EEG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tần số (Alpha) | 8-9 |
|  |  | Biên độ (Alpha) | 20-40 |
|  |  | Dạng sóng (Alpha) | Hình sin |
|  |  | Phân bố (Alpha) | Chủ yếu phân bố ở các đường ghi phía sau. |
|  |  | Tần số (Beta) | 15-25 |
|  |  | Biên độ (Beta) | 5-15 |
|  |  | Dạng sóng (Beta) | Hình sin |
|  |  | Tham số (Beta) | Chủ yếu phân bố ở các đường ghi phía trước. |
|  |  | Phân bố (Theta) | 4-7 |
|  |  | Biên độ (Theta) | 30-70 |
|  |  | Dạng sóng (Theta) | Hình sin |
|  |  | Phân bố (Theta) | Lan tỏa, trội phía sau đầu |
|  |  | Tần số (Delta) | 2-3 |
|  |  | Biên độ (Delta) | 40-90 |
|  |  | Dạng sóng (Delta) | Đơn dạng |
|  |  | Phân bố (Delta) | Lan tỏa, trội phía sau đầu |
|  |  | Các hoạt động dạng động kinh | Không ghi nhận |
|  |  | Nghiệm pháp Berger | Đáp ứng tốt |
|  |  | Kích thích ánh sáng (IPS) | Không ghi nhận thay đổi trên EEG |
|  |  | Tăng thông khí (HV) | Không ghi nhận thay đổi trên EEG |
|  |  | Kết luận | EEG hoạt động nền sinh lý alpha 8-9Hz nghèo nàn, thay vào đó là sóng chậm theta, Delta lan tỏa, trội phía sau đầu. Không ghi nhận hoạt động động kinh. EEG bất thường với sóng chậm lan tỏa. |