**Mazmuni**

**Stanciya**

**Mazmunı**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanciya atı | Merfi simptomin aniqlaw texnikası |
| Stanciya túri | Merfi simptomin aniqlaw texnikası |
| Pán / cikl | Pediatriyada miyibiykelik isi |
| Qániygeligi | Joqari miyirbiykelik isi |
| Kurs | 3 |

**Talaba ushın qısqasha maǵlıwmat**

Qız 8 jasta. Oń qabırǵa astı aymaǵında simildewshi awırıwlar, júrek alıw, kekiriw, waqtı-waqtı menen qusıwǵa shaqıradı.

Stanciyada másele shártin oqiń.

**12-stanciya talabası ushın tapsırma**

**Klinikaliq waziypa**. 8-jaslıq qızaloq. Oń qabırǵa astındaǵı shanshıwshı awrıwlar, waqtı waqtı menen payda bolatuǵın qaytarıw sıyaqlı shaǵımlar etdi. Awrıwlar maylı awqatlar qabıl etkenden keyin kúsheyedi. Ish qatıwı baqlanadı. Qızdıń ishteyi jaman. Ózin 2 jıl dawamında kesel dep esaplaydı.

Obiektiv; teri qatlamları reńsiz, teri qatlamı qurǵaqlay suwsızlanǵan. Qızdin ishteyi tómen. Tili ıǵal hám aq qabıq menen til túbirinen oralǵan. Puls 1 minutta 88, dem alıw tezligi 22 1-minutta, arterial qan basımı - 100/ 50 mm. rt. st. Palpatsiya etilgende qarni jumsaq, oń qabırǵa astında awrıw baqlanadı, aste qabırǵa ústine urib kórgende awrıw bar.

**Sorawlar hám ámeliy tapsırmalar**

1. Diagnoz qoyiń

2. Merfi simptomın anıqlań

**Imtixan alıwshı ushın maǵlıwmat**

1. Oqıwshınıń kónlikpeni duris orınlaganlıǵın bahalań.

2. Gezektegi student kelgenshe bahalaw qaǵazın duris toltırın.

**Stanciyanıń bahalaw beti (oqitiwshi ushin)**

Merfi simptomin aniqlaw texnikası

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Juwaplar | Tolıq | Tolıq emes | Juwap joq |
| 1 | Shıpaker qolı taza hám jıllı bolıwı kerek. | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 2 | Bala tınıshlantırıladı hám ótkiziletuǵın ámeliyat túsindiriledi. | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 3 | Balanı otırǵızıp, aldıǵa az ǵana iyildiredi. | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 4 | Shıpaker balanıń oń tárepinen jantasadı. | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 5 | Shıpaker shep qol deneniń oń qaptal bóliminen yamasa oń qabırǵa astı aymaǵınan bas barmaq ót qalta tarawında jaylasatuǵın etip qoyadı. | 1 | 0,5 | 0 |
| 6 | Baladan tereń dem alıwı hám qarindı qatti isiriwdi soraydı. | 1 | 0,5 | 0 |
| 7 | Ót qaltanıń awırıqlılıǵı bahalanadı (normada awırıq joq, al simptom teris) | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Organnıń jaraqatlanıwı haqqında durıs sheshim qabıl qılıw | 2 | 1 | 0 |
|  | **Jámi** | 8 | 4 | 0 |

8 балл-100% 7,5 балл-93,7% 6,5 балл -81,2% 5,5 балл -68,7%

7 балл -87,5% 6 балл -75% 5 балл -62,5% 4,5б-56,2%

4б-50% 3,5б-43,7% 3б-37,5% 2,5б-31,2%

2б-25% 1,5б-18,7% 1б-12,5% 0,5б -6,2%

0б-0

**Variant 2 Stanciya №12**

**Mazmunı**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanciya atı | Búyrektiń bimanual palpaciyasın anıqlaw texnikası. |
| Stanciya túri | Búyrektiń bimanual palpaciyasın anıqlaw texnikası. |
| Pán / cikl | Pediatriyada miyirbiykelik isi |
| Qániygeligi | Joqari miyirbiykelik isi |
| Kurs | 3 |

**Talaba ushın qısqasha maǵlıwmat**

6 jaslı qız qarındaǵı awırıwlarǵa, tez-tez hám awırıp sidik shıǵarıwǵa, ulıwma hálsizlikke, ishteydiń tómenlewine, dene temperaturasınıń 38,6 °C ǵa kóteriliwine arız etedi.

Stanciyada másele shártin oqiń.

**12-stanciya talabası ushın tapsırma**

6 jaslı qız qarındaǵı awırıwlarǵa, tez-tez hám awırıp sidik shıǵarıwǵa, ulıwma hálsizlikke, ishteydiń tómenlewine, dene temperaturasınıń 38,6 °C ǵa kóteriliwine arız etedi.

Anamnezinen: Sońǵı 3 kún dawamında kesellengen. Kesellik qarsańında suwıq suwǵa tústi.

Obektiv túrde: Qız bos, ınjıq. Terisi bozarǵan, taza. Tili qurǵaq, aq qabıq penen qaplangan.

Qarnı jumsaq. CHDD - 26 ta, puls - 102 ta. Sidik ilaylı, kishi kólemde, tez-tez sidik shıǵarıladı.

Sorawlar:

1. Diagnoz qoyıń.

2. Búyrektiń bimanual palpaciyasın anıqlaw texnikası.

**Imtixan alıwshı ushın maǵlıwmat**

1. Oqıwshınıń kónlikpeni duris orınlaganlıǵın bahalań.

2. Gezektegi student kelgenshe bahalaw qaǵazın duris toltırın.

**12-stanciyanıń bahalaw beti (oqitiwshi ushin)**

**Búyrektiń bimanual palpaciyasın anıqlaw texnikası**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Bahalaw kriteriyaları** | Tolıq | Tolıq emes | Juwap joq |
| 1 | Shıpaker qolı jıllı hám taza bolıwı kerek | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 2 | Bala ayaqları búgilgen hám sál ashılǵan, gorizontal halatta bolıwı kerek | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 3 | Shıpaker oń tárepte jaylasadı. | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 4 | Shep qolı deneniń oń búyrek tarawında jaylasadı (bel boylap). | 1 | 0,5 | 0 |
| 5 | Oń qol – qarınnıń tuwrı bulshıq etiniń sırtında (oǵan parallel), barmaqlar oń qabırǵa dugasınan sál tómende jaylasadı | 1 | 0,5 | 0 |
| 6 | Dem shıǵarǵanda oń qol shuqırǵa háreketlenedi. | 0,5 | 0,25 | 0 |
| 7 | Al shep qoldıń alaqanı joqarıǵa kóteriledi, bul búyrekti oń qoldıń barmaqlarına jaqınlastıradı | 1 | 0,5 | 0 |
| 8 | Búyrektiń palpaciyasında shep qol dáslep búyrektiń tómengi polyusın sezedi, | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Soń sıypalawshı háreketler menen ólshemi, forması, háreketsheńligi, awırıqlılıǵı, qattılıǵı, búyrek diywalıńıń gidir-budrlıǵı bahalanadı | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Shep búyrek palpaciyası joqarıdaǵı metodika menen tómendegishe parıq penen islenedi:  Shep qol dene boylap ele de shep búyrek proekciyasına shekem dawam etedi, oń qol qarınnıń shep tuwrı bulshıq etiniń sırtında jaylasadı | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Maksimal ball: | 10 | 5 | 0 |

10 балл-100% 8,5 балл-85% 7,5 балл-75% 6,5 балл -65% 5,5 балл -55%

9,5 балл- 95 % 8 балл-80% 7 балл -70% 6 балл -60% 5 балл -50%

4,5б-45% 4б-40% 3,5б-35% 3б-30% 2,5б-25%

2б-20% 1,5б-15% 1б-10% 0,5б -5% 0б-0