Міністерство освіти і науки україни

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

**ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК**

**У НЕВРОЛОГІЇ**

*Методичні рекомендації*

**Укладачі:** Л.Г. Доцюк , Л.Г. Логуш, О.В. Зендик, Н.М. Козік,

І.Л. Куковська, І.В. Марценяк

Чернівці

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

2021

УДК : 811.161.2’373.46:616.8

Рекомендовано до друку методичною комісією

факультету фізичної культури та здоров’я людини

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

(протокол № 8 від 10 червня 2021 року)

Рецензенти:

**Ольга ПІШАК** - професор, доктор медичних наук, професор кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

**Оксана КИСЕЛИЦЯ** - доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я

Укладачі:д.мед.н. професор Л.Г. Доцюк, к.пед.н., доц. Л.Г. Логуш, ст. викл. О.В. Зендик, ст.викл. Н.М. Козік, к.мед.н., доц. І.Л. Куковська, к.мед.н., доц. Марценяк І.В.

**Термінологічний словник в неврології** / уклад.: Л.Г. Доцюк, Л.Г. Логуш, О.В. Зендик, Н.М. Козік, І.Л. Куковська, Марценяк І.В.Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 38 с.

У методичних рекомендаціях подано термінологічні визначення, що використовуються у неврології, фізичній терапії та фізичній реабілітації пацієнтів з неврологічною патологією та неврологічними ускладненнями захворювань інших систем людського організму.

Для студентів IV-V курсу, спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія”, а також для викладачів, лікарів-невропатологів, фізичних терапевтів та ерготерапевтів, лікарів реабілітаційної медицини та фахівців інших медичних напрямків.

**УДК :**811.161.2’373.46:616.8

© Ченівецький національний університет

імені Юрія Федьковича, 2021

**ПЕРЕДМОВА**

Фізична терапія в неврології – відносно молодий напрямок розвитку медичної науки, хоча питання відновлення при неврологічних захворюваннях цікавили лікарів та вивчалися з давніх часів. Порушення функцій різних органів та систем організму найчастіше пов’язані з неврологічною патологією, її наслідками, або неврологічними ускладненнями при захворюваннях чи травмах інших систем. Рухові, сенсорні та когнітивні порушення суттєво погіршують якість життя людини. Розуміння проблеми, знання симптомів ураження, вміння діагностувати функціональні порушення інструментами фізичного терапевта, володіння спеціальною термінологією дають можливість допомогти пацієнтам з різною патологією розширити можливості самообслуговування, покращити працездатність, запобігти інвалідизації та максимально соціалізувати.

Визначення неврологічних термінів дає можливість глибше вникнути в суть різної патології, зрозуміти шляхи реабілітації, інтегрувати різнобічні погляди фахівців у єдине бачення проблематики, що дозволить успішно розв’язувати завдання фізичних терапевтів у процесі відновлення пацієнтів. Необхідність правильного володіння неврологічною термінологією спонукало до створення даного посібника. Подані у словнику визначення, дають можливість студентам медичних спеціальностей, фізичним терапевтам, ерготерапевтам та ребілітологам та іншим фахівцям використовувати єдину термінологію в узгодженій співпраці з відновлення хворих.

Рекомендації укладено з урахуванням вимог Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, в галузі знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Даний словник спрямований на оволодіння необхідними термінологічними визначеннями та поняттями, з якими студент буде ознайомлюватись та вивчати протягом IV-V курсів при вивченні дисциплін «Фізична терапія в неврології», «Клінічна реабілітаційна неврологія» та ряду інших, передбачених освітньою програмою. Майбутні фахівці надалі зможуть вільно оперувати спеціальними термінами у практичній професійній діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта.

Всі терміни та визначення подані у вигляді теоретичної інформації, чітко сформульовані та систематизовані в алфавітному порядку.

Автори сподіваються, що методичні рекомендації допоможуть студентам краще вивчити основи фізичної терапії та ерготерапії, полегшить процес їхньої самоосвіти та покращить конкурентоспроможність у працевлаштуванні у галузі охорони здоров'я.

**А**

**Абазія** (abasia, ae, f; a – частка, що означає відсутність ознаки чи якості, вираженої в другій частині слова – заперечення + basis – крок, ходіння) – нездатність ходити, пов’язана з розладом рівноваги тіла або порушенням рухових функцій ніг.

**Абілітація** – комплекс дій, спрямований на формування нових і розвиток існуючих функціональних систем після хвороби з метою успішної інтеграції в суспільство.

**Абсанс** (absentia, ae, f; франц. Abcense – відсутні) – короткочасне (секунди) вимикання або пригнічення свідомості (завмирання); затемнення свідомості у епілептиків (симптом при епілепсії).

**Абсолютна м'язова сила** – напруження м'язу при його максимальному скороченні. Вимірюється величиною вантажу, який може протидіяти такому напруженню.

**Абстиненція** (лат. Abstinentia – стриманість; син. – абстинентний синдром) – комплекс психічних, соматичних і неврологічних розладів, які виникають після припинення вживання (введення) та викликали токсичну залежність речовин або їх аналогів (алкоголю, наркотиків, деяких психотропних засобів). Поєднує зміну настрою, головний біль, болі в серці, в м’язах і суглобах («ломка»), шлунково-кишкові розлади, безсоння, втрату апетиту. Іноді спостерігають судомні напади та ін.

**Агевзія** (ageusia, ae, f; грец. A- – заперечення + geusis – смак) – відсутність смакових відчуттів.

**Агнозія –** порушення гнозису, порушення впізнавання знайомих предметів та образів.

**Агонія** (грец. Agonia – боротьба) – термінальний стан, що передує клінічній смерті.

**Агресивність** – хворобливий стан особистості, що проявляється в нанесенні шкоди, завдаванні болю, нападі на кого-небудь.

**Адаптація** – процес пристосування організму, його функціональних систем, органів і тканин до певних умов зовнішнього середовища, спрямовані на збереження відносної рівноваги внутрішнього середовища організму – гомеостазу.

**Адіадохокінез** – втрата здатності швидко виконувати рухи, протилежні за змістом, наприклад, пронацію і супінацію, згинання і розгинання.

**Адинамія** – різке зниження або повне припинення рухової активності.

**Аеротерапія** – один із методів кліматотерапії, який використовує вплив відкритого повітря без прямого сонячного опромінення.

**Акалькулія** (acalculia, acalculatio, onis, f; грец. A- заперечення + лат. Calculus – камінчик для рахунку; син. Дискалькулія) – порушення здатності оперувати цифрами. Хворий не може вирішити найпростіші арифметичні задачі, дії, може забувати таблицю множення і написання окремих цифр. Симптом виникає при ураженні лівої тімяної звивини.

**Акатаграфія** (acatagraphia; грец. А- – заперечення + katagrapho – записувати) – розлад писемного мовлення, при якому порушується порядок написання слів у реченні або складів в словах (розвивається моторна афазія).

**Акатизія –** непосидючість, непереборна потреба рухатися для зменшення напруги та дискомфорту (наприклад постукування пальцями, хитання ногою).

**Акінезія** – відсутність активних рухів, нерухомість.

**Акропарестезія** (acroparaesthesia, ae, f; грец. Acron – край, кінцевий, в складних словах + para – близько + aisthesis – відчуття, почуття) – своєрідне спонтанне (без зовнішніх впливів) відчуття оніміння, «повзання мурашок», холоду, проходження електричного струму, стягування, поколювання. Ці чутливі феномени виникають в дистальних відділах кінцівок при місцевих порушеннях кровообігу, які призводять до ішемії нервових стовбурів, і при ірритативних процесах периферичної та центральної нервової системи.

**Акроціаноз** – синювате забарвлення дистальних відділів тіла внаслідок сповільнення в них кровотоку.

**Акупунктура** – метод рефлексотерапії, який полягає у впливі різних (за силою, характером і тривалістю) подразнень на функції організму.

**Акротрофоневроз** (acrotrophoneurosis; грец. Akros – крайній, найбільш віддалений + trophe – живлення + неврози) – порушення трофіки дистальних відділів кінцівок, зумовлене розладом периферичного кровообігу внаслідок дисфункції переважно надсегментарного апарату вегетативної нервової системи.

**Алексія –** різновид сенсорної афазії, який полягає в несприйнятті (нерозумінні) письмової мови.

**Алодинія –** розлад чутливості, при якому неболюче подразненнясприймається як болюче.

**Аллоестезія –** розлад чутливості, при якому подразнення відчувається адекватно, але проектується в іншій ділянці.

**Аллохейрія** (allocheiria, ae, f; allos – інший + грец. Cheir – рука) – якісне порушення чутливості, при якому хворий локалізує подразнення не там, де його наносять, а на протилежному боці тіла, зазвичай на симетричній ділянці.

**Альгоміоклонія** (algomyocionia; грец. Algos – біль + mys, myos – м’яз + klonos – безладний рух, судома) – болюче, судомне клонічне (безладне) скорочення м’язів або їх окремих пучків, яке найчастіше виникає під час руху, іноді – в спокої.

**Альтернуючий** – той, що чергується. У неврології, зазвичай, вживається для позначення поєднання симптомів ураження черепних нервів на одному боці тіла і розладів рухів або чутливості на іншому.

**Амнезія** (amnesia, ae, f; грец. A- – заперечення + mneme – пам’ять) – втрата пам’яті, втрата спогадів про ті чи інші події. Розрізняють прогресуючу (з поступовою втратою спогадів), фіксаційну (ослаблення або відсутність запам’ятовування поточних подій при збереженні раніше набутих знань), конградну (втрата спогадів про момент травми), ретроградну (втрата спогадів про період перед моментом травми), антероградну (втрата спогадів про події після моменту травми) амнезію.

**Амплітуда руху** – величина переміщення тіла чи його сегментів між певними реперами (умовно вибраними, вираженими в градусах або в лінійних одиницях вимірювання межами чи знаками).

**Анакузія** (anacausia, ae, f; грец. An- – заперечення + acusis – слух) – втрата слуху.

**Аналгезія** (analgesia, ae, f; грец. A- – заперечення + algos – біль або algesis – відчуття болю) – втрата больової чутливості.

**Аналізатор –** єдина морфофункціональна система, яка складається з сприймаючого апарату (рецепторів), провідників чутливих імпульсів і центрів, які сприймають інформацію та аналізують її.

**Анамнез** (anamnesis, is, f; грец. Anamnesis – спогад) – опитування хворого: сукупність відомостей, одержуваних шляхом розпитування хворого і / або осіб, які знають хворого. Використовується для постановки діагнозу та визначення прогнозу захворювання.

**Анартрія** (anarthria, ae, f; грец. An- – заперечення + arthroo – розбірливо вимовляти, arthron – з’єднання) – порушення мови у вигляді повної відсутності здатності вимовляти букви, склади, слова внаслідок периферичного (ураження V, VII, IX, X, XII пар черепних нервів) або центрального (двобічне ураження кірково-ядерних трактів пірамідної системи) паралічу м’язів, які беруть участь в артикуляції (м’язи язика, губ, нижньої щелепи). Менш виражений ступінь мовних розладів – дизартрія. Анартрію спостерігають в симптомокомплексі бульбарного паралічу, часто у поєднанні з глоссоплегією (паралічем м’язів язика), дисфагією (порушенням ковтання), афонією (відсутністю звукоутворення).

**Анафілаксія** (anaphylaxia, ae, f; грец. Ana- – зворотне, протилежну дію + phylaxis – захист, охорона) – алергічна реакція негайного типу, що розвивається у сенсібілізованому організмі при повторному введенні алергену. Виділяють загальні (анафілактичний шок, сироваткова хвороба) і місцеві (запалення, набряк, іноді некроз тканини) симптоми.

**Аневризма** (aneurysma, atis, n; грец. Aneuryno – розширювати) – патологічне розширення просвіту кровоносної судини (в т. ч. в ділянці головного мозку) внаслідок аномалії розвитку або зміни стінок судин під впливом різних патологічних факторів.

**Аненцефалія** (anencephalia; грец. Аn- заперечення + enkephalos – головний мозок) – відсутність великого мозку, кісток склепіння та м’яких тканин черепа.

**Анестезія** (anaesthesia, ae, f; an- – заперечення + грец. Aisthesis – почуття, відчуття) – повна втрата того чи іншого виду чутливості. Втрату всіх видів чутливості називають загальною або тотальної анестезією.

**Анкілоз** – повна відсутність рухів в суглобі в результаті зрощення суглобових кінців кісток.

**Анізокорія** (anisocoria, ae, f; грец. Anisos – нерівний + kore – зіниця) – різний діаметр зіниць правого та лівого ока. Виникає внаслідок порушення взаємодії гладких м’язів райдужної оболонки: циркулярного (m. Sphincter pupillae), який звужує зіницю, і радіального (m. Dilatator pupillae), який розширює зіницю.

**Анозогнозія –** несприйняття (неусвідомлення) власної хвороби (наприклад, ігнорування паралізованих кінцівок).

**Анорексія** (anorexia; грец. Аn- заперечення + orexis – бажання їсти, апетит) – відсутність апетиту при наявності фізіологічної потреби в харчуванні, зумовлене порушенням діяльності харчового центру.

**Антропометрія** – сукупність методів і прийомів вимірювання людського тіла.

**Анізорефлексія** – несиметричність рефлексів, різна інтенсивність їх проявів справа та зліва.

**Апатія** (грец. Apatheia – нечутливість) – стан емоційної тупості, спустошення, байдужості.

**Апное** (apnoe, es, f; грец. A- – відсутність + pnoe – дихання; apnoia – відсутність дихання) – відсутність дихання, тимчасова зупинка дихання.

**Апраксія** (apraxia, ae, f; грец. А- – заперечення + praxis – робота, дія) – порушення здатності виконувати цілеспрямовані дії. Апраксія характеризується втратою навичок, вироблених в процесі індивідуального досвіду складних цілеспрямованих дій (побутових, виробничих та ін.) без ознак парезу або порушення координації рухів.

**Арахноїдит** – запалення павутинної оболонки головного або спинного мозку, включаючи м'яку мозкову оболонку.

**Арефлексія** (areflexia, ae, f; грец. A- – заперечення + лат. Reflexus – відображення) – відсутність рефлексів (внаслідок порушення цілісності рефлекторної дуги або гальмівних дій вищих відділів нервової системи).

**Асинергія** (asinergia; грец. A- – заперечення + syn – разом + ergon – робота, діяльність; synergia – взаємодія) – порушення синергії, тобто узгодженої роботи м’язів; нездатність об’єднати прості рухи в руховий акт, зникнення співдружніх рухів, декомпозиція.

**Аспірація** (aspiratio, onis, f; лат. Ad- – до + spirare – дути) – проникнення рідких або твердих речовин в трахею чи легені при вдиханні, зокрема у пацієнтів у несвідомому стані.

**Астазія-абазія** (astasia-abasia; грец. A- – заперечення + stasis – стояння і basis – рух) – синдром рухових розладів, що полягає у втраті хворим здатності стояти та ходити при збереженні можливості рухів і м’язової сили в ногах у положенні лежачи.

**Астенія** (asthenia, ae, f; грец. A- – заперечення + sthenos – сила) – стан нервової та психічної слабкості, швидкої стомлюваності, безсилля.

**Астереогнозія –** невпізнання форми, розмірів, структури предметів на дотик із заплющеними очима.

**Атаксія** (ataxia, ae, f; грец. a– – відсутність + staxis – стояння) – порушення рівноваги та координації рухів, проявляється у вигляді ізольованих розладів статики та координації або може поєднуватися з руховими (пірамідними або екстрапірамідними) порушеннями.

**Атеросклероз** (atherosclerosis, is, f; грец. Athere – каша + sklerosis – твердий) – хронічне захворювання артерій крупного та середнього калібру, що характеризується відкладенням в інтимі судин атерогенних ліпопротеїнів і розростанням сполучної тканини у вигляді бляшок, які зумовлюють звуження просвіту артерій і порушення кровопостачання органів.

**Атетоз** (грец. Athetos – нестійкий) – гіперкінез, який характеризується повільними тонічними насильницькими рухами, захоплюючими одночасно м’язи агоністи й антагоністи. Постійна мінливість м’язового спазму в м’язових групах призводить до характерної химерності, червоподібних насильницьких рухів, що поширюються переважно на дистальні відділи кінцівок та м’язи обличчя. При атетозі спостерігаються характерні зміни тонусу м’язів: підвищення його чергується зі зниженням – рухливий спазм (spasmus mobilis).

**Атонія** (atonia, ae, f; грец. A- – відсутність + tonos – напруга) – млявість, ослаблення тонусу (напруженості), еластичності та збудливості тканин і органів (судин, шлунку, кишечника, м’язів і т.д.).

**Атрофія** (atrophia, ae, f; грец. A- – заперечення + trophe – харчування) – відсутність чи зниження живлення; зменшення маси й об’єму тканини або органу, внаслідок чого ослаблюється або припиняється їх функція.

**Аура** (aura, ae, f; грец. Aura – подих вітру) – провісник нападу епілепсії, розлад свідомості, що супроводжується своєрідними відчуттями, рухами або психічними порушеннями (переживаннями).

**Аутотопагнозія** – невпізнання або спотворене сприйняття частин власного тіла, неможливість виконання простих рухів, наприклад доторкнутись вказівним пальцем лівої руки до правої повіки.

**Афазія** (aphasia; грец. А- – заперечення + phasis – мова) – розлад мови, що проявляється втратою здатності використовувати слова для вираження думок і спілкування з оточуючими при збереженні функції апарату артикуляції і слуху. Незважаючи на те що мову розглядають як функціональну систему інтегративно-нейронної організації всього мозку людини, виділяють спеціальні «мовні зони» в корі великих півкуль, відповідальні за різні види афазій.

**- Афазія амнестична** – пацієнт забуває назви предметів, пам’ятаючи їх призначення, розуміння мови не порушене.

**- Афазія глобальна** – поєднання всіх видів афазії при ураженні великої площі кори мозку.

**- Афазія кондуктивна** – провідникова афазія, спричинена порушенням в пучках волокон, які зв’язують центри Верніке та Брока.

**- Афазія моторна** – малозрозуміла, сповільнена мова з паузами та перестановкою складів та слів, з порушенням моторики письма, мови. В легких формах мова пацієнта схожа на заїкання.

**- Афазія семантична** – розлад мови, при якому порушується зв’язок слів у реченні та порушується його зміст.

**Аферентні шляхи –** нервові волокна які несуть інформацію від периферії до центру; волокна доцентрових провідних шляхів ЦНС, імпульси по яких ідуть до вищих відділів мозкує

**Афонія** (aphonia; грец. А- – заперечення + phone – звук, голос) – відсутність звучності голосу при збереженні шепітної мови. Афонія може розвинутися як симптом при ураженні голосових зв’язок запальним або пухлинним процесом, при парезі або паралічі поворотного горлового нерва, внаслідок психічної травми. Розрізняють справжню (або горлову), паралітичну, спазматичну і функціональну (або істеричну) афонію.

**Ахейрокинез** (acheirokinesis, is, f; грец. А – заперечення + cheir – рука + kinesis – рух) – бідність рухів і відсутність співдружніх рук при ходьбі (синдром паркінсонізму).

**Б**

**Батіанестезія** (bathyanaesthesia; грец. Bathys – глибокий + aisthesis – почуття, відчуття) – втрата всіх видів глибокої чутливості (відсутність пропріоцептивної чутливості, м’язово-суглобового відчуття).

**Білатеральний** (bilateralis, e; лат. Bis – двічі + lateralis -боко- виття) – двосторонній, що відноситься до обох сторін.

**Біль** – неприємні відчуття і емоції, пов’язані з дійсним або можливим ураженням різних тканин організму.

**Бімануальний** (bimanualis, e; лат. Bis – двічі + manus – рука) – той що відноситься до обох рук або виконується обома руками.

**Безумовні рефлекси** – вроджені реакції організму на певні подразнення.

**Блефароспазм** (blepharospasms, i, m; від грец. Blepharon – повіку + spasmus – спазм) – спазм повікової частини кругового м’яза ока.

**Брадикардія** (bradycardia, ae, f; грец. Bradys – повільний + cardia – серце) – знижена частота серцевих скорочень, менше ніж 60 за хвилину.

**Брадикінезія** (bradykinesia, ae, f; грец. Bradys – повільний + kinesis – рух) – уповільнення темпу будь-якого виду рухів: ходьби – брадібазія, дій – брадіпраксія, мови – брадіфазія, психічних процесів – брадіфренія (при ураженні екстрапірамідної системи).

**Брадипное** (bradypnoe, es, f; грец. Bradys – повільний + pnoe – дихання) – рідке дихання (з частотою 12 дихальних актів за хвилину і менше). Спостерігають при зниженій збудливості дихального центру або при зменшенні його стимуляції.

**Брахіалгія** – больові відчуття в руці, плечі на рівні плечового сплетіння.

**Брахібазія** – порушення ходи, при якому ноги переставляються дрібними кроками.

**Бруксизм** (bruxismus; грец. Brycho, майбутнє час bryxo – скреготати зубами) – одонтотерізм, скреготіння зубами під час сну (спостерігають частіше у дитячому та молодому віці).

**Булімія** (bulimia, ae, f; грец. Bus – бик, віл + limos – голод) – патологічно підвищене почуття голоду, нерідко супроводжується слабкістю та больовими відчуттями в надчеревній ділянці. Хворі можуть поглинати великі кількості їжі (поліфагія) і не відчувати почуття ситості (акорія).

**Бульбарний параліч** – пов’язаний із патологією довгастого мозку. Наприклад, бульбарний параліч при ураженні каудальної групи черепних нервів, супроводжується розладами фонації, ковтання і артикуляції.

**В**

**Ваготонія** (устар. Vagotonia, ae, f; грец. Vagus – блукаючий + tonus – напруга) – підвищена активність блукаючого нерва (переважання тонусу парасимпатичної частини вегетативної нервової системи над тонусом її симпатичної частини).

**Вентрикулопункція** (ventriculopunctio; анат. Ventriculus – шлунок, шлуночок + лат. Punctio – укол, прокол) – прокол бічних шлуночків головного мозку (зазвичай переднього або заднього рогів) для взяття спинномозкової рідини (СМР) з діагностичною або лікувальною метою.

**Вестибулярний апарат** (vestibularis, e; анат. Vestibulum – переддвер’я) – переддверний, відноситься до складу внутрішнього вуха.

**Вікарний** (vicarius, a, um; vicis – зміна) – замінює, замісний, компенсаторний.

**Вісцеральний** (visceralis, e; лат. Viscus, visceris, зазвичай вживається у множ. Числі viscera – нутрощі, внутрішні органи) – відноситься до внутрішніх органів або належить їм, органний.

**Вісцеромоторний рефлекс** (reflexus visceromotorius; син. Рефлекс вегетосоматичний) – рефлекторне скорочення (напруга) м’язів живота внаслідок подразнення очеревини при запально-гнійних захворюваннях органів черевної порожнини, наприклад при апендициті, холециститі та ін.

**Вісцеросенсорний рефлекс** (reflexus viscerosensorius) – рефлекс подразнення внутрішніх органів черевної порожнини, в тому числі патологічно змінених відділів травного тракту, що призводить до появи зон болючості передньої черевної стінки.

**Водянка головного мозку** – надлишкове накопичення ліквору в шлуночках та підоболонкових просторах мозку.

**Втома** – тимчасове зниження працездатності внаслідок інтенсивної або тривадої роботи, стомленість кори головного мозку в результаті зростання потоків імпульсів з периферії, зниження рівня глюкози та кисню в крові, накопичення в організмі залишкових продуктів обміну речовин – метаболічних шлаків.

**Г**

**Галюцинації** (hallucinationes; лат. Hallucinatio – марення, бачення) – помилкове сприйняття подразнень без реально існуючого об’єкта (нюхові, зорові, смакові, слухові, дотикові, загального почуття; при засипанні – гіпнагогічні, при пробудженні – гіпнапомпічні). Галюцинації набувають у хворого характер об’єктивної реальності.

**Гарячка** – патологічний процес, який характеризується порушенням процесів терморегуляції та підвищенням температури тіла.

**Гематома** (haematoma, atis, n; грец. Haima – кров + -oma – пухлина) – кров’яна пухлина: обмежене скупчення крові в тканинах з утворенням в них штучної порожнини, що містить рідку або згорнуту кров.

**Гематомієлія** (hematomyelia, ae, f; грец. Haima – кров + myelos – спинний мозок) – крововилив у речовину спинного мозку.

**Гематорахіс** – крововилив у оболонки спинного мозку.

**Геміанестезія** (hemianaesthesia, ae, f; грец. Hemi- – половина + an- – заперечення + aisthesis – почуття) – втрата чутливості в одній половині тіла.

Геміплегія (hemiplegia, ae, f; грец. Hemi- – напів, половина + plege – удар, поразка) – повний параліч однієї половини тіла.

**Гемібалізм** (від грецького hemi – половина, ballo – кидати) – гіперкінез, який супроводжується швидкими розмашистими рухами, які нагадують кидання чи штовхання м’яча.

**Геміенцефалія** – аномалія розвитку центральної нервової системи, недорозвиток однієї з півкуль великого мозку.

**Геміспазм лицевий** (hemispasmus facialis; грец. Hemi – половина + spasmus – спазм) – гіперкінез у вигляді нападів тонічного напруження м’язів однієї половини обличчя.

**Гідроміелія** (hydromyelia; грец. Hydor – вода + myelos – спинний мозок) – дистрофічний процес в спинному мозку, що характеризується формуванням в його товщі заповнених рідиною порожнин або скупченням рідини в розширеному спинно-мозковому каналі.

**Гідроцефалія** (hydrocephalia, ае, f; грец. Hydor – вода + kephale – голова; син. Водянка головного мозку) – надмірне накопичення спинномозкової рідини в шлуночках мозку і / або зовнішніх лікворних просторах, що супроводжується їх розширенням.

**Гіпалгезія** - зниження больової чутливості.

**Гіперакузія** (hyperacusia, is, f; грец. Hyper – понад, над + acusis – слух) – посилене сприйняття звуків.

**Гіпералгезія –** підвищення больової чутливості.

**Гіперемія** (hyperaemia, ae, f; грец. Hyper – понад + haima – кров) – почервоніння, надмірне наповнення кров’ю судин будь-якого органу або частини тіла внаслідок розширення дрібних артеріальних судин або посилення припливу артеріальної крові (артеріальна гіперемія), або при погіршенні відтоку венозної крові (венозна гіперемія).

**Гіперестезія** – підвищена чутливість до подразників, які впливають на рецептори органів чуття.

**Гіперкінез** (hyperkinesis, is, f; грец. Hyper – понад + kinesis – рух) – синдром, який характеризується насильницькими мимовільними рухами, які перешкоджають цілеспрямованим рухам; самовільні рухи, спричинені скороченням м'язів обличчя, тулуба, кінцівок, рідше гортані, м'якого піднебіння, язика.

**Гіперметрія** (hypermetria, ae, f; грец. Hypermetros – надмірний; hyper – понад + metron – міра) – розлад координації рухів, що характеризується зайвими по амплітуді рухами.

**Гіперпатія** – зниження чутливості, яке характеризується підвищенням порогу сприйняття, відсутністю точної локалізації відчуттів. Відчуття мають неприємний характер та тривалу післядію, схильні до іррадіації.

**Гіперрефлексія** – підвищення періостальних та сухожилкових рефлексів.

**Гіпертонія** (hypertonia, ae, f; грец. Hyper – понад + tonos – напруга) – надмірне напруження м’язів, що проявляється їх опором до розтягнення та порушенням функції відповідних м’язових органів.

**Гіпертрофія** (hypertrophia, ae, f; грец. Hyper – понад + trophe – живлення) – підвищення живлення; збільшення об’єму тканин або органу за рахунок збільшення об’єму або кількості складових елементів тканини (клітин).

**Гіперсомнія** (hypersomnia; грец. Hyper – понад + лат. Somnus – сон; син. Сомнолентність) – патологічна сонливість, що виникає внаслідок недостатності висхідних активуючих систем ретикулярної формації стовбура мозку або гіперфункції механізмів регуляції сну.

**Гіпестезія** (hyperaesthesia, ae, f; грец. Hyper – понад + aisthesis – відчуття, почуття) – зниження поверхневої чутливості.

**Гіподинамія** – обмежена рухова активність, зумовлена особливостями способу життя, професійною діяльністю, тривалим ліжковим режимом, перебуванням людини в умовах невагомості (тривалі перебування в космосі).

**Гіпорефлексія** – зниження рефлексів.

**Гіпотонія** – зниження тонусу будь-якої тканини, органу чи кров’яного тиску в людини.

**Гіпоксія** (hypoxia, ae, f; грец. Hypo – нижче + лат. Oxygenium – кисень; син. кисневе голодування, киснева недостатність) – зниження вмісту кисню в тканинах. Даний стан виникає при недостатньому постачанні тканин організму киснем або порушенні його утилізації в процесі біологічного окислення.

**Гліоз** (gliosis; glia – клей) – розростання астроцитарної нейроглії з гіперпродукцією гліальних волокон в головному або спинному мозку. Замісний процес у відповідь на загибель нервової тканини при гострих і хронічних захворюваннях центральної нервової системи (ЦНС) – формування мозкового рубця.

**Глосалгія** (glossalgia, ae, f; грец. Gloss – мова + algos – біль; син. Glossodynia, ae, f – глоссодинія) – захворювання, що характеризуються майже постійними болями та парестезіями в ділянці язика та слизової оболонки порожнини рота (спостерігається при хворобах органів шлунково-кишкового тракту, деяких ураженнях нервової системи).

**Глоссоплегія** (glossoplegia, ae, f; грец. Gloss – мова + plege – удар, поразка) – параліч м’язів мови, що виникає при двосторонньому ураженні під’язичних нервів, їх ядер або корково-ядерних шляхів.

**Гнозис –** функції сприйняття, аналізу та синтезу інформації.

**Гоніометрія** – метод дослідження рухової функції суглобів вимірюванням амплітуди руху в них за допомогою кутоміра.

**Горметонія** (hormetonia, ae, f; грец. Horme – натиск, напад, прагнення + tonos – напруга) – своєрідні напади тонічного спазму м’язів кінцівок і тулуба, які провокуються подразненням шкіри (щипком) і характерні для внутрішлуночкових крововиливів.

**Д**

**Декомпенсація** (decompensatio, onis, f; лат. De – знищення + compensatio – вирівнювання, відшкодування) – порушення компенсації: патологічний стан, який виникає внаслідок порушення діяльності одного або кількох органів (або механізмів відновлення функціональних порушень і структурних дефектів організму).

**Дендрит** – розгалужений чутливий відросток нервової клітини.

**Депресія** (depressio; лат. Deprimo, depressum – знижувати, придушувати, гнітити; син. депресивний синдром) – синдром порушення емоцій, що характеризується пригніченим (зниженим) настроєм (тугою), сповільненим мисленням і руховою загальмованістю. Депресія часто поєднується з руховими розладами та різноманітними соматичними порушеннями (втрата апетиту, схуднення).

**Дермографізм** (dermographismus, i, m; грец. Derma – шкіра + grafo – писати, малювати, зображати) – судинна реакція (рефлекс) вазомоторних рецепторів шкіри, що виникає внаслідок її механічного подразнення. На шкірі можуть спостерігатися білі смуги (білий дермографізм), червоні (червоний дермографізм) або рельєфні, випуклі (рельєфний дермографізм).

**Децеребраційна ригідність** (лат. De – знищення, відділення + cerebrum – головний мозок + rigidus – знімілий, негнучкий) – різке підвищення м’язового тонусу в м’язах-розгиначах голови, спини та кінцівок, зумовлене повним порушенням зв’язків кори півкуль і підкіркових ядер мозку з його стовбуром.

**Дизартрія** (dysarthria, ae f; грец. Dys- – порушення, утруднення + arthroo – розбірливо вимовляти) – порушення членороздільної мови (артикуляції), неясність вимови (особливо приголосних звуків). Може бути ознакою бульбарного і псевдобульбарного синдромів.

**Дизестезія –** розлади чутливості, при якому відчуття не адекватне до подразника (наприклад, дотик сприймається як біль)

**Динамометрія** (динамо+метрія) – вимірювання сили м'язів за допомогою спеціальних пружинних, ртутних, гідравлічних або електричних приладів зі шкалою.

**Диплегія** (diplegia, ae, f; di – два + грец. Plege – удар, ураження) – параліч двох половин тіла на різних рівнях, наприклад обох ніг або рук, обох половин обличчя і т.д.

**Дискінезія** (dyskinesia, ae, f; грец. Dys- порушення + kinesis – рух) – розлад функції руху, в тому числі гладкої мускулатури; загальна назва розладів рухових актів (в тому числі внутрішніх органів), які полягають в порушенні тимчасової та просторової координації рухів і неадекватній інтенсивності їх окремих компонентів.

**Дислокація** (dislocacio; грец. Dys- – порушення + лат. Loco, locatum – поміщати) – зміщення.

**Дисметрія** (dysmetria, ae, f; грец. Dys- – порушення + metron – міра, розмір) – невідповідність руху, втрата контролю над відстанню, швидкістю руху, силою скорочення м’язів (спостерігається при ураженні мозочка або порушенні його зв’язків).

**Дисплазія** (dysplasia; грец. Dys- – порушення + plasis – формування, утворення) – неправильний розвиток тканин і органів (в ході ембріогенезу та в постнатальному періоді).

**Дистонія** (dystonia, ae, f; грец. Dys- – порушення + tonos – напруга) – порушення тонусу.

**Дисфагія** (dyssphagia, ae, f; грец. Dys- – порушення + phagein – є) – порушення акту ковтання при захворюваннях глотки, стравоходу, нервової системи. У неврології дисфагія – ознака бульбарного і псевдобульбарного синдромів.

**Діагностика** (diagnostica, ae, f; грец. Diagnostikos – здатний розпізнавати) – 1) розділ клінічної медицини, що вивчає зміст, методи та послідовні ступені процесу розпізнавання захворювань або особливих фізіологічних станів; 2) процес розпізнавання хвороби й оцінка індивідуальних біологічних і соціальних особливостей суб’єкта, що включає цілеспрямоване медичне обстеження, тлумачення отриманих результатів та їх узагальнення у вигляді діагнозу.

**Діашіс** (diaschisis, is, f; грец. Diaschizo – розколювати, розривати, розділяти) – тимчасове випадання функції нейронів через пошкодження ділянок мозку.

**Діссомнія** (dissomnia; грец. Dys- – порушення + лат. Somnus – сон) – розлади сну, безсоння.

**Домінанта –** переважне збудження у центральній нервовій системі, що формується під впливом зовнішнього чи внутрішнього середовища і в певний момент підпорядковує собі діяльність інших центрів.

**Дорзальний** (dorsalis; лат. Dorsum – спина) – зовнішній, спинний (що відноситься до спини, задній).

**Е**

**Екстерорецептори** – особливі нервові або епітеліальні утворення тіла людини, які сприймають подразнення зовнішнього середовища й перетворюють їх у нервові збудження, які передаються у вищі відділи центральної нервової системи, спричиняючи певні відчуття.

**Екстрапірамідна система** – сукупність ядер головного мозку та рухових екстрапірамідних шляхів, яка виконує мимовільну, автоматичну регуляцію і координацію складних рухових актів.

**Електроенцефалографія** (**ЕЕГ**) – метод реєстрації біопотенціалів головного мозку. Дозволяє спостерігати за динамікою електричної активності різних ділянок мозку за допомогою електродів, прикріплених на поверхні голови. При аналізі ЕЕГ досліджується частота, тривалість, амплітуда і контури хвиль.

**Електроміографія** (electromyographia) – метод дослідження м’язових волокон (м’язів) шляхом реєстрації їх біологічних потенціалів.

**Енцефаліт** (encephalitis, itidis, f; грец. enkephalos – головний мозок + -itis – запалення) – запалення головного мозку.

**Енцефаломієліт** – запальний процес головного та спинного мозку.

**Енцефалопатія** (encephalopathia, ae, f; грец. enkephalos – головний мозок + pathos – хвороба, страждання) – загальна назва захворювань головного мозку.

**Епікриз** (epicrisis, is, f; грец. epikrisis – рішення, судження) – запис в історії хвороби, що містить обґрунтування діагнозу та проведеного лікування, а також медичний прогноз і лікувально-профілактичні рекомендації.

**Епілепсія** (epilepsia, ae, f; грец. epilepsia – судоми, епілептичний напад) – хронічне захворювання головного мозку різної етіології, яке характеризується повторними судомними нападами, які виникають в результаті надмірних нейронних імпульсів, іноді супроводжується змінами особистості, клінічними та параклінічними симптомами.

**Етіологія** (aetiologia; грец. aitia – причина + logos – вчення, наука) – 1) вчення про причини й умови виникнення хвороби; 2) причини хвороби або патологічного стану.

**Ехоенцефалоскопія** (echoencephaloscopia) – ультразвуковий метод дослідження головного мозку.

**Еферентні шляхи** – волокна відцентрових провідних шляхів ЦНС. Імпульси по еферентних шляхах ідуть від вищих відділів мозку, передаються на ефекторні нейрони спинного мозку (мотонейрони і нейрони, аксони яких утворюють пригангліонарні волокна), звідки досягають органів, які сприймають імпульси.

**Запалення** – захисна пристосувальна реакція усього організму на дію патогенного подразника, що проявляється розвитком на місці пошкодження тканини чи органу порушень кровообігу, підвищення судинної проникності, дистрофії тканин і проліферації клітин. Розрізняють алергічне, альтеративне, асептичне та інші види запалення.

**Захворюваність** – поширення захворювань серед населення та його окремих груп.

**І**

**Інвалідність** – стала втрата працездатності.

**Іннервація** – зв’язок органів і тканин організму людини та тварини із центральною нервовою системою, що здійснюється за допомогою нервових волокон.

**Інстинкти** (лат. Instinctus – спонукання) – вроджені, мимовільні поведінкові акти, спрямовані на пристосування до певних умов життя, які відбуваються під впливом основних біологічних потреб. Головні інстинкти людини (самозбереження, харчовий, статевий) формуються в ході його індивідуального розвитку та здійснюються за рахунок роботи підкіркових утворень мозку.

**Інсульт церебральний** (insult cerebralis; лат. Insultare – стрибати, нападати) – швидко розвивається фокальне або глобальне порушення функцій головного мозку, викликане причинами судинного характеру, що триває більше 24 год або приводить до смерті, при виключенні іншого генезу захворювання (визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я – ВООЗ).

**Інтелект –** вища інтеграційна здатність психіки до пізнання, яка поєднує всі когнітивні функції, пам’ять мислення, уяву, здатність аналізувати, планувати, виконувати завдання.

**Інтеграція** – поєднання та реалізація різноманітних функцій, пристосувальних реакцій і поведінкових актів корою головного мозку.

**Інтенційний** **тремор** – посилення тремору кінцівки при наближенні до цілі, зумовлене ушкодженням мозочка або його провідних шляхів.

**Інтерорецептори** – рецептори, які сприймають подразнення внутрішнього сердовища людини, розміщені у внутрішніх органах, судинах і м'язах.

**Інтрадурально** (intraduralis) – під твердою мозковою оболонкою.

**Інтрамедулярно** (intramedularis) – всередині спинного мозку.

**Іррадіація** (irradiatio, onis, f; ir – в + лат. Radius – промінь, irradio – опромінювати, висвітлювати, поширюватися) – поширення больового відчуття за межі ураженої ділянки або органу.

**Ішемія** (ischaemia, ae, f; ischo – затримувати + грец. Haima – кров) – недостатнє кровопостачання обмеженої ділянки тіла, органу або тканини внаслідок зменшення або припинення припливу артеріальної крові (тромбоз, емболія і т.д.).

**Ішіалгія** (ischialgia; грец. Ischion – тазостегновий суглоб, стільці, стегно + algos – біль) – застарілий термін для позначення болю по ходу сідничного нерва.

**К**

**Кататонія** (catatonia, ae, f; грец. Katateino – стягувати, напружувати) – порушення довільних рухів, своєрідне скорочення м’язів при шизофренії, рухова загальмованість (ступор) або збудження.

**Каузалгія** (causalgia, ae, f; грец. Kausis – горіння, печіння + algos – біль) – приступоподібні болі пекучого характеру в зоні іннервації ураженого нерву (частіше серединного або великогомілкового), які посилюються при легкому подразненні.

**Кисть акушера** (франц. Main daccoucheur) – деформація кисті, що нагадує положення пальців акушера при введенні кисті в родові шляхи (пальці наведені і трохи зігнуті), зумовлена спастичним скороченням її дрібних м’язів при тетанії.

**Кіфоз** (kyphosis, is, f; грец. Kyphos – зігнутий, згорблений) – надмірний вигин хребта в грудному відділі з утворенням значної опуклості, зверненої назад.

**Кіфолордоз** – сформоване при нормальному розвитку хребта 8-подібне викривлення в сагітальній площині з надмірними кіфозами в грудному і крижовому відділах і лордозами в шийному та поперековому відділах.

**Кіфосколіоз** – деформація хребта, сукупність надмірного кіфозу з сколіозом (викривлення хребта вбік у фронтальній площині).

**Клонус** (clonus, i, m; грец. Klonos – безладний рух) – один із видів гіперкінезів швидкі безладні скорочення м’язів.

**Колапс** (collapsus, us, m; лат. Collabor, pp collapsum – падати, падати) – гостра судинна недостатність, яка характеризується різким падінням артеріального тиску в результаті розладу регуляції тонусу артерій (при травмах, інфекціях, інтоксикаціях) або зниження об’єму циркулюючої крові (крововтрата). Колапс супроводжується значним зниженням перфузії органів і тканин, в першу чергу головного мозку.

**Кома** (coma, atis, n; грец. Koma – глибокий сон; син. Коматозний стан) – синдром важкого ураження головного мозку із втратою свідомості; важкий патологічний стан із гострим початком, який характеризується прогресуючим пригніченням функцій центральної нервової системи із втратою свідомості, порушенням реакції на зовнішні подразники, наростаючими розладами дихання, кровообігу йінших життєво важливих функцій організму.

**Компенсація** (compensatio; лат. Compenso, compensatum – врівноважувати, відшкодовувати, заміщення) – повне або часткове врівноваження функцій пошкоджених органів, тканин і систем організму за рахунок процесів заміщення.

**Конвульсія** (convulsio; лат. Convello, convulsum – потрясати, коливати) – генералізовані клонічні або тоніко-клонічні судоми, які характеризуються здриганням тіла і тремтінням кінцівок.

**Конституція** (лат. Constitutio, onis, f – пристрій, стан, організація) – сукупність властивостей людського організму, яка виробляється під впливом ендогенних (в тому числі спадкових) і екзогенних факторів, що зумовлює його структурну та функціональну єдність.

**Краніостеноз** (craniostenosis; грец. Kranion – череп + stenosis – звуження) – передчасне зрощення одного, декількох або всіх швів черепа, що призводить до його деформації та вторинних неврологічних порушень.

**Краніотомія** (craniotomia; грец. Kranion – череп + tome – розріз, розтин) – розтин черепа.

**Кругла спина** (сутулість) – порушення постави, яке проявляється вираженим грудним кіфозом (який захоплює частину поперекового відділу хребта) і значно зменшеним поперековим лордозом.

**Круглоувігнута спина** – порушення постави, зі значно вираженими грудним кіфозом і попереким лордозом, зі збільшеним кутом нахилу тазу, опуклим животом, що видається вперед.

**Кутомір** – прилад для вимірювання (в кутових градусах) амплітуди рухів суглобів, рухливості хребта. Складається зі з'єднаних шарніром лінійок, до однієї з яких прикріплена градуйована дуга, до іншої – стрілка-вказівник.

**Л**

**Латеропульсія** (lateropulsio, onis, f; latus, eris – сторона + лат. Pulsare, pulsum – ударяти, штовхати) – непереборне відхилення руху тіла хворого вбік при ходьбі або після легкого поштовху (симптом паркінсонізму).

**Ліквор** – спинно-мозкова рідина.

**Летаргія** (грец. Lethargia – глибокий сон, забуття; lethe – забуття + argia – бездіяльність) – стан патологічного сну, що характеризується ослабленням всіх ознак життя, нерухомістю, значним зниженням обміну речовин, ослабленням або відсутністю реакції на зовнішні подразники. У легких випадках можливе ковтання, відзначають нерухомість, м’язову атонію. При важкій летаргії спостерігають картину уявної смерті з блідістю шкіри, гіпотермією, відсутністю рогівкової та зіничної реакції на світло, атонією, арефлексією, дихання і пульс важко виявити, артеріальний тиск знижений, ковтання відсутнє, виділення сечі та калу припиняється, настає зневоднення.

**Локомоція** – сукупність узгоджених рухів, за допомогою яких людина переміщується у просторі.

**Лордоз** (lordosis, is, f; грец. Lordos – дугоподібно викривлений назад, зігнутий, сутулий) – вигин хребта в сагітальній площині, звернений опуклістю вперед.

**Люмбалізація** (lumbalisatio; лат. Lumbus – поперек) – вроджена аномалія розвитку: відділення першого крижового хребця від крижів; загальне число поперекових хребців збільшується до шести.

**М**

**Медіатор** (mediator, oris, m; лат. Medius – знаходиться в середині) – хімічний посередник нервового збудження, біологічно активна речовина, яка передає імпульс через синаптичну щілину (наприклад ацетилхолін).

**Мегалографія –** нерівний почерк з надмірно великими буквами.

**Менінгізм** (meningismus, i, m; грец. Meninx, ngis – мозкова оболонка + -ismus – захворювання) – синдром, який характеризується наявністю менінгеальних симптомів (ригідність потиличних м’язів, симптоми Керніга, Брудзинського) без запальних змін у спинномозковій рідині. Розвиток синдрому менінгізму зумовлено різким збільшенням внутрішньочерепного тиску, набряком мозкових оболонок і головного мозку.

**Менінгіт** (meningitis, itidis, f; грец. Meninx – мозкова оболонка + -itis – запалення) – запалення м’яких мозкових оболонок (лептоменінгіт). Збудниками менінгіту можуть стати бактерії, віруси, рикетсії, гриби, хламідії, мікоплазми, найпростіші.

**Менінгоенцефаліт** (meningoencephalitis, itidis, f; грец. Meninx – мозкова оболонка + enkephalon – головний мозок + -itis – запалення) – запалення мозкових оболонок і речовини головного мозку.

**Менінгомієліт** (meningomyelitis, itidis, f; грец. Meninx – мозкова оболонка + myelos – спинний мозок + -itis – запалення) – запалення мозкових оболонок і речовини спинного мозку.

**Метамер –** умовна зона іннервації спинномозкового сегмента, яка об’єднує сегмент спинного мозку, дерматом (іннервовану сегментом ділянку шкірних покривів), міотом (іннервовані сегментом м’язи), склеротом (іннервовані сегментом суглоби, зв’язки, сухожилки та кістки), та спланхнотом (іннервовані сегментом внутрішні органи).

**Мова –** здатність обмінюватися інформацією використовуючи слова для вираження думок та спілкування.

**Міалгія** (myalgia; грец. Myo – м’яз + algos – біль) – м’язовий біль, що виникає спонтанно або при пальпації.

**Міастенія** (myasthenia gravis pseudoparalytica, myasthenia, ae, f; myo – м’яз + asthenia – відсутність сили, a- – відсутність + sthen – сила) – захворювання, що характеризується патологічною стомлюваністю і слабкістю поперечно-смугастої мускулатури.

**Мікробазія** – ходьба дрібними кроками, майже не відриваючи ніг від підлоги; спостерігається при деяких органічних пошкодженнях головного мозку.

**Мігрень** (hemicrania, ae, f; франц. Migraine; грец. Hemikrania, hemi – половина + cranion – череп) – хронічне психосоматичне захворювання, що характеризується як симптомокомплекс з періодичними нападами пульсуючого головного болю (зазвичай односторонніми в лобно-скроневій ділянці), який супроводжується підвищенням чутливості до світла (фотофобія) і звуку (фонофобія), а також вегетативними порушеннями (нудота, блювання).

**Мідріаз** (mydriasis, is, f; походження невідоме, можливо, від грец. Amydros – темний, неясний) – розширення зіниці.

**Мієліт** (myelitis, itidis, f; грец. Myelos – спинний мозок + -itis – запалення) – інфекційне запалення спинного мозку.

**Мієлографія** (myelographia, ae, f; грец. Myelos – спинний мозок + grapho – писати, зображати) – рентгенологічний метод дослідження із введенням контрастної речовини в хребетний канал.

**Мієлодисплазія** (myelodysplasia; грец. Myelos – спинний мозок + dys- – порушення + plasis – формування, розвиток) – неправильний розвиток спинного мозку, найчастіше буває при спинно-мозкових грижах.

**Мікробазія** (microbasia, ae, f; лат. Micros – малий + грец. Basis – рух, крок) – ходьба дрібними човгаючими кроками, майже не відриваючи ніг від підлоги.

**Міоз** (miosis, is, f; грец. Miosis – зменшення) – звуження зіниці.

**Міозит** (myositis, itidis, f; грец. Myos – м’яз + -itis – запалення) – запалення скелетних м’язів.

**Міоклонія** (myoclonia, ae, f; грец. Myo – м’яз + klonos – безладний рух, «штовханина» від kloneo – гнати, виганяти) – екстрапірамідний гіперкінез, що характеризується швидкими (блискавичними) неритмічними скороченнями окремих м’язів, груп м’язів, м’язових пучків одного м’язу.

**Міоклонус-епілепсія** (myoklonus-epilepsia; грец. Myos – м’яз + klonos – безладний рух + epilepsia, див. Епілепсія) – синдром, зумовлений дегенеративним ураженням ЦНС, яке проявляється поєднанням міоклоній з епілептичними припадками, швидко наступаючим слабоумством. Хвороба починається в дитячому віці; успадковується по аутосомно-рецесивному типом.

**Міопатія** (myopathia, ae, f; грец. Myos – м’яз + pathos – хвороба, страждання) – загальна назва ряду спадкових захворювань м’язів, зумовлених порушенням скорочувальної здатності м’язових волокон, які проявляються м’язовою слабкістю, зменшенням об’єму активних рухів, зниженням тонусу, атрофією, іноді псевдогіпертрофією м’язів. Термін «міопатія» використовують також як загальну назву всіх захворювань скелетних м’язів.

**Міоплегія** – спадкове захворювання нервової системи, яке характеризується розвитком періодичних приступів в'ялих паралічів скелетних м'язів, які ведуть до тимчасової втрати рухливості.

**Міотонія** (myotonia, ae, f; грец. Myos – м’яз + tonos – напруга) – патологія групи нервово-м’язових захворювань, при яких виникають тонічні спазми м’язів на початку активних рухів через затримку їх розслаблення. Такі спазми в фазі розслаблення м’язів отримали назву міотонічних.

**Моноплегія** (monoplegia, ae, f; грец. Monos – один + plege – удар, поразка) – параліч однієї кінцівки.

**Мотонейрони спинного мозку** – еферентні нейрони, які іннервують м'язові волокна.

**Н**

**Наркоманія** (narcomania; грец. Narke – заціпеніння, затьмарення свідомості, сон + mania – пристрасть, потяг) – патологічна пристрасть до наркотичних речовин.

**Неглект-синдром –** синдром заперечення, ігнорування протилежної до вогнища ураження половини простору: звукових сигналів та візуальних подразнень.

**Невралгія** (neuralgia, ae, f; грец. Neuron – нерв + algos – біль) – больовий синдром внаслідок ураження окремого периферичного нерва або нервів.

**Невринома** – доброякісна пухлина, яка складається з клітин шваннівської оболонки.

**Невроз** (neurosis, is, f; грец. Neuron – нерв + -osis – захворювання) – психогенно зумовлене захворювання нервової системи, яке не має органічної основи і відзначається збереженням критики до суб’єктивних переживань.

**Невроліз** (neurolis, neurolysis; грец. Neuron – нерв + lysis – розв’язання, звільнення) – хірургічна операція – виділення нерва зі спайок (рубцевих зрощень).

**Невропатія** (neuropathia, ae, f; грец. Neuron – нерв + pathos – страждання, хвороба) – ураження окремих черепних, спинномозкових і / або периферичних нервів.

**Некроз** (necrosis, is, f; грец. Nekrosis – змертвіння + -osis – захворювання) – відмирання тканин, органів або частин органів.

**Нейрон** (грец. Neuron – нерв) – високоспеціалізована нервова клітина, яка має складну будову, складається з ядра, тіла клітини та відростків.

**Нерв** – анатомічний утвір, який складається із пучків нервових волокон, оточених сполучнотканинними оболонками; забезпечує проведення імпульсів.

**Нервова координація** – узгодження нервових процесів, спрямоване на вирішення рухового завдання, управління рухами через м'язове напруження.

**Нервова система** – система нейронів і допоміжних елементів (нейроглії), яка разом з ендокринною системою здійснює регуляцію і координацію функцій всіх інших органів і систем, забезпечуючи цілісність організму та його пристосування до умов навколишнього середовища.

**Непритомність** (syncope; син. Синкопе, синкопальний стан) – короткочасна втрата свідомості внаслідок гострої гіпоксії головного мозку.

**Ністагм** (nystagmus, i, m; грец. Nystazo – дрімати, сонливо хитатися) – мимовільне ритмічне посмикування очних яблук при переміщенні погляду в сторони або вгору. Розрізняють фізіологічний і патологічний, вроджений і набутий ністагм. За напрямом руху ністагм може бути горизонтальним або вертикальним.

**О**

**Олігокінезія** – зменшення об’єму рухів, найчастіше є проявом паркінсонізму. Зазвичай поєднується із брадикінезією і ригідністю,.

**Опістотонус** (opisthotonus, i, m; грец. Opisthen – назад + tonus – напруга) – тонічне напруження м’язів спини та шиї, супроводжується закиданням голови, витягуванням і приведенням кінцівок (спостерігається, наприклад, при ураженні верхніх відділів стовбура мозку).

**Офтальмоплегія** (ophtalmoplegia, ae, f; ophthalmos – очей + грец. Plege – удар, поразка) – порушення функції (параліч) окорухових м’язів.

**П**

**Паліативний** – palliativus, a, um. – пом’якшувальний; тимчасово полегшуючий прояви хвороби, без усунення причин і без остаточного видужання.

**Пальпація** (palpatio, onis, f; лат. Palpare – обмацувати) – метод діагностичного дослідження, який полягає в обмацуванні певної частини тіла.

**Параліч** (paralysis, is, f; грец. paralyo – розв’язувати, розслабляти) – розслаблення, повна відсутність м’язової сили (грец. cин. плегия).

**- Параліч бульбарний** – синдром пошкодження язикоглоткового, блукаючого і під'язикового нервів або їх рухових ядер, розміщених в довгастому мозку. Проявляється паралічем м'язів язика, губ, м'якого піднебіння, глотки, голосових зв'язок і надгортанника; дисфонією, дисграфією, гугнявістю, відхиленням кінчика язика вбік або його нерухомістю; часто розладами дихання і серцево-судинної діяльності.

**- Параліч млявий** – П., зумовлений пошкодженням передніх рогів спинного мозку, передніх корінців спинного мозку та спинномозкових нервів, а також рухових черепних нервів і їхніх ядер. Супроводжується атрофією й атонією м'язів, арефлексією.

**- Параліч дитячий церебральний** – захворювання, яке розвивається внаслідок пошкодження головного мозку внутріутробно, при пологах, або в ранньому дитячому віці. Проявляється руховими розладами по типу паралічів або парезів, рідше гіперкінезами та атаксією, а також порушенням мови та психіки.

**- Параліч псевдобульбарний** – порушення функції м'язів, які іннервуються руховими черепними нервами, зумовлений двохстороннім пошкодженням кірковоядерних волокон в півкулях або в стовбурі головного мозку; проявляється дизартрією, дисграфією, дисфонією, підвищенням деяких рефлексів, проявами орального автоматизму, насильницького плачу і сміху.

**- Параліч центральний** – П, зумовлений ураженням рухових нейронів кори півкуль великого мозку та кірково-спинномозкових або кірково-ядерних волокон, які відходять від них. Супроводжується підвищенням м'язового тонусу та сухожильних рефлексів, патологічними рефлексами та сінкінезіями, зникненням шкірних рефлексів.

**Парапарез** – парез обох рук (верхній парапарез), або ніг (нижній парапарез).

**Парапарез спастичний** – парез ніг, який характеризується підвищенням м'язового тонусу по центральному типу, підвищенням сухожильних рефлексів і патологічними рефлексами; спостерігається при двобічному ураженні пірамідних шляхів в грудному відділі спинного мозку.

**Параплегія** – параліч обох рук (верхня параплегія) або обох ніг (нижня параплегія).

**Парез** (paresis, is, f; грец. paresis – ослаблення, розслаблення) – часткове обмеження рухової функції, що характеризується зниженням м’язової сили, в результаті чого виконання рухів ускладнене.

**Парестезія** (paraesthesia, ae, f; грец. paraisthesis – помилкове відчуття; para – близько + aisthesis – почуття) – неприємні відчуття (оніміння, поколювання, відчуття повзання комах або «мурашок»), що виникають без нанесення подразнення.

**Пароксизмальний** (paroxismalis, e; грец. paroxysmos – гострий напад хвороби) – приступоподібний, хвороба протікає у вигляді нападів (пароксизмів).

**Пастозність** (pastositas; atis, f; мед. лат. pastosus – тістоподібний) – невелика набряклість; синдром, який характеризується зблідненням покривів, зменшенням еластичності шкіри та підшкірної клітковини, при натисканні пальцем залишається нечітке поглиблення.

**Патогенез** – pathogenesis, is, f. – вчення про загальні закономірності розвитку, перебігу та наслідків хвороби; механізм розвитку й перебігу патологічного процесу або стану.

**Патогномонічний** (pathognomicus, a, um; грец. pathos – страждання, хвороба + gnome – знак, ознака) – ознака, абсолютно характерна для захворювання.

**Патологічний** – зумовлений хворобою, той, що відноситься до патології.

**Патологія** – наука, яка вивчає закономірності виникнення і розвитку хвороб, окремих патологічних процесів і станів; будь-яке відхилення від норми.

**Патофізіологія** – pathophysiologia, ae, f. – розділ медицини, що вивчає зміни фізіологічних процесів в організмі, спричинені патологічним станом або захворюванням.

**Периферичний** (periphericus, a, um; periphereia – окружність) – віддалений від центру.

**Плегія** (plegia, ae, f; грец. plege – удар, ураження) – параліч (повна відсутність м’язової сили та рухів).

**Плексалгія** – біль, пов’язаний з ураженням нервового сплетення.

**Плексит** (plexitis, itidis, f; plexus – сплетіння + -itis – запалення) – захворювання нервового сплетіння, запального характеру.

**Пневмоенцефалографія** (pneumoencephalographia, ae, f; грец. pneuma – повітря + enkephalon – головний мозок + grapho – писати) – метод контрастної рентгенодіагностики, що дозволяє отримати зображення шлуночкової системи і субарахноїдального простору головного мозку. Проводиться при введенні повітря або кисню під павутинну оболонку мозку за допомогою спинномозкової або субокципітальної пункції.

**Поліморфний** (polymorphus, a, um; грец. poly- багато + morphe – зовнішній вигляд, форма, структура) – різноманітний, багатоструктурний.

**Полірадикулоневрит** (polyradiculoneuritis, itidis, f; грец. poly- багато + лат. radicula – корінець + -itis – запалення) – запальне ураження багатьох спинномозкових корінців; патологія периферичної нервової системи із розсіяними вогнищами запалення, демієлінізації корінців, сплетінь, стовбурів нервів і нервових закінчень.

**Поліомієліт** – гостре інфекційне захворювання, яке уражає нервову систему та зумовлює розвиток млявого паралічу кінцівок.

**Праксис** (грец. praxis – дія) – здатність до виконання цілеспрямованих рухових актів.

**Проекційні кіркові зони –** ділянки кори, в які проектується інформація від усіх рецепторних зон в обробленому, стислому вигляді. Аналіз та синтез цієї інформації відбувається в гностичних центрах після чого приймається план дій в центрах праксису.

**Пролежні** – виразково-некротичні та дистрофічні зміни тканин, що виникають внаслідок нейротрофічних порушень у здавлених м’яких тканинах.

**Пропедевтика** (propaedeutica, ae, f; грец. Propaideuo – попередньо навчати, готувати) – вступний курс в клінічну дисципліну, передбачає вивчення методів клінічного обстеження хворого, семіотики захворювань, які відносяться до даної дисципліни, і виховання професійних рис лікаря на основі медичної деонтології.

**Пропріорецептор** – механорецептор, розміщений в тканинах м'язово-суглобового апарату і сприймає їх розтягнення або скорочення.

**Пропульсія** (propulsio, onis, f; грец. pro – перед + pulsus – поштовх, лат. propello, propulsum – штовхати вперед) – непереборне прискорення руху хворого вперед при ходьбі або після легкого поштовху (схильність до падіння вперед).

**Профілактика** – система заходів по запобіганню захворювань, збереженню здоров'я та продовженні тривалості життя людини.

**Птоз** (ptosis, is; грец. ptosis – падіння; син. блефароптоз) – опущення верхньої повіки.

**Р**

**Радикуліт** (radiculitis, itidis, f; лат. radicula – корінець + – itis – запалення) – запалення корінців спинно-мозкових нервів.

**Реабілітація** – лікувально-відновлювальні заходи.

**Реабілітація** (за визначенням Міжнародної організації праці) – відновлення здоров'я осіб із обмеженими фізичними та психічними здібностями для досягнення максимальної фізичної, психічної, соціальної та професійної повноцінності.

**Реабілітація** (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я – поєднане і координоване використання медичних, соціальних, просвітницьких і професійних заходів по вивченню інвалідів з метою досягнення ними по можливості найбільш високого рівня функціональної активності.

**Реабілітація медична** – сукупність заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень, відновлення або часткову компенсацію порушених функцій, протидію інвалідності, підготовку одужуючих та інвалідів до побутових і трудових навантажень.

**Реабілітація професійна** – сукупність заходів, спрямованих на підготовку інвалідів до трудової діяльності.

**Реабілітація соціальна** – державно-суспільні дії, спрямовані на повернення людини до активного життя та праці, на правовий і матеріальний захист її існування.

**Реабілітація фізична** – це застосування фізичних вправ і природних чинників з лікувальною та профілактичною метою у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів. Вона є невід'ємною складовою частиною медичної реабілітації.

**Реадаптація** – залучення до праці хворих з частковою втратою професійних навичок.

**Ремісія** – етап перебігу хвороби, що характеризується тимчасовим послабленням чи зникненням її проявів.

**Рефлексотерапія** – вплив на активні точки тіла людини.

**Рефлекторний** – такий, що зумовлений рефлексом.

**Рефлекс** (reflexus, us, m; лат. reflecto, reflexum – повертати, звертати назад) – реакція організму на подразнення.

**Рефлекс Бабінського** – повільне розгинання І пальця стопи з менш вираженим підошовним згинанням та віялоподібним розходженням решти пальців при штриховому подразненні шкіри зовнішнього краю підошви; в дітей до 2-2,5 років рефлекс фізіологічний, а в старшому віці – патологічний, свідчить про пошкодження пірамідального шляху.

**Рефлекс патологічний** – загальна назва рефлексів, які проявляються у дорослої людини при ураженні пірамідних шляхів (у дітей раннього віку такі рефлекси вважаються нормальними).

**Рефлекс фізіологічний** – постійно виникає при подразненні певної групи рецепторів; його відсутність є ознакою порушення функцій відповідної ділянки нервової системи.

**Рефлекторна дуга** – шлях від сприйняття збудження до передачі його на органи-ефектори (виконавчі органи).

**Рецептор** (receptor, oris, m; лат. recipio, receptum, pp. receptus – брати, приймати) – спеціалізоване нервове утворення, здатне сприймати подразнення.

**Ригідність** (rigiditas, atis, f; лат. rigiditas – твердість, жорсткість, заціпеніння; regere – бути заціпенілим) – тугість, заціпенілість.

**Руховий акт** – складний рефлекс, який здійснюється різними рівнями нервової системи і контролюється єдиним сенсомоторним апаратом.

**С**

**Сакралізація** (sacralisatio, onis, f; анат. sacralis, e – крижовий, що належить до крижів) – зрощення V поперекового хребця з крижами.

**Саморегуляція –** взаємодія збуджувальних і гальмівних процесів на різних рівнях аналізаторних систем, від кіркових відділів до рецепторів, із постійним підпорядкуванням нижчих відділів нервової системи вищим.

**Сегмент спинного мозку –** частина спинного мозку, яка обмежується нервовими волокнами, які формують відповідні корінці спинномозкових нервів.

**Семіотика** (semiotica, ae, f; грец. semeiotikos – на підставі ознак) – вчення про симптоми, про ознаки хвороб, їх походження.

**Сенсорна афазія –** порушення розуміння мови – зверненої та власної, що призводить до порушення спілкування.

**Симпаталгія** (sympathalgia, ae, f; анат. n. sympathicus – симпатичний нерв + грец. algos – біль) – больовий синдром, що виникає при ураженні периферичних відділів симпатичної нервової системи. Болі іноді пульсуючі, схильні до іррадіації; посилюються при охолодженні, під впливом емоцій і легкої ковзної пальпації артерій.

**Симптом** (symptomum; symptoma, atis, n; грец. symptoma – випадок, хворобливий ознака) – характерна для хвороби скарга, відчуття (ознака патологічного стану).

**Синапс** (synapsis, is, f; грец. synapsis – з’єднання, зіткнення) – місце контакту двох нейронів або нерва з м’язом; місце контакту двох клітинних мембран, які забезпечують перехід збудження з нервових закінчень на структури, які збуджуються (залози, м'язи, нейрони). Утворюється пресинаптичною мембраною, яка є частиною нервового закінчення, і постсинаптичною мембраною, яка належить збудливій структурі.

**Синдром** (syndromum, i, n; грец. syndrome – біжить разом; від syn- разом + dromus – біг) – сукупність ознак хвороби, симптомокомплекс: сукупність симптомів і ознак, об’єднаних єдиним патогенезом.

**Синкінезії координаційні** – мимовільні додаткові рухи функціонально синергічних м’язових груп при рухах кінцівок, обличчя чи тулуб.

**Синкінезії імітаційні** – мимовільне повторювання паретичною кінцівкою рухів здорової кінцівки.

**Синергія** (synergia, ae, f; грец. syn- – разом + ergon – робота) – співдружні рухи

**Синестезія –** порушення чутливості, при якому подразнення рецепторів одного виду викликає інші види відчуття (наприклад, «кольоровий слух» - відчуття кольору звуків). Різновидом є синопсія – кольорове відчуття при звуках музики.

**Синкінезія** (synkinesia, ae, f; грец. syn- – разом + kinesis – рух) – патологічні співдружні рухи.

**Синкінезія спастична** – патологічна синкінезія у вигляді посилення згинальної контрактури в паралізованій руці та розгинальної контрактури в паралізованій нозі при спробі руху паралізованими кінцівками або при активних рухах здоровими кінцівками, напруженні м'язів тулуба та шиї, при кашлі та чханні; спостерігається при центральній геміплегії.

**Синопсія** – кольорове відчуття при звуках музики.

**Склероз** (sclerosis, is, f; грец. sklerosis – затвердіння, ущільнення) – ущільнення органу, зумовлене заміною його загиблих функціональних елементів сполучною, зазвичай фіброзною тканиною або гомогенною гіаліноподібною масою.

**Сколіоз** (scoliosis, is, f; грец. Scolios – вигнутий) – викривлення хребта у фронтальній площині (вбік).

**Спазм** (spasmus, i, m; грец. spasmos, spasma – судома) – раптове, сильне і тривале мимовільне скорочення певного м’язу або м’язової групи, пов’язане із підвищенням їх тонусу.

**Спастичність м'язова** – нерівномірне підвищення м'язового тонусу.

**Спондиліт** (spondylitis, itidis, f; грец. spondylos – хребець + -itis – запалення) – запалення хребців.

**Спондилографія** (spondylographia, ae, f; грец. spondylos – хребець + grafo – писати, малювати) – рентгенологічне дослідження хребта.

**Спондилолістез** (spondylolistesis, is, f; грец. spondylos – хребець + olisthesis – зісковзування) – зміщення тіла хребця вперед і вниз.

**Спондильоз** (spondylosis, is, f; грец. spondylos – хребець + -osis – хвороба) – збільшення (розростання) кісткової тканини на краях тіл хребців.

**Стрес** (англ. stress – напруга, стрес) – стан напруги реактивності організму, що виникає у людини при дії надзвичайних або патологічних подразників і проявляється адаптаційним синдромом. Реакцію організму на помірний подразник, який сприяє збереженню здоров’я, називають еустресс-синдромом, реакцію патологічного характеру, що призводить до хвороб адаптації – дистрес-синдромом.

**Ступор** (stupor, oris, m; лат. stupor – заціпеніння; stupere – стояти нерухомо) – заціпеніння, повна нерухомість.

**Субкортикальний** (subcorticalis) – підкірковий.

**Судоми** – мимовільні переривчасті м’язові скорочення з локомоторною реакцією.

**Т**

**Терморегуляція** (thermoregulatio; грец. thermos – теплий + лат. regulo – упорядковувати, регулювати) – здатність організму утримувати температуру тіла на певному рівні з невеликими коливаннями.

**Терморецептори** (thermoreceptores; грец. thermos – теплий + лат. recipio, receptum – брати, приймати) – рецептори, специфічно чутливі до коливань температури навколишнього середовища.

**Тетанія** (tetania; грец. tetanos – судорожне напруження) – синдром підвищеної нервово-м’язової збудливості, спостерігаються напади тонічних судом.

**Тетраплегія** – параліч чотирьох кінцівок.

**Тонічний** (tonicus; грец. tonos – натяг, напруга) – пов’язаний з напругою, напружений.

**Тонус** (tonus; грец. tonos) – напруга.

**Тотальний** (totalis) – повний, цілий, всеохоплюючий.

**Транзиторний** (transitorius) – прохідний.

**Тремор** (tremor; лат. tremor – тремтіння) – насильницькі коливальні рухи у всьому тілі або в окремих його частинах, частіше в руках, які характеризуються ритмічністю, стереотипністю і незначною амплітудою.

**Тризм** (trismus; грец. trismos – скрип, скрегіт) – скрип, стискання щелеп, тонічний спазм жувальної мускулатури.

**У**

**Увага** – процес упорядковування зовнішньої інформації відповідно до пріорітетів. Поділяється на довільну (має певну мету) та мимовільну (виникає внаслідок орієнтовного рефлексу при дії несподіваних нових подразників).

**Умовні рефлекси** – рефлекси, які виробляються протягом життя індивіда на базі безумовних рефлексів; фізіологічною основою умовних рефлексів є формування тимчасових зв'язків при обов'язковій участі кори великих півкуль.

**Х**

**Характер** (грец. charakter – відмінна риса, особливість) – соціально-психологічні особливості особистості, сформовані в основному під впливом виховання, сім’ї та інших соціальних факторів. Відмінними рисами характеру можуть бути доброзичливість, акуратність, старанність, чесність, особливості вольових якостей тощо.

**Хвороба** (morbus, i, m.) син. недуга, хворість – порушення нормальної життєдіяльності організму з ушкодженням органу, тканини чи системи органів з певними симптомами.

**Хорея мала** (chorea minor; грец. chorea – хоровод, танець) – захворювання ЦНС ревматичної етіології, характеризується хореїчними гіперкінезами у вигляді швидких насильницьких рухів в кінцівках, тулубі й обличчі, з м’язовою гіпотонією, порушеннями емоцій, іноді іншими психічними розладами.

**Х**

**Хронічний** (chronicus, a, um; грец. chonikos – давній, довготривалий) – тривалий, затяжний (про хворобу), з повільним розвитком, повільно протікаючий.

**Ц**

**Центр Верніке** – центр розуміння усної мови, який локалізується на стику скроневої, тім’яної та потиличної ділянок кори головного мозку. Ураження даного центру призводить до афазії Верніке, або сенсорної афазії.

**Центральна нервова система** — частина нервової системи людини, яка включає головний та спинний мозок.

**Центри гностики (гностичні)** – кіркові центри, які забезпечують «упізнавання» (зіставлення сигналів, які надходять від рецепторів з існуючими зразками інформації, які зберігаються у пам’яті мозку), оновлення та конкретизацію даних.

**Центри праксису** – центри, які забезпечують підбір і послідовне увімкнення складних рухових автоматизмів, адекватних у певних умовах, реалізуючи так званий план дії мозку, його «рішення».

**Церебральний** (cerebralis; анат. cerebrum – великий мозок) – те що відноситься до великого мозку.

**Ч**

**Чутливість –** здатність організму сприймати подразнення із зовнішнього та внутрішнього середовища, одна із найважливіших функцій нервової системи.

**Ш**

**Шок** (impetus, us) – фазовий патологічний процес, сукупність реакцій організму на надзвичайну дію екзо- й ендогенних чинників; клінічний синдром, який характеризується розладами життєво-важливих функцій організму, зумовлений дією дуже сильного патогенного подразника (травма, опік, кровотеча, інфекція тощо). Також може бути наслідком зменшення об’єму крові у судинному руслі, недостатньої функції серця, зниження вазомоторного тонусу, дії токсинів та ін. Супроводжується зниженням артеріального тиску, порушенням мікроциркуляції, тахікардією, диспное, гіпорефлексією, гіпотермією, олігурією тощо.

**- Шок больовий** – impetus dolorosus – шок, зумовлений сильним больовим подразником, зокрема при травмах.

**- Шок алергійний (шок анафілактичний)** – impetus anaphylacticus; impetus allergicus – шок, який є одним із найважчих проявів анафілаксії; характеризується спочатку збудженням, а надалі – пригніченням функцій ЦНС, бронхоспазмом, різким зниженням артеріального тиску тощо.

**- Шок геморагійний** – impetus haemorrhagicus – стан важких гемодинамічних і метаболічних порушень, які виникають внаслідок крововтрати та характеризуються нездатністю системи кровообігу забезпечити адекватну перфузію життєво важливих органів через невідповідність об’єму циркулюючої крові до об’єму судинного русла. Небезпека розвитку геморагійного шоку виникає при крововтраті 15-20% ОЦК або 750-1000 мл. Кровотеча, яка перевищує 1500 мл (25-30% від ОЦК або 1,5% від маси тіла), вважається масивною.

**- Шок гемотрансфузійний** – син. Шок посттрансфузійний – impetus haemotransfusionis; impetus posttransfusionis – шок, який виникає під час або після переливання несумісної крові.

**- Шок гіповолемічний** – impetus hypovolaemicus – шок при абсолютному або відносному зменшенні ОЦК, зумовлений великою крововтратою, значним зневодненням. Недостатнє наповнення шлуночків серця і зниження ударного об’єму призводить до зменшення серцевого викиду; проявляється артеріальною гіпотензією, тахікардією, гіпервентиляцією, олігурією, розладами ЦНС.

**- Шок операційний** – impetus operativus – різновид травматичного шоку, який розвивається під час хірургічної операції, зокрема при значній втраті крові або недостатньому знеболюванні.

**- Шок афективний** – impetus psychicus; perturbatio psychica; commotio psychica; impetus emotionalis; impetus affectivus – реактивний психоз, який виникає в екстремальних обставинах; характеризується ступором або безладним моторним збудженням.

**- Шок септичний** – impetus septicus — клінічний синдром, що виникає за умови системної запальної відповіді на інфекцію та проявляється порушенням здатності організму підтримувати гемодинаміку та гомеостаз у результаті неадекватної оксигенації тканин і циркуляторних розладів.

**- Шок травматичний** — impetus traumaticus — шок, спричинений травмою.

**Я**

**Ятрогенія** (iatrogenia; грец. iatros – лікар + -genes – породжування, виникає) – негативний вплив лікаря на хворого.

**СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

1. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти). Черкасов В. Г., Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О. І. / за ред. В. Г. Черкасова. Вінниця: Нова книга, 2010. 392 с.
2. Неврологія: нац.підручник / І. А. Григорова, Л. І. Соколова., С. С. Пшик та ін.; за ред. І. А. Григорової, Л. І. Соколової. К. : Медицина, 2015. 640 с.
3. Рибізант І. Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках / Ірина Рибізант // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2014. – № 791. – С. 87–91.
4. Симоненко Л. Актуальні проблеми сучасного українського термінознавства / Людмила Симоненко // Українська термінологія і сучасність. – Вип. VІІІ. – К. : КНЕУ, 2009. – С.
5. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А-Я. Укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко. К.: ВСВ «Медицина», 2015. 968с.
6. Яворська Н. П. Посібник з топічної діагностики в неврології / під ред. В. М. Шеваги. Львів : Львів. нац. мед. ун-т, 2011. 248 с.
7. Flaherty A. W., Rost N. S. The Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. 2 edition. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 240 р.

Навчально-методичне видання

**ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК**

**У НЕВРОЛОГІЇ**

Методичні рекомендації

**Укладачі:**

Лідія Георгіївна **Доцюк**,

Леся Геннадіївна **Логуш,**

Олена Всеволодівна **Зендик**,

Наталія Миколаївна **Козік,**

Ірина Любомирівна **Куковська,**

Ігор Валерянович **Марценяк**

Відповідальна за випуск

п. **Доцюк Л.Г.**

Літературний редактор

Макарова О.П.

Технічний редактор

та дизайн обкладинки *Кудрінська О.М.*

Підписано до друку 15.05.2021. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк різографічний. Ум.-друк. арк. 2,1.

Обл.-вид. арк. 2,3. Тираж 20. Зам. Н-020.

Видавництво та друкарня Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

58002, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

*Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №891 від 08.04.2002 р.*