

## TầP II

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

## MỤC LỤC

Trang
CHẤN THƯƠNG

- Bong gân ..... 2
- Gẫy chậu hông ..... 6
- Gẫy ố khớp háng- Gẫy cột sống8
- Gẫy xương đòn ..... 11
- Gẫy cổ phẫu thuật xương cảnh tay ..... 12
- Gẫy đầu dưới xương quay kiểu Pouteu - colles ..... 14
- Gẫy hai xương cẳng tay ..... 15
- Gẫy lồi cầu ngoài, gẫy lồi cầu trong ..... 16
- Gẫy mȯm khuỷu ..... 18
- Gẫy Monteggia ..... 19
- Gẫy thân xương cánh tay ..... 20
- Gẫy xương bàn tay ..... 21
- Gẫy cổ xưong đùi ..... 22
- Gẫy đầu dưới xương đưi ..... 24
- Gẫy Dupuytren ..... 26
- Gẫy hai xương cẳng chân ..... 27
- Gẫy lồi cầu xương đừi ..... 29
- Gẫy thân xưong đưi ..... 30
- Gẫy xương bàn chân ..... 31
- Gẫy xương bánh chè ..... 32
- Gẫy xương hơ ..... 34
- Gẫy xưong kín ..... 36
- Hoại thu sinh hơi ..... 41
- Hoại thu khô ..... 43
. Sai khớp ..... 44
- Vết thuơng lóc da ..... 47
- Vết thương phần mềm ..... 49
- Võ mâm chầy ..... 50
- Vết thuơng khớp ..... 52
HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU
- Bệnh bạch cầu cấp ..... 54
- Xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính chưa rõ nguyên nhân ..... 58
- Thiếu máu ..... 60
- Thiếu máu do giun móc ..... 61
- Bệnh bạch cầu kinh dòng hạt ..... 62
- Bệnh Vaquez ..... 64
LÃO KHOA
- Loã̃ng xuơng ơ người có tuổi ..... 66
- Rối loạn mãn kinh ..... 69
- Thiểu năng tuần hoàn não ..... 72
- Thiếu năng vành mạn tính ..... 74
- Vũa xơ động mạch ..... 76
MÁT
- Bong võng mạc ..... 81
- Bệnh võng mạc trung tâm ..... 85
- Bệnh thần kinh thị giác ..... 88
- Bóng mắt ..... 92
- Bệnh mắt hột ..... 95
- Các bệnh bẩm sinh và di truyền mắt ..... 97
- Chấn thương đụng giập mi mắt ..... 99
- Diều chỉnh tật khúc xạ ..... 100
- Diều trị lác nhuợc thị ..... 102
- Diều trị giác mạc do chấn thương đụng giập ..... 107
- Đụng giập thị thần kınn, ..... 108
- Dìeu tṛ nắc võng mạc do chấn thương đụng giập ..... 109
- Đục thủy tinh thể ..... 111
- Đục thủy tinh thể bệnh lý ..... 114
- Diều trị thủy tinh thể do chấn thương đụng giập ..... 118
- Đục giác mạc do sẹo hoặc loạn đuõ̃ng ..... 119
- Glocom nguyên phát ..... 121
- Glocom thú phát ..... 125
- Herpes và Zona mắt ..... 133
- Khô mắt do thiếu Vitamin A ..... 135
- Khám lác ..... 136
- Lồi nhãn cầu ..... 137
- Liệt thần kinh vận nhãn ..... 140
- Loét giác mạc hoại tử do vi khuẩn và nấm ..... 144
- Mộng thịt ..... 148
Tắc động mạch võng mạc ..... 149
- Tắc tính mạch trung tâm võng mạc ..... 153
- Tăng nhãn áp thú phát do chấn thương ..... 157
- Tụ máu hốc mắt do chấn thương đụng giập ..... 158
- U kết giác mạc lành tính ..... 159
- U kết giác mạc ác tính ..... 160
- U mi mắt lành tính ..... 161
- U mi mắt ác tính ..... 162
- U màng bồ đào ..... 164
- Ung thu võng mạc ..... 165
- Viêm thành mạch tái phát ..... 167
- Viêm màng bồ đào ..... 170
- Vết thuơng rách da mi ..... 175
- Vết thương xuyên nhãn cầu không có di vật ..... 175
- Vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn ..... 177
- Viêm kết mạc mùa xuân ..... 178
- Viêm túi lệ ..... 179
- Xuất huyết nội nhãn do chấn thương đụng giập ..... 180
NGOAI KHOA
- Áp xe lạnh ..... 183
- Ap xe nóng ..... 185
- Áp xe và dò hậu môn ..... 187
- Bỏng ..... 189
- Chấn thương ngực ..... 192
- Chảy máu do loét dạ dày, hành tá tràng ..... 195
- Chín mé ..... 198
- Chấn thuơng sọ não kín ..... 201
- Chấn thương thậ́n ..... 204
- Diều trị phẫu thuật ung thu đại tràng ..... 205
- Dú́t niệu đạo trưóc ..... 207
- Dút niệu đạo sau ..... 209
- Hẹp niệu đạo ..... 210
- Hậu bối (Anthrax) ..... 211
- Lao thận ..... 213
- Nhọt đầu đinh ..... 214
- Phẫu thuật loét dạ dày tá tràng ..... 216
- Sỏi túi mật ..... 217
- Sỏi ống mật chủ ..... 219
- Sỏi bàng quang ..... 221
- Sỏi thận ..... 222
- Sỏi niệu quản ..... 223
- Tắc ruột ..... 224
- Thủng dạ dày do ổ loét dạ dày tá tràng ..... 227
- Trí ..... 229
- Ử mủ thận ..... 230
- Viêm màng bung ..... 232
- Viêm ruột thừa cấp ..... 234
- Vết thương sọ não hơ ..... 236
- Vết thuơng mạch máu ..... 240
- Vỡ bàng quang ..... 240
NHI KHOA
A. Hô hấp
- Áp xe phổi ..... 246
- Giãn phế quản ..... 248
- Hen phế quán ..... 249
- Viêm phế quản phổi ..... 252
- Viêm tiểu phế quản cấp ..... 254
- Viêm mủ màng phổi ..... 256
B. Huyết học
- Bệnh Hémophilia ..... 258
- Thiếu máu thiếu sắt ..... 260
- Thiếu máu suy tủy ..... 262
- Thiếu máu tan máu ..... 264
- Xuất huyết do giàm phúc bộ prothrombin ơ tré so sinh và trė nhỏ ..... 266
- Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ..... 268
C. Ngoại nhi
- Bệnh lý ống phúc tinh mạc ..... 269
- Các cấp cứu ngoại khoa ở sơ sinh ..... 271
- Các biểu hiện ngoại khoa của suy thở ơ so sinh ..... 275
- Các biến chúng ngoại khoa của nhiễm tụ cầu huyết ..... 278
- Khuyết tật thành bụng trước Omphalocèle ..... 282
- Lồng ruột cấp tính ơ trẻ còn bú ..... 285
- Tắc ruột cấp tính ở trẻ em ..... 288
- Viêm phức mạc cấp tính ơ trė em ..... 291
- Viêm ruột thừa cấp ..... 296
D. Nội tiết - Dink dướng
- Buớu cổ ..... 300
- Còi xương ..... 302
- Cuờng giáp (Basedow) ..... 303
- Suy dinhih dững ..... 305
- Thiểu nǎng giáp (Myxeoedème) ..... 310
E, Nhiểm khuẩn
- Một số bệnh ký sinh trùng ..... 311
Nhiễm khuẩn máu ..... 316
- Sốt cao co giật ..... 319
- Viêm màrıg não mú ..... 320
G. Tuần hoàn
- Bệnh thấp tim ..... 323
- Sốc ..... 326
- Viêm màng ngoài tim nhiễm khuẩn ..... 330
H. Tiêu hóa
- Áp xe gan do giun đũa chui lên ống mật ..... 332
- Ỉa chảy cấp ..... 334
- İa cháy kéo dài ..... 340
- Loét dạ dày tá tràng ..... 341
- Xo gan ..... 343
- Viêm gan mạn ..... 345
- Viêm ruột hoại đu ..... 346
I. Thận tiết niệu
- Hội chứng thận hu tiền phát ..... 348
- Nhiễm khuẩn đuờng tiểu ..... 350
- Suy thận cấp ..... 352
- Viêm cầu thận cấp sau nhiễm khuẩn ..... 356
PHỤ SẢN
- Bệnh tim và thai nhgén ..... 361
- Sốc sản khoa ..... 366
- Cao huyết áp khi có thai ..... 369
- Chưa ngoài tư cung ..... 372
- Dọa sẩy và sẩy thai ..... 375
- Huyết tụ thành nang ..... 378
- Nhiễm khuẩn huyết trong sản khoa ..... 379
- Rách cổ tử cung, âm đạo, tầng sinh môn do đẻ ..... 383
- Rong kinh, rong huyết ..... 385
- Sót rau ..... 388
- Thai chết Iuu ..... 390
- Thai qúa ngày sinh ..... 393
- Tiền sản giật và sản giật ..... 395
- Viêm âm hộ, âm đạo ..... 400
- Viêm lộ túyến cổ tử cung ..... 402
- Viếm phần phụ ..... 404
- Viêm phúc mạc trong sản khoa ..... 406
- Viêm tư cung ..... 409
RĂNG HÀM MẶT
- Chuẩn đoán và điều trị sâu răng ..... 411
- Dau răng cấp ..... 414
- Gãy răng ..... 420
- Gãy xương hàm dưới ..... 421
- Gãy xương hàm trên ..... 424
- Khám bệnh răng miệng thông thường ..... 426
- U lành xương hàm ..... 428
- Viêm và áp xe vùng miệng hàm mặt ..... 431
- Viêm tủy răng ..... 433
- Vết thương phần mềm hàm mặt ..... 437
TAI MŨI HỌNG
- Áp xe não do tai ..... 440
- Chấn thương họng, thằnh quản ..... 444
- Chấn thương tai, xưong chũm, xưong đá ..... 446
- Dị vật đường thở ơ thanh, khí, phế quản ..... 448
- Dị vật thực quản ..... 450
- Ung thu thành quản, ung thu hạ họng và ung thu hạ họng thanh quản ..... 451
- Ung thu mũi xoang ..... 453
- Viêm thanh quản cấp ..... 454
- Viêm thanh quản mạn tính ..... 455
- Viêm xoang cấp ..... 457
- Viêm xoang mạn ..... 457
- Viêm mũi xoang dị úng ..... 459
- Viêm màng não do tai ..... 461
- Viêm tắc tính mạch bên do tai ..... 463
- Viêm Amidal cấp ..... 464
- Viêm Amidal mạn ..... 465
- Viêm tai giữa cấp ..... 466
- Viêm tai giũa mạn ..... 467
UNG THU
- Bach huyết kinh thể tân ..... 470
- Bệnh u lympho không Hodgkin ..... 473
- Bệnh u lympho Hodgkin ..... 477
- Hach cổ di cǎn ung thư chua rõ nguyên phát ..... 479
- U hắc tố ác tính ..... 483
- Ung thu phần mềm ..... 487
- Ung thu xương nguyên phát ..... 490
- Ung thu dưong vật ..... 495
- Ung thu tuyến tiền liệt ..... 498
- Ung thu bàng quang và đườg tiết niệu (bể thận, niệu quản) ..... 507
- Ung thư-nhu mô thận (ở người lớn) ..... 504
- Ung thu trục tràng ..... 507
- Ung thu gan nguyên phát ..... 511
- Ung thu dạ dày ..... 515
- Ung thu thục quản ..... 516
- Ung thư thảnh quàn ..... 521
- Ung thu Amydal ..... 524
- Ung thu sàng hàm ..... 526
- Ung thu vòm họng ..... 528
- Ung thu phế quản ..... 531
- Ung thu giáp trạng ..... 539
- Ung thu vú ..... 541
- Ung thu cổ tử cung ..... 547
- Ung thu thân tử cung ..... 550
- Ung thu tinh hoàn ..... 552
- Ung thu ơ tré em ..... 555

