Cərrahi xəstələrin müayinə üsulları.

 ( tərtib etdi -prof. Məmmədov R.Ə )

Cərrahi xəstələrin müayinə üsulları 2 yerə ayrılır:

1. Subyektiv

2. Obyektiv

 Subyektiv müayinə üsulu sorğuya əsaslanır. Sorğu özü əsas müayinə üsullarından birincisidir. Sorğuya əsasən həkim xəstədən ilkin məlumatları əldə edir və bu onun xəstəyə diaqnoz qoymasına yardımçı olur.

Sorğu 3 hissədən ibarətdir:

1. Şikayət

2. Patologiyanın tarixi

3. Xəstənin özü haqqında məlumat

Şikayətlər özü 2 yerə ayrılır:

1. Əsas (anamnezis morbi)

2. Əlavə (anamnezis vitae)

Əsas şikayət xəstənin həkimə gəlmə səbəbidir. Əlavə şikayətlər isə həkimin sorğusu əsasında üzə çıxır. Patologiyanın tarixi dedikdə xəstədən xəstəliyinin necə başlandığı, nə zamn başlandığı, nədən sonra başlandığı, hansı dərmanları qəbul etməsi, həkimə müraciət etməsi, müalicənin effektiv olub – olmaması, əlavə hansı ağrıların olması və s. bu kimi məqamlar soruşulur. Bu xəstəliyin tarixi – anamnesis morbi adlanır. Xəstənin özü haqqda məlumat dedikdə isə xəstənin özünün gündəlik həyatı ( həyat tərzi, iş yeri, uşaqlıqda hər hansı xəstəliyi keçirməsi, pis vərdişləri və s. ) , nəsildə irsi xəstəliyinin olub-olmaması, allergik reaksiyaları soruşulur. Bu isə anamnesis vitae adlanır.

 Bunlardan sonra digər 4 müayinə üsuluna keçirik. Baxma, əlləmə, tıkkıldatma, dinləmə. Sonda əsas və əlavə müayinə üsullarının nəticələrinə əsasən xəstəyə diaqnoz qoyulur.

Müalicə,diaqnostika və ya orqanizmin müxtəlif funksiyalarının bərpası məqsədi ilə xəstənin toxuma və ya orqanlarının tamlığının mexaniki pozulması (əsasən kəsilməsi) və yenidən müxtəlif üsullarla bərpa edilməsi ilə həyata keçirilən hər hansı mexaniki əməl cərrahi əməliyyat adlanır.

 Bütün cərrahi əməliyyatların icrasına üç əsas tələb qoyulur.:

 1.Düzgün qoyulmuş diaqnoz

 2.Əməliyyatın icrasına mütləq göstəriş

 3.Aparılacaq cərrahi əməliyyatın texniki icrasının dəqiq planı.

Yalnız yuxarıda qeyd olunan tələblər ödənildikdən sonra cərrahi əməliyat icra edilə bilər.

Müalicə,diaqnostika və ya orqanizmin müxtəlif funksiyalarının bərpası məqsədi ilə xəstənin toxuma və ya orqanlarının tamlığının mexaniki pozulması (əsasən kəsilməsi) və yenidən müxtəlif üsullarla bərpa edilməsi ilə həyata keçirilən hər hansı mexaniki əməl cərrahi əməliyyat adlanır.

 Bütün cərrahi əməliyyatların icrasına üç əsas tələb qoyulur.:

1.Düzgün qoyulmuş diaqnoz

2.Əməliyyatın icrasına mütləq göstəriş

3.Aparılacaq cərrahi əməliyyatın texniki icrasının dəqiq planı.

Yalnız yuxarıda qeyd olunan tələblər ödənildikdən sonra cərrahi əməliyat icra edilə bilər.

CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARIN MƏRHƏLƏLƏRİ

Əsasən bu və ya digər orqanın əldə olunması ilə bağlı icra edilən cərrahi əməliyyatlar aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

1.zədələnmiş orqan və toxumanın əldə olunması məqsədi ilə operativ yolda qarşıya çıxan toxumaların təbəqələr üzrə kəsilməsi

2.zədələnmiş orqan və ya toxumanın bilavasitə üzərində cərrahi əməliyyatın icrası

3.cərrahi əməliyyatdan sonra anatomik və funksional cəhətdən toxumaların bərpası-birləşdirilməsi.

CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR

Cərrahi müdaxilələrin təsnifatı müəyyən meyarlar əsasında aparılır:

1. İcra edilmə müddətinə görə

2. Aparılma texnikasırıa görə

3. Aparılma məqsədinə görə

4.İnfeksiyalaşma dərəcəsinə görə