**THI THỬ OSCE NGOẠI Y3**

**CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT FORUM KHOA Y**

**TRẠM 3:**

**BỆNH NHÂN NỮ, 50 TUỔI, NHẬP CẤP CỨU VÌ VÀNG DA VÀNG MẮT.**

**EM HÃY TIẾN HÀNH HỎI BỆNH SỬ, TIỀN CĂN ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN.**

**LƯU Ý: THÍ SINH CẦN NHỚ HOẶC NOTE CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG TRONG LÚC HỎI BỆNH SỬ, TIỀN CĂN ĐỂ DÙNG Ở TRẠM TIẾP THEO.**

**BAREM CHẤM BỆNH SỬ, TIỀN CĂN GỬI SINH VIÊN**

| **BAREM ĐIỂM HỎI BỆNH SỬ TIỀN CĂN (50đ)** | | |
| --- | --- | --- |
| **Vấn đề chủ** | **Các câu hỏi, tính chất phù hợp** | **Điểm, ghi chú** |
| **Giao tiếp, tính chuyên nghiệp (3đ)** | * Xưng hô phù hợp, tôn trọng BN * Đặt câu hỏi mở/đóng thích hợp * Ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu | **1đ**  **1đ**  **1đ** |
|
|
|
|
| **Vàng da vàng mắt (6đ)** | 1. Hoàn cảnh/ người phát hiện 2. Kiểu khởi phát: từ từ, đột ngột 3. Vị trí phát hiện vàng đầu tiên 4. Diễn tiến: tăng, giảm theo thời gian không hay không đổi? 5. Liên tục hay từng đợt? 6. Có từng bị vàng trước đây không? | **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ** |
| **Đau bụng (8đ)** | * Kiểu khởi phát: đột ngột/ từ từ * Hoàn cảnh khởi phát * Tính chất cơn đau * Vị trí đau * Hướng lan * Mức độ đau * Yếu tố tăng giảm * Thời gian đau và diễn tiến đau | **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ**  **1đ** |
| **Sốt (4đ)** | Từ lúc nào? Có đo nhiệt độ không? Liên tục hay từng cơn? Có kèm lạnh run không? Có điều trị gì chưa? Điều trị thì có hạ sốt không? | Đầy đủ: 4đ  Không đầy đủ: 2đ  Không hỏi: 0đ |
| **Nước tiểu(4đ)** | Màu sắc? lượng ? nước uống vào trong những ngày bệnh? Tiểu lắt nhắt, gắt buốt | Đầy đủ: 4đ  Không đầy đủ: 2đ  Không hỏi: 0đ |
| **Phân (4đ)** | Màu sắc? có thành khuôn không? có lẫn nhầy máu không? Có táo bón, tiêu chảy, mót rặn không? | Đầy đủ: 4đ  Không đầy đủ: 2đ  Không hỏi: 0đ |
| **Sụt cân, chán ăn, ngứa (4đ)** | -sụt cân  -chán ăn  - Ngứa | **1đ**  **1đ**  **2đ** |
| **Tiền căn nội khoa(6đ)** | Viêm gan siêu vi B, C  Chích ngừa viêm gan B | Đầy đủ: 4đ  Không đầy đủ: 2đ  Không hỏi: 0đ |
|
| Truyền máu, huyết học, miễn dịch, di truyền, bẩm sinh khác | Đầy đủ: 2đ  Không đầy đủ: 1đ  Không hỏi: 0đ |
| Bệnh nội khoa khác | **1đ** |
| Thuốc đang dùng | **1đ** |
| **Tiền căn ngoại khoa(5đ)** | Phẫu thuật | **1đ** |
| sỏi mật? vị trí sỏi? từ khi nào | Đầy đủ: 2đ  Không đầy đủ: 1đ  Không hỏi: 0đ |
| cơn đau với tính chất quặn mật tương tự | **2đ** |
| **Tiền căn khác(5đ)** | Gần đây ăn nhiều các loại thức ăn như đu đủ, bí đỏ, cà rốt, cà chua… | **1đ** |
|
| Hút thuốc lá, rượu bia | **1đ** |
| Sản phụ khoa: PARA | **1đ** |
| Tẩy giun, thói quen ăn rau sống, đồ sống | **1đ** |
| Sốt rét: dịch tễ | **1đ** |
| **Tiền căn gia đình(1đ)** | ung thư tiêu hoá- gan mật tụy | **1đ** |
| **TỔNG ĐIỂM (50đ)** | |  |