử lý cấu trúc này?
    1. Hoàn toàn không có chỉ định can thiệp nội hay ngoại khoa
    2. Dùng các steroid sinh dục ngoại sinh ức chế trục hạ đồi – yên
    3. Kháng sinh liệu pháp như đang điều trị viêm vùng chậu cấp
    4. Mở bụng hở, thám sát toàn ổ bụng, đánh giá và xử lý khối u
    5. Tư vấn, lập kế hoạch phẫu thuật nội soi và điều trị hiếm muộn
25. Hãy cho biết bản chất của mối liên hệ giữa gene BRCA và ung thư buồng trứng?
    1. Ung thư vú/buồng trứng di truyền theo gene lặn, trên NST thường
    2. Ung thư vú/buồng trứng di truyền theo gene trội, trên NST thường
    3. Ung thư vú/buồng trứng di truyền theo gene lặn, trên NST giới tính X
    4. Ung thư vú/buồng trứng di truyền theo gene trội, trên NST giới tính X
    5. Ung thư vú/buồng trứng liên quan đến đột biến gene BRCA
26. Hãy cho biết nguyên lý quan trọng nhất trong điều trị đau vú?
    1. Hầu hết các trường hợp đau vú cần được điều trị bằng thuốc
    2. Hầu hết các trường hợp đau vú có liên quan đến steroids sinh dục
    3. Dược chất được khuyến cáo cho điều trị đau vú là kháng estrogen (SERM)
    4. Progesterone được xác định là không hiệu quả cho điều trị đau vú
    5. Cần lưu ý tuân thủ cả bốn hận định trên khi thực hiện điều trị đau vú
27. Thành phần progestogen trong công thức của tránh thai nội tiết phối hợp sẽ ảnh hưởng ra sao trên chu kỳ buồng trứng?
    1. ức chế sự chiêu mộ noãn nang nguyên thuỷ
    2. ức chế sự phát triển noãn nang sau chiêu mộ
    3. ngăn chặn cơ chế gây ra phóng noãn
    4. ngăn chặn cơ chế duy trì hoàng thể
    5. thúc đẩy quá trình ly giải hoàng thể
28. Cô V 18t, độc thân, đến để được tư vấn về tránh thai khẩn cấp (ECP), cô có chu kỳ rất đều, 28 ngày. Không tiền căn nội hay ngoại khoa đặc biệt. Hiện có quan hệ tình dục không thường xuyên với bạn trai. Sáng nay, tức ngày 13 của chu kỳ, cô cảm nhận rằng sẽ lại có thêm 1 lần quan hệ tình dục nữa. Cô hỏi rằng cô cần uống ECP thêm một lần nữa không vào sáng mai không? Và nếu phải uống thì cô nên uống thuốc gì?
    1. Không cần uống thêm. Viên ECP lần trước cũng giúp bảo vệ cho lần giao hợp sau
    2. Không được pháp uống thêm, vì mỗi chu kỳ chỉ được uống ECP một lần duy nhất
    3. Cần uống thêm thuốc. Loại ECP phải là levonorgestrel giống lần trước
    4. Cần uống thêm thuốc. Loại ECP phải là mifepristone khác với lần trước
    5. Cần uống thêm thuốc. Loại ECP có thể là levonorgestrel hay mifepristone đều được
29. Cô H 19t, độc thân có QHTD 1-2 lần mỗi tuần, muốn tránh thai hưu hiệu trong thời gian còn đi học. Cô có chu kỳ 28-40 ngày. Cô muốn tránh thai bằng nội tiết. Cô H nên chọn phương pháp tránh thai nội tiết nào giữa (1) viên COC, (2) viên chỉ có progesteron đơn thuần (POP), (3) các hệ thống phóng thích steroid kéo dài (LASDS), (4) viên tránh thai khẩn cấp (ECP)?
    1. Chọn COC, POP hay LASDS đều được
    2. Chọn POP hay LASDS hay ECP đều được
    3. Chọn LASDS hay chọn ECP hay COC đều được
    4. Chọn ECP hay chọn COC hay POP đều được
    5. Phải chọn tránh thai không có steroid ngoại sinh
30. Bà X 29t, PARA 2012, đến tái khám 2 tuần sau khi đã uống thuốc phá thai nội khoa. Bà có vòng kinh không đều, 28-32 ngày. Tuổi thai khi uống mifepristone là 35 ngày vô kinh. Bà X được cho uống mifepristone sau khi có kết quả thử test nhanh b-hCG nước tiểu (+). Bà X cho biết rằng sau khi ngậm misoprostol thì thấy đau bụng âm ỉ và ra máu rỉ rả. Sau đó tình trạng đau bụng dịu hẳn đi. Vài ngày sau bà đau bụng lại, vẫn là đau bụng âm ỉ và vẫn ra máu từng ít một. Khám mỏ vịt thấy có huyết sậm ra từ cổ tử cung. Khám âm đạo thấy tử cung có kích thước hơi to, hai phần phụ không sờ chạm, túi cùng thốn nhẹ khi chạm. Bạn phải nghĩ đến việc xác nhận hay loại trừ khả năng nào trước tiên?
    1. Phá thai nội khoa đã kết thúc thành công
    2. Sẩy thai không trọn sau phá thai nội khoa
    3. Còn sót trọn túi thai sau phái thai nội khoa
    4. Thai với vị trí làm tổ ngoài buồng tử cung
    5. Xuất huyết tử cung không liên quan đến thai
31. Một phụ nữ đến khám vì vô kinh. Khai thác bệnh sử và thăm khám lâm sàng đã định hướng nguyên nhân của vô kinh là do nguyên nhân tổn thương thực thể của vùng hạ đồi. Hãy dự đoán hiện tượng nào vẫn có thể tiếp tục diễn ra tại buồng trứng trong tình huống này?
    1. Chiêu mộ các noãn nang nguyên thuỷ vào chu kỳ buồng trứng
    2. Phát triển noãn nang từ nang thứ cấp muộn thành nang hốc lớn
    3. Chọn lọc noãn nang từ nang hốc lớn trở thành nang vượt trội
    4. Cả ba hiện trượng trên vẫn diễn ra bình thường tại buồng trứng
    5. Ở buồng trứng của người này, không có cả ba hiện tượng trên
32. Nồng độ Inhibin B huyết thanh phản ánh điều gì?
    1. Tổng số nang noãn chung tại buồng trứng
    2. Tổng số nang nguyên thuỷ tại buồng trứng
    3. Tổng số nang thứ cấp sớm tại buồng trứng
    4. Tổng số nang thứ cấp muộn tại buồng trứng
    5. Tổng số nang noãn thoái triển tại buồng trứng
33. Bà A đang mong con, nhưng bà bị chứng “vaginism” nên không thể giao hợp vì rất đau. Để điều trị, bạn quyết định sẽ thực hiện bơm tinh trùng tại thời điểm phóng noãn. Bạn đang quan sát sự phát triển nang noãn ở bà A. Mục tiêu là chờ đến bà A có được một nang de graaf, rồi gây phóng noãn để thực hiện can thiệp, bơm tinh trùng. Hôm nay bà A đang có một nang de graaf, đồng thời nồng độ estradiol đã ở mức cao từ hai ngày nay. Bạn sẽ làm gì để có được hiện tượng phóng noãn ở bà A?
    1. Hiện tượng phóng noãn sẽ tự xảy ra
    2. Tiêm một bolus kisspepsin
    3. Tiêm một bolus human Chorionic Gonadotropin
    4. Tiêm một bolus Gonadotropin Releasing Hormone
    5. Cả bốn thái độ trên đều dẫn đến kết cục là có phóng noãn
34. Bà C có chu kỳ kinh rất không đều. Bà không nhớ được lần có kinh cuối là lúc nào. Hôm nay, do đã rất lâu mà không có kinh, nên bà đã thử test định tính b-hCG nước tiểu. Kết quả test (+). Bà C rất ngạc nhiên về kết quả này vì không có bất cứ triệu chứng cơ năng của có thai. Trong tình huống này, cần làm gì trước tiên cho bà C?
    1. Cho thực hiện siêu âm phụ khoa
    2. Lặp lại test định tính b-hCG nước tiểu
    3. Cho thực hiện một định lượng b-hCG huyết thanh
    4. Cho thực hiện loạt các định lượng b-hCG huyết thanh
    5. Phối hợp thực hiện siêu âm phụ khoa và một định lượng b-hCG huyết thanh
35. Bà B 28t, có thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Hôm nay, là đúng 8 tuần kể từ thời điểm noãn bào đã được cho thụ tinh để tạo phôi. Phôi đó đã được đặt vào buồng tử cung. Đúng 4 tuần sau thời điểm đó, bà B được cho siêu âm, thấy có túi thai với phôi thai sống, CRL = 2cm. Hôm nay, thăm khám lâm sàng và siêu âm đều cho kết quả bình thường. Hãy xác định khi nào bạn phải thực hiện các test tầm soát lệch bội cho bà B?
    1. Ít nhất 4 tuần nữa, nhưng không muộn hơn 5 tuần 6 ngày kể từ hôm nay
    2. Ít nhất 3 tuần nữa, nhưng không muộn hơn 4 tuần 6 ngày kể từ hôm nay
    3. Ít nhất 2 tuần nữa, nhưng không muộn hơn 3 tuần 6 ngày kể từ hôm nay
    4. Ít nhất 1 tuần nữa, nhưng không muộn hơn 2 tuần 6 ngày kể từ hôm nay
    5. Từ ngày hôm nay, nhưng không muộn hơn 1 tuần 6 ngày kể từ hôm nay
36. Khảo sát loạt định lượng b-hCG được chỉ định trong trường hợp nào?
    1. Trong mọi trường hợp cần xác định thai có vị trí làm tổ ngoài buồng tử cung
    2. Trong trường hợp có chẩn đoán hiện tại là thai chưa xác định được vị trí
    3. Trong trường hợp thai đúng vị trí nhưng tính sinh tồn phôi chưa xác định
    4. Trong trường hợp thai đúng vị trí nhưng sinh trắc không phù hợp với tuổi thai
    5. Khảo sát loạt định lượng b-hCG được chỉ định trong cả bốn trường hợp trên
37. Bà D chưa có con, đến khám thai. Đây là lần khám thai đầu tiên trong thai kỳ. Hiện tại, tuổi thai là 12 tuần. Bà được cho tổng soát thường quy, ghi nhận kết quả test VDRL (+). Trước tiên, bạn phải làm gì cho bà D?
    1. Thực hiện ngay điều trị với PNC G
    2. Thực hiện ngay điều trị với Benzathin PNC G
    3. Lặp lại khảo sát VDRL 2 tuần sau theo dõi hiệu giá kháng thể
    4. Thực hiện thêm khảo sát huyêt thanh bằng test có chứa Treponema
    5. Tư vấn cho bà D về khả năng giang mai bẩm sinh và chấm dứt thai kỳ
38. Bà G 32t, tiền sử đã sanh con bị trisomy 21. Khảo sát karyotype ở bà G, phát hiện rằng bà ta có công thức NST mang chuyển đoạn Robertson 45, XX, rob(14;21)(p10;q10). Hiện đang mang thai lần nhì. Lựa chọn thái độ nào cho thai kỳ này?
    1. Tư vấn khả năng thai mắc trisomy 21 gần 100%
    2. Nên cân nhắc dành ưu tiên cho thực hiện NIPT
    3. Nên cân nhắc dành ưu tiên cho sinh thiết gai nhau
    4. Double test hay triple test phải là khảo sát bắt buộc
    5. Ưu tiên cho khảo sát độ dầy khoảng âm sau gáy
39. Bà G 28t, mang thai lần đầu, hiện tại tuổi thai là 16 tuần. Khám thai đủ. Siêu âm lần đầu tiên lúc 5 tuần kể từ ngay kinh cuối ghi nhận có MSD = 5mm. Hồ sơ khám thai của tam cá nguyệt thứ nhất ghi nhận diến biến CRL tăng chậm, với hiệu số MSD-CRL nhỏ. Hôm nay, siêu âm ghi nhận độ sâu xoang ối lớn nhất (SDP) ≤ 1 cm. Các thông số sinh trắc của thai tương ứng với 3rd percentile của tuổi thai 16 tuần. Bạn nghĩ đến khả năng nào?
    1. Khả năng cao có tình trạng ối vỡ non
    2. Khả năng cao có nhiễm trùng TORCH
    3. Khả năng cao thai có bất thường di truyền
    4. Khả năng cao có bất thường tưới máu nhau
    5. Khả năng cao thai nhi có dị tật bẩm sinh hệ niệu
40. Phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc nào khi thực hiện điều trị ĐTĐ thai kỳ bằng chế độ tiết chế nội khoa?
    1. Tuân thủ nghiêm ngặt mức trần của tổng năng lượng nhập hàng ngày
    2. Tuân thủ nghiêm ngặt mức trần của tổng carbohyrat nhập hàng ngày
    3. Tuân thủ nghiêm ngặt mức trần của tổng đường nhanh nhập hàng ngày
    4. Đảm bảo các đại chất nhập được phân bố theo tỉ lệ hợp lý trong các bữa ăn
    5. Đảm bảo các carbohydrate nhập được phân bố hợp lý giữa các bữa ăn