# ministerul eduçatiei și invâtâmintului 

Prof. dr. doc. ŞTV. GÂBBEA
Dr. P. MHLOSESCU
Dr. $\operatorname{Ba}$ OLARIU

## PATOLOGIE

## - <br> 

Subredachia:
profodrodoc, ST, GAREEA

editura didactica si pedagogica - bucuresti, 1980
$\qquad$
RINOLOGIE (PATOLOGIE NAZO-SINUZALEA)
Dr. E. Milosescit
Capitolul I. Nothumi de embriologie, anatomie si tiziopatologie a nasuluí si ca-vităthor aneme19
A. Enibriologia ..... 19
B. Anatomia ..... 22
1, Kegiunea nażală externa22
2. Fosele nazale25
33
3. Cavitătile anexe ale Loselor nazale (sinusurile paranazale) ..... 33
C. Fizicpatologia ..... 39
Capitclul Il. Metoda de examinare a nasului si sinuswrilor ..... 45
A. Anamneza ..... 46
B, Examenul obiectiv, al nasuiui si sinusurilor ..... 46
C. Examenul functional al foselot nazale ..... 57
Capitolul III. Nealformatille congemitale sio dobinclite ..... 58
A. Malformatiile piramidei nazale ..... 59
B. Malformatiile foselor nazale ..... 64
C. Malformatiile septului nazal ..... 65
D. Malformatiile sinusurilor ..... 68
Capitolul IV. Traumatismele nazo-sinuzale ..... 68
A. Traumatismele nazo-septale ..... 73
B. Traumatismele sinusurilor ..... 77
Capitolul V. Corpii străini nazo-sinuzali ..... 81
A. Corpii străini ai foselor nazale şi rinolitiaza ..... 81.
B. Corpīi străini ai sinusurilor ..... 83
X Capitolul VI. 县emoragiile nazale ..... 84
Capitolul VII. Roli inflamatorii ..... 88
A. Afectiuni ale piramidei si vestibulului nazal ..... 88
8 B. Rinitele acute ..... 93
a. Rinita acuta banal ..... 93
95
b. Rinitele bolilor infectioase ..... 98
C. Rinitele cronice ..... 100
a Rinitele cronice cataral ..... 100
b. Rinitele cronice hipertrofice ..... 103
c. Rinita atrofică banală ..... 106
c. Rinita atrofică Qzenoasa
111
111
e. Rinitele cronice specifice ..... 111

- Micozele naco-sinual ..... 124
. Sinuzitele acute anterioare si posterioare ..... 126
a. Sinuzita maxilarǎ acută ..... 128
b. Sinuzita etmoidală acut ..... 131
c. Sinuzita frontală acută
13
13
d. Sinuzitele posterioare acute ..... 133
134
e. Sinuzitele acute ale copilului ..... 134
E. Sinuzitele cronice anterioare si posterioare ..... 136
a. Sinuzita maxilarà cronica ..... 136
b. Sinuzita etmoidală anterioară cronică ..... 14
c. Sinuzita frontala cronio ..... 142
F: Complicatiile rinosinuzitelor ..... 143
Capitolul VIII. Alergia nazo-sinuzałă ..... 146
- Rinita si rinosinuzita spasmodică ..... 149
- Polipoza nazală alergică ..... 150
Cavitolul IX. Tumorile benigne nazo-sinuzale si ale maxilarului superior ..... 156
A. Tumorile benigne ale piramidei nazale ..... 156
P. Tumorile benigne ale foselor nazale ..... 157
C. Tumorile benigne ale sinusurilor ..... 160
D. Tumorile maxilarului superior de origine dentară ..... 164
Capitolul X. Tumerile madigne nazo-sinuzale si ale maxilarului superior ..... 166
A. Tumorile matigne ale piramidei nazale ..... 166
B. Tumorile maligne ale foselor nazale ..... 167
C. Tumorile maligne ale sinusurilor ..... 169
Capitolul XI. Cefaleea rinogenă ..... 172


## FARINGOLOGIE <br> Dr. Alex, Stefaniu.

## PARTEA GENERALA

Capitolul I. Notiuni de anatomie a faringelui . . . . . . . . . . . . . . 179
Capitolut II. Notiuni de fiziologie a faringelui . . . . . . . . . . . ... . . 183
Capitolul III. Semiologia faringiană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Capitolut IV. Nretode terapeutice curente in afectianile faringiene . . . . . 190
A. Tratamentul profilactic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
B. Tratamentul curatio.

PARTEA SPECIALA
Capitolul I. Mallormatii faringienc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Capitolul II. Traumatismele faringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Capitolul III. Corpii străini ai faringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Capitolul IV. Afectiunile inflamatorii ale faxingelui . . . .. . . . . . . . 198

* A. Inflamatii acute nespecifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Anginele acute nespecifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Adenoidita acută sau angina simplă şi prelungită retronazală . . . 202
. . . 204
-是 . . . . . . . . . . . . .

Adenovirozele faringiene $)$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apoplexia Iuegei (uvalita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
Complicațiile supurative ale anginelor si faringitelur acute . . . . . 207
Septicemia de origine amigdaliană . . . . . .. . . . . . . . . 219
Anginele din cursul sindroamelor hematologice . . . . . . . . . . 220
B. Hiperplazii şi inflamatii cronice nespecifice ale faringelui . . . . . 223

Supuratia faringlană cronica de origine sinuzală . . . . . . . . 220
Faringita catarală cronică (hipersecretantă) . . . .. . . . . 3 . 224
Faringita cronică hipertrofică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Faringopatiile cronice congestive . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Faringitele atrofice crustoase . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . 226
Epifaringita cronic̣ă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Ozena faringianả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Faringocheratoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Vegetatiile adenoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Patologia resturilor limfoide faringiene ale adultului (criptolimfoidi- 236
tele adultului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Amigdalita cronică .... . . . . . . . ... . . . . . . . .... . . 238

Amigdalita cronică cazeoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Amigdalita cronică infectantā . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Amigdalita hipertrofică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Tratamentul amigdalitei cronice . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Hipertrofia amigḍalei linguale . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Hipertrofia amigdalei tubare (Gerlach) . . . . . . . . . . . . . . 248
$\cdots$

9
$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$
C. Inflamații specifice ale faringelui ..... 248
Angine acute specifice ..... 248
Anginele fabrelor eruptive ..... 252
Afectiunile buloase ale buco-faringelui ..... 259 ..... 260
Inflamatii cronice specifice ale faringelu
Inflamatii cronice specifice ale faringelu
Sifilisul ..... 263
Scleromul faringian ..... 267
Lepra ..... 268
imfogran ..... 268
Timfogranulomatoza benignă (sarcoidoza sau boala Besnier-Boeck Schaumann) ..... 269
Granulomul malign al fetei
270
270
Faringitele alergice şi toxice prin intolerantă ..... 271
.273
Afectiunile parazitare ale faringelui ..... - 273Arsurile faringelui .......
Capitolul V. Patologia neurologică a faringelu ..... 277
A. Paraliziile faringiene si alte tulburări motorii
277
277
B. Tulburările senzitive ale faringelui ..... 279
Capitolut VI. Tumorile faringelui ..... 284
A. Tumorile benigne ale faringelui ..... 284
Tumorile beningne ale nazo-faringelui ..... 284
Tumorile benigne ale faringelui bucal si hipofaringelui ..... 289
e. Tumorile maligne ale faringeiui ..... 290
Tumorile maligne ale cavumului ..... 290
Tumorile maligne ale faringelui bucal .....  294
Cancerul amigdalei palatine ..... 294
Tumorile maligne ale vălului palatin ..... 300
Tumil me pelui posterion buco.......
Tumil me pelui posterion buco....... ..... 301
Tumorile maligne ale bazei limbij ..... 304
C. Tumorile parafaringiene ..... 305
Anatomia spatiilor perifaringiene ..... 306
Anatomie patologica ..... 307
LARINGOLOGIE SI PATOLOGIE CERVICALA
(Prof. dr. doc. Șt. Gârbea)
LARINGOLOGIE
 ..... 313
Conformatia exterioară și rapoarte ..... 313
Conformatia interioară a laringelui ..... 315
Constituția anatomicà
Cartilajele ..... 316

- Articulatiile si ligamentelé laringelui ..... 319
Musschii laringelu ..... 320
Aparatul neuro-vascular ..... 325
Functiile laringelu ..... 329
Capitolul II. Metode ae examinare in laringologie ..... 331
Inspecția și palparea ..... 331
Laringoscopia indirectă si directă ..... 33!Laringoscopia directä
Stroboscopia ..... 337
Electromiografia ..... 338
Electroglotografia ..... 338
Examenul radiologic ..... 338
Capitolul IIl. Procedee de tratament loeal in faringologie ..... 341
Repausul vocal ..... 341
Comprese, inhalatii, pulverizații, aerosoli, instilaţii ..... 341
Roentgenterapia ..... 342
Cobaltoterapia ..... 342
Razele laser ..... 34
Capitolul IV. Hiflormatiile laringelui ..... 342
Malformatile epiglotei, tiroidului, cricoidula, aritenoizion ..... 343
Corzile vocale ..... 343
Niembranele congenitale glotice ..... 344
Stridorul laringian contenital ..... 344
Laringocelul ..... 347
Angioamele congenitale laringiene ..... 343
Capitolul V. Traumatismele Inringelui ..... 349
Traumatismele externe ..... 349
Luxațiile crico-aritenoidiene ..... 350
Fracturile cartilajelor ..... 350
Traumatismele laringelui prin agenti fizici ..... 354
Traumatismele interne ale laringelu ..... 358
Traumatismele laringelui cu leziuni secundare ..... 360
Sechelele traumatismelor laringelui ..... 364
Stenozele cicatriciale ..... 365
Iratamentul stenozelor post-traumatice ..... 367
Fistulele laringiene ..... 376

Capitolul VI. Inflamatide acute sis cronice ale laringelui . . . . . . . . . . . 377
A. Laringitele acute . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 377
B. Itaringitele cronice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 - nespecifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 - specifice
C. Manifestări laringiene in dermatoze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Capitolul VII. Tumorile laringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
A. Tumorile benigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
B. Tumorile maligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
a) Stările precanceroase ale laringelui . . . . . . . . . . . . . . 397
b) Tumorile cu malignitate redusă . . . . . . . . . . . . . . . 398
c) Tumorile maligne . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 399

1. Epiteliomul

399
2. Epiteliomul , in situ"
? Frntalic-unceom
4. Fibro-sarcoamele
5. Tumori maligne rare ale laringelui403
Clasificarea tu ..... 404
d) Clantul
d) Clantul
I. Cancerul regiunii supraglotice ..... 405

1. Cancerul epiglatei ..... 405
2. Cancerul benzii ventriculare
3. Cancerul benzii ventriculare ..... 403
400
4. Cancerul ventriculului Morgagn ..... 410
Tratamentul chirurgical ai cancerului supraglotic ..... 410
II. Cancerul glotei ..... 424
Tratamentul chirurgical ..... 427
III. Cancerul subglotic ..... 438
Tratamentu! chirutgical ..... 439
Chirursia reconstructiva
Chirursia reconstructiva ..... 447
Crico-hioido-pexiile ..... 452
Crico-hioido-epigloto-pewia ..... 453
Alte procedee de reabilitare vocală după laringectomia totală ..... 457
Capitolul VIII. Tulburarile senzitive și motorii ale laringelui ..... 461
Tulburările de sensibilitate ..... 461
Anestezia ..... 461
Hiperestezia și parestezia ..... 462
Tulburarile motorii ale laringelui ..... 462
Parezele și paralizile miopatice463
464
Paralizii neurogene: corticale, bulbare, periferice
467
467
Tratamentul chirurgical al paraliziilor unilaterale
Tratamentul chirurgical al paraliziilor unilaterale ..... 470.
Paraliziile abductorilor ..... $471^{\circ}$
Tratamentul chirurgical al diplegiilor laringiene in aductie
474
Tulburarrile in schimbarea vocii la pubertate ..... 477

## PATOLOGIE CERVICALA

Capitolul I. Boli congenitale ale regiunii cervicale ..... 482
Chisturile seroase ..... 482
Chisturile branhiale ..... 482
Fistulele branhiale ale gîtului ..... 484
Torticolis-ul congenital ..... 485
Capitolul II. Traumatisme ale regiunii cervicale ..... 486.
Contuzille ..... 486
Plăgile regiunii cervicale ..... 486
Capitolul III. Boli infectioase si parazitare ale gitului ..... 489
Adenitele actife si adeno-flegmoanele gitului ..... 490
\% Adeno-flegmonul submaxilar Anifole cranife simple nesnecifire491
Tuberculoza ganglionară cervicală ..... 491
Ganglionii sifilitici ai gitului ..... 492
Chistul hidatic al gitului ..... 492
Capitolul IV. Patologia glandelor salivare ..... 493
Patologia parotidei ..... 493
Patologia glandei submaxilare ..... 497
Patolosia glanclei sublinguale ..... 497
Capitolul V. Patologia tiroidei ..... 498.
Fiziopatologie ..... 501
Explorarea functiei troidiene Scintigratia ..... 501
509
Guşa simplă, difuză, nodulară ..... 502
504
Maladia lui Basedow ..... 505
Nodulul cald ..... 505
Tiroiditele ..... 506
Cancerul tiroidian507
508
Chirurgia tiroidei
Tehnicile in chirurgia tiroidei ..... 511
Capitolul VI. Anevrismele regiunii cervicale .....  530
Capitolul VII. Tumori ale regiunii cervicale ..... 532
Tumorile beninge ..... 532
Tumorile maligne ale gangllonilor cervicali ..... 533
Tumorile neganglionare ..... 53
Adenopatia canceroasă ..... 534
Adenopatia de origine hematologică ..... 5.36
Limforeticuloza benigna ..... 537
Evidarea ganglionară de principiu ..... 538
Evidarea ganglioṇara dupa radroterapie ..... 540
Adenopatiile cervicale de origine tiroidiană aparent primitive ..... 541
Radioferapia in adenopatiile cervicale maligne ..... 543
Radioterapia ..... 54
umorile neurogene ale gitulus ..... 544
TRAHEOBRONHOLOGIE
(B. Olariu)
Capitoluil I Embriologia traheo-bronsica ..... 553
Anatomia traheo bronșică ..... 554
563.
563.
Capitolul 11. Fiziolggia si fizopatosogia traheo-bronsică ..... 5
Explorările radiologice ..... 572
Tomogralia ..... 576
Explorări endoscopice ..... 576 ..... 576
Blonhografia
Blonhografia
593
593
Capitolul IV. Patologia traheo-brenṣic ..... 593.
A. Malformatiiile congenitale traheo-bronsice ..... 593
Malformații prin „lipssă" ..... 595
Mralformatii de distributie bronsica ..... 596
Bronsiectazii congenitale ..... 597
Chisturile parabronsice ..... 602
603
Chisturile parabronsice -. . ..... 605
B. Traumatismele traheo-bronsice ..... 608
C. Corpii sträini traheo-bronşic ..... 613
D. Inflamatiile traheo-bronṣice
613
613
Traheite, traheobronșite si bronșite nespecifice
621
621
Traheobronşitele specifice ..... 621
Sifilisul traheobronşic ..... 622
Tuberculoza bronșică din tuberculoza de reinfecție ..... 624 ..... 62
Micozele traheobronsice
Micozele traheobronsice ..... 632
E. Bronsiectazia ..... 637
F. Hípotonia traheo-bronşicã
F. Hípotonia traheo-bronşicã ..... 639
G. Leziunile chimice traheo-bronsice prin aspirare
642
642
H. Tumorile traheo-bronsic
H. Tumorile traheo-bronsic ..... 642
Tumorile benigne traheo-bronste ..... 648

## ESOFAGOLOGIE

ESOFAGOLOGIE
Capitolut I. Nmbriologia esofagulus ..... 665
Anatomia esofagului ..... 666
Vascularizatia ..... 672
Inervaţia esofagului ..... 673
Structura histologică a esofagului ..... 675
Capitolul II. Fiziologia si iziopatologia esofagulai ..... 677
Capitolul III. Metode de examinare ..... 685
Examenul indirect ..... 685
Examenul direct ..... 686
Examen radiologic ..... 686
Manometria şi studiul acizilor în investigarea esofagului ..... 687
Citologia exfoliativă ..... 689
Explorarea izotopică a esofagulu ..... 690
Esofagoscopia ..... 690
Capitolul IV. Patologia esofagului ..... 697
A. Malformatiile congenitale ale esofagului ..... 697
I. Atrezia esofagulu ..... 698
II. Fistulele eso-traheale izolate ..... 702
III. Diverticulii faringo-esofagieni ..... 703
IV. Duplicarea esofagului ..... 703
V. Stenozele esofagutui ..... 704
VI. Brahiesofagul congenital ..... 70.5
VII. Megaesofagul congenital ..... 700
VIII. Acalazia ..... 706
IX. Hernia hiatală - refluxul gastro-esofagian ..... 707
X. Mucoasa gastrică ectopică ..... 708
XI. Anomalii vasculare ..... 709
B. Traumatismele esofagului şi corpii străini ..... 710
C. Esofagitele inflamatorii ..... 720
Esofagitele inflamatorii nespecifice ..... 720
Esofagitele specifice ..... 724
Tuberculoza esofagului ..... 724
Sifilisul esofagian ..... 725
Micozele esofagiene ..... 727
Difteria esofagiană ..... 729
Esofagita ulceroasă ..... 730

laringeui am adăugat si probleme de patologie cervioală, dezvoltînd $\mathrm{Cu}-$ deosebre patologia ganglionilor cervicali, a glandelor salivare si, în special patologia tiroidei, organe ce inconjoara topografic laringele, așezat n mijhorui negiunii cervicale.

Citiorii, care doresc să-și îmbogătească cunoștințele :în problemele de fizjpatologie vocală, pot consulta monografia "Patologie vocală", aparuti recent tot in cadrul Editurii didactice sii pedagogice.

Parea a IV-a, "Esofagologie şi. traheo-bronhologie", conține capitole reactate de medicul primar Blasius Olariu, doctor în stiinṭe medicap, cu o bogată și indelungată experiență in endoscopie și numeroase p:blicatii de specialitate, cu deosebire în patologia acestor organe tubulare Ele, fiind o continuare a faringelui si laringelui, li s-au adus in ultimul timp numeroase imbunatatitio in tehnica investigaților endoscopice, ce și metode noi de tratament, ca exemplu laserul, crioterapia (inițiată in patologia traheo-bronhica de doctor Olariu). Unele capitole, restrinns altădată, ca cel al malformațiilor congenitale esofago-traheale, ca si al tranmatismelor, devin ide o importantă deosebită în epoca moca si al tramatismelor, devin ade o mimportantio prin semnificatii si perspective de ordin genetic, iar dernă, wrimele prin semnificatii si perspective de ordin genetic, iar traumarmine piln seminmican ue "

Cu rivire la partea "Otologie", cel mai vast capitol al specialitătii, din lipsá de spațiu, ummează să fie redactat într-un volum aparte in viitonl apmopiat.

Toat capitolele lucrării de fatã cuprind achizițiile cele mai recente de patdogie. Pentru tratamentul chirurgical, in ouprinsul fiecanui capitol e indrumă cititorul la tehnica chirurgicală respectivă din Tratatul de "Chirurgie O.R.L." apanut in 1974, pentru a mu se mai repéta tratamettele chirurgicale clasice. Sigur cà noile tehnici chirurgicale, apărute dipă 1974 , sint descrise amănuntit in cuprinsul lucrării, cu deosebire cel aparute in chirurgia laringelui. Din imensul numar de tehnici, pure cel aparute in chirurgia literatura universala, au fost alese acelea care si-au făcut publicat in litenatura unversala, au fost alese acelea care si-au facut
proba tinpului si sint in vederile experientei autorului. Aceasiă alegere, n-o poae face decht un specialist care a trait zeci de ani patologia si chirurgi organului respectiv.

Cu rivire da iconografie, regretăm că n-am avut posibilitatea tehnica să prezentăm o documentatie proprie mai bogată, din imensul material tecut prin serviciile de O.R.L. An thmpul icelor peste 40 de ani de actixtate a autorilor acestei lucrarri, și care să dea o notă mai ori.ginala lucrării.

Luanreea de față o considerăm foante rutilă, nu numai pentru speciaIiștii O.Z.I. An invățamintuil post-umiversitar, dar și pentru studenti sit chiar pntru medicịi de medicină generală sau pentru specialiștii din diverse namuri ale medicinei, care au raporturi strînse cu afectionile căilor aro-digestive superioare.
prof. dr. doc. Șt. Gârbea

## Rinologie

(PATOLOGE NAZO-SINUZALAM)

I NOTHUNT DE EMRBRIOLOCIE, ANATONTE ST FTZIO PRTOLOGTE A NASUEUH SH CAVITATHLOR ANEXE
II METODP DE EXAMHNARE A NASUEUT SH STNUSU HISOR
IHI MAEFORMETHILE CONGENHTALE SH DOPRNDITE

IV TRAUMATTSIMELE NAZO-SHNUZALE


## VI HENORAGIHLE NAZAEE

## VII BOLI INFLAMATORI

VIII AEERGIA NAZO-SHNUZALA

- $T$ K TUMORTIE BENIGNE NAZO-SHNUZAIE ST AUE NIAXTLARULUH SUPERGOR
X TUMORTE R MARUGNE NAZO-STNUZAHE ST ALE MAXIARUEUS SUPEPIOR


## XI CEFALEEA RINOGENA

## CAPRTOLUL II

NOTYUNI DE EMIERIOROGEF ANATORTE SI FIRTOPATOLOGHE A NASULUI SI CAVTTRTHOR ANEXE

> A. EMBRIOIOGIA

Dezvoltarea morfogenetică a nasului si a cavitătilor arexe este în strinsă legătună cu aparatul digestiv al embrionului. Acesta se prezinta ca un șant longitudinal (situat pe fața ventrală) care, progresiv, se transformă, introun canal inchis la cele douz extremități. El prezintă trei portiuni : proenteronul seu intestinul superior cefabic, mezenteronul sau intestinu mijlociu abdominal. Si infraenteronu sau intestinul inferior caidal.

Din intestinul cefalic rezultă două tuburi lipite prin formarea unui sept: unul ventral iespirator (laringo-traheal), din care prin inmugurire vor apăred doi divertiouli, ce vor forma plaminii, și un lub dorsaldigestiv sau esofagian.

Extremitatea cefalică a embrionului este o umflăturä lipsită inițial de orificiu, iar intestinul cefalic este un fund de sac, care nu comunică cu exteriomal.

Pe fata ventrală a extremități cefalice, apare o depresiune numită aditus anterior sau stomodeum, cane, prin adincirea sa progresivă, se va intîlni cu fundul de sac al intestimului cefaric. Ulterior, această depresinme este cincumscrisă de 5 muguri: unul median și superior sau mogurele frontal, doi laterali, mijloci și simetrici saui mugurii maxilari, și doi laterali, inferiori și simetrici sau mugurii mandibulari.

Intre acesti 5 muguri, se dezvoltă stomodeum-ul prin a cărui invaginare, pe de o parte, ca si prin dezvoltarea extremitattii superioare a intestinului.cefadic, pe de àltă parte, rezultá o intilnire intr-un punct care conespunde viitorului văl palatin. Fară a comumica intre ele, aceste formaținn rămun despartite doar de o membrană, membrana faringiană, care se va resorbi si astfel va aparea conduatul nazo-buco-faringian.


Fig. 1 Embriologia placodelor olfactive și a șanturilor olfac tive:
A. Placodele olfactive : $1-$ mugurele frontal: 2 - vezicula cere


6- mugurele nazal intern.
Intre rollanul inferior, alcătuit din fuzionarea maturilor mandibulari Si cel suppertior, format din mugurele frontal pe linia meldiană si de ce doi muguri maxilari laterali, apare orificial budal.

Mugurele frontal, voluminos, coboară și se insinuează intre cei doi mugurimaziluar, delmitind lateral cavitatile onbitale.

Apoi, in mugurele frontal se diferentiază două invaginatii laterale ss inferioare, denimite fosetele sau placodele olfactive, sub forma de santuri deschise (fig. 1), care comunică cu cavitatea nazalla, sị din a căror dezvoltarednezultă fosele mazale (fig. 2), porțunea mediană a buzei superioare, osul incisiv și dinții incisivi mediani.

Prin evolutia mugurilor, gura primitivă este impartita in 3 orificii doua orificii superioare sau marinele si un orificiu inferior seu orificiu bucal (fig. 3). Separarea amintită rezuilta din sudura mugurilor cara au alcatuit in sept orizontal anterior intre fosele nazale și gură demmit palatul anterior. Numai după aceea, de la fata internä a mugurilor maxilari pleacă spre linia mediană cute o lanà orizontală denumită proces palatin, care se sudeaza pe linia mediana dinainte inapoi alcatuind palatul postervor. Bolta palatina este complet formată la sforsitul hunii a 3-a, astfel că fosele nazale comunica cu cavitatea bucala numai la partea lor posterioară, prin intermediul chomelor: Odată cu evoluția mut gurilor din bolta cavitatii mazale coboara si septul care inparte cavitatea nazală. Aceasta se intiflneste caudal cu bolta pallatină, iar posterior creste pnogresiv, concomiten't cu dezvolitarea palatilui. Uliterior, din mezenchimul septal se va organiza stnuctura osoasă și cartilaginomăa a acesturia.


Fig. 2 Separarea narinelor de ori ficiul bucal prin sudarea mugurilor 1 - mugurele nazal extern ; 2 - mugurele nazal intern; 3 mugurele maxilar; 4 narina $; 6 \underline{=}$ stomodeum.


Fig. 3 Formarea septului nazal si a proceselor palatine: ${ }_{\text {1 }}^{\text {- }}$ - punctul de plecare in formarea septului nazal ; $\boldsymbol{1}^{1}$-coborirea
 ediana; 3-viitoarea fosă nazală; lă - cavitatea bucală; 5-schita

La embriontul de 4 săptămîni, se schitează si primondiul ongantulu
 codele olifactive. Acestea sint situate pe fatat inferioară şi laterailă a mugurelui frontal, luaind ulterior aspectul de şanturi antero-poosterioare, deschise in joos, anntrie cei doi muguri inazali, extern și intern. In săptămina a 5-a, placodele se găsesc situate în funidul unor depresiuni, fosetele olfactive, datorită cresterii marginilor ectodennale din jurual lor, aşa counn există da peşti. In săptämina a 6-a foseta se aluingește, iar in cea de a 7 -a, foseita adinncită ș̣i alungită mult prin dezvolitanea mugurilor mazali externi si interni priveste spre stomodeum. Aceste fosete sinnt cäptusite în cea mai mare parte de un elpiblast, ce Anvieleste și mugurii nazali. La nivelul plafonului epitelial va suferi o diferentiere nernoãă, rezultind celude neurosenzoriale, ce rămin dispersate in plăcile olfactive.

De pe peretele extern al foselor mazalle, pleacă pe de o parte unele evaginări care vor aicătui viitoarele comete, iar pe de ailta parte o serie de diverticuli ce paatrund inn mezenchimul ce va alcătui oasele din jurud foselor nazale, devenind cavităţile lor anexe sau sinusurile.

Faptul că dezvoltarea acestora ar fì datorită.,,ereditătii", „constitututionalitiății" sau ,,terenului", nu poate fi luat in seamă. Ca si Racoveanu, noi sustinem că formarea si dezvoltarea sinusurilor paranazaue este consecinta unei influente de mediu. Aceasta consta in presiunea exercitată de aerul respirator asupra peretililor foselor nazaie, printr-o bună respinație nazală, in perioada de crestere și dezvoltare a organismului. Sistemul preumatic cranio-facial va conditiona in cursul morfogenezei sale atit forma, cit si dimensiunile masivului cranio-facial si deci unele aspecte fizionomice caracteristice ale individului.

In cazuri extrem de rare, sudura mugurilor poate fi pertunbata prin diverse cauze. Așa, de exemplu, din lipsa de coalescentă a mugurelui maxilar ou mugurele nazall extern de aceeași parte, rezultă marea fisură oblică a feței, intinsǎ de la unghiul interm al orbitei sí pinnă la gură. Alteori, prin lipsa de coalescență a mugurelui maxilar și a celui nazal extern pe de o pante, cu mugurele nazal intern, pe de ailtă parte,
rezultă buza de iepure, avind totdeauna despicătura latenală, cane poate să fie supenficială sau să intereseze tot palatul anterior. Atunci cînd există o lipsă"cie sudură intre pnocesele palatine cane fonmează palatul posterior, iar fisura este în continuarea buzei de iepure, rezultă malfor matia numita gura de lup care permite o comunicare largă antre fosele nazale și cavitatea buccală, cu dificultăți mari in alimentaiție și fonație

Intre ailte malformatii war intilnite, mai amintin: abrezia sau stenoza nărilor datorită persistentei dopului epitelial al narinelor ; atrezia choanelor deteminată de persistenta membranei buconazale care se poate și osifioa; lipsa piramidei nazale ca urmare a nedezvoltării mugurilor nazali; nasul gigant datorită mnui exces de dezvoltane a mugurilor nazali ; dipsa unei fose mazale sau prezenta unui fund de sac al narinei ettc.

## B. ANLATOMLA

Alcătuinea anatomică a foselor nazale este în strinsaă legătură cul cavitătile anexe, dezvoltate ca niște diverticuli, cu o patologie asemănătoare. Raporturile anatomice strinse pe care le au fosele nazale si sinusurile paranazale cu aparatul auditiv, faringele, orbitele și cutia craniană pe o sluprafată intinsă, precum si oonexiunile lor vascuio-nerniana pe o slupratat̆a ne explică rắsuntul afectiunilor nazo-sinuzalle asupra acestora. voase, ne explica rasunetul afectinitor ntion și a dehiscențelor osoase Existența pereților osoși desparțitori subtiri și a dehiscențelor osoase intialle sau ulterior survenite, raporturile vasculare si nervoase stanse, continuitatea mucoasei pituitare cu cea a canalului lacrimo-nazal, a
ostiumurilor si a cavitătilor paranazale, a trompei lui Eustachio, preoum şi a faringelui, ne explica variabilitatea simptomatologiei cauzate de afectimnile nazo-sinuzale.

Nasul, organ al olfactiei si respiratiei, prezintă o porțiune externă ituata la mivelul fetei sil alta internà ce se afla in grosimea mesivului facial și a ouselor care fomeaza etajul anterior al bazei craniului, reprezentată de fosele nazale și cavitățile lor anexe.

## 1. Regiunea nazală externă

Este reprezentatā de piramida nazală, formativne situata in mijlocul feței intre cei doi obraji, deasupua buzei superioare și dedesubitul fruntii, avinid marele ax dirijat oblic in jos și inainte si prezentimd pentru studiu trei fete (douả laterale, una posterioară), trei margini (două laterale, una anterioară), o bază și un virf.

De sus in jos, nasul este sepanat de regimile vecine printr-un spant care ia succesiv numele de șant nazo-palpebral, nazo-genian si nazo-labial.

Marginea anterioarà sau dosul nasului corespunde locului de unire intre fetele daterale, cu o directie oblică in jos si innainte, temminindu-se



Baza nasului prezintă două orificii ovalare numite narine, zeparate intre ele printr-un perete median antero-posterior, numit septul nazal.

Virful nasului sau rădăcina nasului se găseste in regiunea intersprincentara, unde se observa o depresiune cu adincime variabila.

In ceea ce priveste structura anatomică; piramida nazala este formată dintro parte osoasa foasele nazale si apotizele frontale ale maxilarului) si dintr-un schelot fibrocartilaginos care dau forma si soliditaitea nasului (fig. 4 , fig.' 5), invelit de la supalata catre profunzime de piele, țesut conjunotiv suboutanat, muschi, periost (perichondru) și, în sfîrșit, mucoasa care căptușește acest schelet pe dinăuntru.

Oasele proprii ale nasului sint două lamele osoase patrulatef̣e cu axul mare vertical, formînd impreună o boltă cu concavitatea inapoi. Posterịor, se articulează cu apofiza frontală a maxilarului, in sus cu spina nazală a frontalului, în jos cu cartilajele laterale, median unul cul altul și cu marginea anterioară a lamei perpendiculare a etmoidului.

Apofiza frontala a maxilarului prelungeste in sus unghiul antero-superior al aceluiaşi os. Bia se articulează inapoi cui osul lacrimai, inainte cu oasele proprii ale nasului și în sus cu apofiza orbibală internă a frontalului.

Cît priveste marginea anterioară a apofizei palatine a maxilarului, aceasta contribuie la delimitarea orificiului anterior sau a incizurii piriforme a foselor nazale, împreună cu marginea anterioară a apofizelor frontale ale maxilarelor ṣi cu marginea inferioară a oaselor proprii ale nasului.

Segmentul osos se prelungeste in jos şi inainte cu porţiunea cartilaginoasă formată din cartilajele principale (laterale, ale aripii nasului și patrulater), la care se adaugă cîteva cartilaje accesorii.

Cartilajele laterale, in număr de două - drept si stîng - au formia unor lamele triunghiulare cu baza situată medial. Prin marginea lor superioara aderă intim la marginea inferioară a oaselor nazale, iar marginea inferioară este unită de cartilajul aripii nasului.

Cartilajele aripii nasului au forma de potcoavă cu convexitatea innainte, avînd o ramură medială care se uneşte cu cea de.partea opusă şi alta lạterală, mai lungă, care contribuie la formarea schetelului aripii nasului.

Cartilajul patrulater contribuie la formarea septului nazal, impreună cu lama perpendiculară a eṭmoidului ṣi vomerul. Marginile superioară și anterioară sînt în raport cu dosul nasului, iar marginea inferioară cu subdesparț̣itoarea nasulu:

- Cartilajele accesorii (pătrate, sesamoide, vomeriene) sint aşezate între cartilajele principale astfel :
- cartilajele pătrate, în număr de 2-3, la partea postero-inferioară a aripii nasului : ;
- cartilajele sesamoide între cartilajul lateral sị cel ai aripii nasului;
- cartilajele vomeriene la partea postero-inferioară a cartilajului septului nazal. Acestea sint denumite și cartilajele lui Husche, după numele celui care le-a descris prima dată sau ale lui f cu visamui racuisuin cere-r dezvoitat la mamiere si absent sau inconstant la om

Spatiile libere dintre cartilajele principale'și accesorii sint completate de o membrană fibroasă, dependentă a periostului si perichondrului, ce invelesc formațiunile vecine.

Planurile superficiale, care invelesc scheletul osteocartilaginos al nasului de la suprafață către profunzime, încep cu pielea, tesutul conjunctiv subcutanat si, in sfirsit, pătura musculară

In dreptul scheletului osos, pielea este subtire si mobilă, pe cind in dreptul cartilajelor ea devine groasă şi aderentă, avînd în profunzimea ei multe glande sebacee.

Tesutul conjunctiv subcutanat este slab reprezentat, avind oarecare grosime in punctele uncle pielea este mobilă.

Pătura musculoasă este reprezentată printr-o serie de muschi pielosi (piramidal, transvers, mirtiform, ridicătorul comun al buzei superioare și aripii nasului, dilatatorul narinelor), ce acționează asupra aripii nasului sau mărimea orificiului narinelor.

Muṣchiul piramidal al nasudui are inserṭia cranială pe fața profundă a pielii intersprîncenare, iar cea caudală pe marginea inferioară a oaselor nazale, avind acțiunea de a cuta transversal pielea de la rădăcina nasului.

Muşchiul transvers al nasului se inseră cranial prin intermediul unei. aponevroze pe linia mediană a dosului nasului, unde se.intîlnește cu cel de partea opusă, iar caudal se termină pe faṭa profundă a pielii de la nivelul şanțului nazo-labial, contribuind la îngustarea orifioiului narinelor.

Muṣchiul mirtiform se inseră caudal pe proeminentele alveolare ale incisivuluj lateral ssi ale caninului, de unde fibrele sale urcă și se termină, unele pe faţa profundă a pielii la nivelul subdespărțitoarei nasului, iar altele în dreptul extremității posterioare a aripii nasului, contribuind la coborîrea acesteia, trăgînḍo in jos şi in urmă, spre septul nazal.

Ridicătorul comun al buzei superioare si aripii nasului se inseră cranial pe apofiza frontală a maxilarului si pe marginea orbitei, dedesubtul muscchiului orbicular, de unde fibrele sale coboară sị se termină pe fata profundă a pielii, unele la nivelul comisurii buzelor, iar altele la extremitatea posterioară a aripii nasului.

Dilatatorul narineloresta situat in grosimea aripii nasului, avind insertia posterioară pe fata profundă a pielii la nivelul santului nazo-genian, iar celălalt capăt se fixează: pe fața profund̆a a pielii care acoperă aripa nasului.

Vascularizația arterială a regiunii nazale externe provine pe de o parte din artera nazală, ram din oftalmică, in partea superioară, iar pe de altă parte din artera facială; prin artera dorsală a nasului sị artera subdespărtitoarei, ultima prin intermediul labialei superioare. Aceste artere formează sub piele o rețea bine evi dentiată, prin care ne explicăm colorația roşie a nasului la alcoolici, precum si in diferite afectiuni sau variatii de temperatură.

Vascularizatia venoasă se îndreaptăfie spre vena angulară, fie spre vena faciala. Limfaticele formează o rețea bogată din care vor pleca vase fie la ganglionii parotidieni pentru rădăcina nasului, fie la ganglionịi submandibulari pentru restul. regiunii nazale externe

Inervatia este asigurată pe de o parte de filete motorii provenind din nervul facial pentru musculatura nazală, iar pe cle alta de filete senzitive provenind din trigemen, fie prin nervul nazal extern, ram din oftalmic in partea superioara, he prin nervul suborbitar, ram din maxilar, pentru fetele laterale ale nasului, precum pin mat nat intern, pentru lobulul nasului

## 2. Foselle nazale

Segmentul intern al nasului este impannit in două coridoare anteroposterioare, simetrice, separate prin septril nazal, numit fosele nazale Acestea sint situate dedesubtul etajului anterior al bazei craninului, deasupra cavitătii bucale inăuntrul orbitelor si al maxilarelor si inaintea rinofaringelui, cu care commică prin două orificii, numite choane. La partea anterioara fosele mazale comunica cu exterionul prin marine. De asemenea, fosele nazale au comunicare ou cavitatile anexe ale nasurui, fapt ce ne permite sā puitem soooti fosele nazale, ca finid formate ditr segnent anterior demumit vestibulul nazal si fosele nazale pro-priu-zise in care se deschid cavitatile lor anexe.
pritu-zise in care se deschid cavitatile porete intern format din septul na-
a. Vestibulul nazal prezinta mon pere zal, unul extern reprézentat de ramura laterala a cartilajuiui aripii nasului, o extremitate posterioara si alta anterioară, nun orifuchu prin care comunică in exterior la baza piramidei mazale si o fanita anteroposterioară cu marginile uşor reliefate, prin care comunică cu fosele nazale propriu-zise.
Scheletul fibrocantilaginos al vestibulului î impiedică să-şi micș̣oreze volumal fin timpul insipiratịiei sis este căptusit cu un epiteliu de tnanziție intre piede și mudoasă, aderent de plamurile profunde. La mivelul orificiului superior, acesta se continuă cu mucoaisa fosellor nazale, iar spre orificiul inferion acest epiteliu prezintă o serje de peri, numiti vibrisae, cu scopul de a apri pătrunderea in fosele nazale a impuritãtilor din aerull atmosferic.

In ceea ce privește vascularizația septului nazal, arterele provin din etmoidalele anteriore, sfenopialatină și artera subsieptului mazal. Sîngele venoos este colectat spre vena facială, iar limfaticele dreneaza spre ganglionii submandibulari.


Fig. 6 Scheletul peretelui extern al foselor nazale

 $6-$ bula meatului mijlociu; 7 , uncibular, apof
 cornetului inferior; in - maxilarul superior (osut maxilar).
nervatia senzitiva este asigurată de tilete ale nervului nazal intorn, ram din nerval oftalmic.
b. Fosele nazale propriu-zise (cavum nassi) sînt mai înalle deait langi ssi, de asemenea, mai largi la bază decît la partea superioară. Pe lingă faptul ca permit trecerea aerului in arborele respirator, fosele nazale prezintă în grosimea mucoasei care le" căptuiseste segmentul de rèceptiie al analizorului olifactiv. Fiecare fosă nazală prezintă două orificii și patru pereţi. La exterior, fosele nazale se deschid prin narine sau apertura nazalá externă si pe piramida nazală osoasã prin apertura piriforma, iar inapoi, in rinofaringe, prin două orificii ovale mari, numite choane.

Fosele nazale prezintá un perete superior (bolta), unul inferior (plansseul), unul lateral și altul medial (septul)

Peretele lateral (extem) al fosei nazale (fig. 6) este cel mai important. El are o fommà oarecum pătrată fiind orientat sagital, întinzin-du-se de la vestibulul nazad la peretele dateral al rinofaringelui, de care-i seiparat prin sambul faringo-nazal. Acest perete prezintă o porțiune anterioară, mai mică, denumită preturbinală și alta posterioară, mai mare, turbinală.

Portinunea turbinală reprezinta locul oel mai important din punct de vedere anatomic ssi patologic al foselor nazalle. Aiceastă parte a pereteTui lateral al foselor nazale este cea mai neregulata prin prezenta cornetelor etmoido-turbinale (choncha nasalis superior și media), care apartin maselor laterale ale etmoidului, și a cornetului maxilo-turbinal (concha nasalis inferior) care este os independent, fiind atasat maxilei. Uneori mai există și un cornet accesoriu superior al Iui Santorini, iar alteori, destuil de rar, chiar un al cincibea - al hi Zuckerkandl. Cornetele delimittează meaturile nazale (meatus nassi superior, medius, inferior), avind innaintea lor meatus nassi communis și innapoia lor meatus nasopharingicus.

Scheletul osos al fosei nazaale este format de osul nazal, lacrimal, maxilar, etmoid, palatiņ' oasele conchale, cartilajul lateral si partea laterală a cartilajului alar (crus laterale). Astfel, treimea anterioară este formată de apofiza frontală a maxi-

Fig. 7 Orificiile de deschidere a cavităților anexe in fosele nazale









Inului tramea milocie de peretele intern al sinusului maxilar iar treimea nostsrioară de osual palatin

La nivelul meatului inferior, unde se uneste treimea anterioară cu cea mijlocie a cornetului, se află canalul lacrimo-nazal. Cornetul mijlociu apartine etmoidului si este acoperit cu o mucoasă bogat vascularizată, posedînd un sistem cavernos bine dezvoltat. Spatiul dintre acesta și septul nazal poartă numele de rima nassi, separind etajul superior sau olfactiv al foselor nazale, de etajul inferior sau respirator

Meatul nazal mijlociu prezintă un perete extern foarte anfractuos şi are la nivelul său două proeminente : una inferioară numită apofiză unciformá și alta dorsocranială, bula etmoidală. Intre ele se află sanțul infundibular sau hiatusul semilunar, numit incă si sant uncibular. In partea anterioară a acestui șant se situeaza infundibulul canalutui nazo-frontal, in partea mijlocie se deschicl $2-3$ celule etmoidale, iar in partea postero-inferioara orificiul sinusului maxilar.

Bula etmoidala este reprezentata de citeva celule etmoidale mijlocii, care se deschic in șantul bulei situat imediat deasupra

Din punctul de vedere al raporturilor de vecinătate ale fôselor nazale, meatul mijilociul reprezinta portiunea cea mai importanta a acestora, la nivelul sẵu deschizindu-se sinusul frontal, maxilar si celulele etmoidale anterioare (fig. 7), mucoasa pituitară nazală venind in contact, prin ostile sinvzale, cu mucoasa sinusurilor.

Cornetul superior este mai mic decit cel mijlociu sii nu are decit jumătatea posterioară liberă, ascunsà in recesul sfeeno-etmoidal, iar cea anterioară este fuzionată cu extremitatea anterioară a cornetului mijlociu.

Meatul superior se prezintă ca un jgheab alungit si puțin adîncit, la nivelul căruia se găsesc 3 orificii apartinînd celulelor etmoidale posterioare (anterior, superior, posterior), al căror număr poate fi redus, iar la extremitatea posterioară a acestui meat se aflà oriffciul sfeno-palatin. Prin intermediul celulelor etmoidale posterioare, meatul superior este în raport cu orbita. Mucoasa pituitară, care se subțiază la acest nivel, participă la formarea petei galbene. In recesul sfeno-etmoidal se deschicle sinusul sfenoidal.

Cornetul al IV-lea, cînd există ( $60 \%$ din cazuri după Hollinshead) este reprezentat printr-o mică proeminenţă, fiind denumit și cornetul lui Santorini, spre deosebire de al III-lea, denumit al lui Morgagni. Cînd există și meatul al IV-lea, este constituìt dintr-o excavație abia vizibilă, corespunzătoare celei mai profunde celule etmoidale, denumită celula etmoido-sfenoidală, care se deschide la nivelul său.

Peretele superior, denumit și bolta foselor nazale, se prezintă ca o linie frintá, fiind constituit din oasele: nazal, frontal, etmoid și sfenoid. Acest jgheab este ingustat anterior și are 3 mm in portiunea mijlocie, atingind 1 cm in faţa sfemoidului. Ei are trei portiuni :o portione nazală ascendentă, o porțiune fronto-etmoidală aproape orizontală sis o porțiune sfenoidală descendentă. Remarcăm faptul că porțiunea fronto-etmoidală este foarte subțire și separă fosele nazale de cavitatea craniană. Fractura ei este posibila in traumatismele anterioare ale bazei craminului, situatie in care se pune in comunicare cavitatea nazala cu cea craniană și permite propagarea infecției spre meninge. Portíunea sfenoidală prezintă orificiul de deschidere al sinusului sfenoidal, variabil ca situație și dimensiune, fiind mai apropiat de peretele lateral decit de cell medial. Porţiunea infundibuliformă dintre sfenoid si lama ciurvità este denumită recesul etmoido-sfenoidal, care reprezintă ponțtiunea postero-superioară cea mai inldepărtată a foselor nazale.

Peretele inferior sau podeaua foselor nazale este fomat din lamele palatine ale maxilarelor sii din damele orizontale ale oaselor palatine. SAre forma unui" jgheab lung de 6 cm si intins arizontal cu o directie anteroposterioara, măsurinid 5 mm la extremitatea anterioară, 17 mm in portiiunea mijlocie și 12 mm la extremitatea posterioara. In partea anterioară, aperetele inferior al foselor nazale are raporturi ou marginea alveolar劳 a maxilarului, iar în partea posterioară cu vălul palatului.

La partea anterioară a acestui perete, pe linia mediană, se găsesste conductul palatin anterior, care ajunge în partea anterioară a bolții palatine ş̣ prin care trece ramura intẹrnă din nervul sfenopalatin și artera sfenopalatină.

Peretele medial al fosei nazale (fig. 8) este allcătuit de septul osteocartilaginos, care desparte cele dona fose mazale. Acesta :este alcătuit in partea: superioară și posterioară de lama perpendiculară


Fig. 8 Structura septului nazal:
 tal ; $5-$ sinusul sfenoidal. etmoidului, in partea inferioară si posterioară de vomer, iar in partea anterioară de cartilajul septal (patrulater). Orificiile choanale sint delimitate inn sus de osul sfenoid, inăuntru de marginea posterioară a vomerului, în jos de marginea posterioară a lamei orizontale orizontale a palatinului, iar in afară de aripa medială a apofizei pterigoide. Mucoasa foselor nazale sau pituitară are o grosime de 1-3 mm in cavitătile nazale, fiind sub 1 mm in interiorul sinusurilor fetei. Din punct de vedere topografic, prezintă o portiune respiratorie si alta ol-
factivă, alcătuite dintr-un epiteliu și un carion. In etajul respirator, epiteliul estemalindric stratificat și ciliat, iar corionul este cuprins intre periost si membrana bazală, fiind format dintr-un striat de tesut conjunctiv lax, ale cărui fibre se intretaie cu numeroase fibre elastice. in. ochiurile rețelei conjunctive se află numeroase elemente glandulare şi vasculare. La nivelul țesutului exectil din corion se observă o abundența a fibrelor elastice. Glandele seroase și mulooase din corion contribuie imprenna cu celulele mucoase caliciforme la formarea stratului de mucus de la suprafația epitedinuri, precum și la umectarea aerului inspirat. Aceste glande sînt de tip acinos în etajul respirator și de tip tubulos in cel olfactiv.

Etajuil olfactiv ai mucoasei nazale ocupă o suprafață de aproximativ $2,5 \mathrm{~cm}^{2}$ in fiecare fosă nazală, iar epiteliul prezintă celule olfactive (Schultze), de susținere și bazale. Celulele olfactive prezinta in interior granulatii de pigment care dau colorația gawbenă a. acestei regiuni, de unde şi mumele de „pata galbenä" sau ,,pata olfactivä", ce acopera fata infenioară a lamei ciuruite, nedepassind in jos linhzta cornetadui superior, iar medial o linie paralelă cu aceasta.

Circulatia arterială provine din sistemul carotidian extem ssi intern:
Din sistemul carotidian extern provine artera sfenopalatină, ramură terminala a maxilarei interne. Pătrunzind in fosele nazale prin gaura sfenopalatinã, aceastia se clivide in'tr-o ramură internă și alta externa. La rinddul său, ramura internă (meldială, septală) se divide in alte două ramuri, care urmează un drum aproape paralel in lungul articulatiei condno-etmoido-vameriene. Ramul medial principal coboară prin concuctul palatin anterior in regiunea boltii padatine, unde se anastomozează cu artera palatină descendentă. Ramura externă irigă peretele lateral al fosei nazale prin două ramuri terminale, una pentru cornetul sil meatul mijlociu, iar ailta pentru cornetul și meatud inferior.

Tot din sistemul carotidian extern, provine si artera facială sau maxilara externà, care are un rol limital. Afarà de ramurle arterei angulare, care-s ramuri anastomatice pentrui artera nazală inferioară, singurul ram important este artera subdesparttitoarei. Această arterä irigă lobulul nasului şi partea anterioară a septului, anastomozindu-se cu palatina anterioară, ramură a maxilarei interne și asigură totodată irigatila mucoasei planseului foselor nazale, participind la formarea petei vasculare.

Ca ramuri accesorii din sistemul carotidian extern mai amintim artera nazală posterioară, ramură din palatina superioară, precum și riamuri din suborbitară și pterigopalatină.

Sistemul carotiddian intern participă la vascularizația foselor nazale prin arterele etmoidale anterioare si posterioare, ramuri din artera oftalmică, doula anterioare și două posterioare, fiecare divizînidu-se in ramuri interne pentru sept și ramuri externe, pentru peretele lateral al fosellor nazale.

Artera etmoidală anterioară este cea mai importantă și are un traiect foarte scurt sub muschiul mare oblic, divizindu-se in artera meningee anterioară și-n artera nazală anterioară. Aceasta din urmă,


Fig. 9 Vascularizaṭia septului nazal: 1 - arterele etmoidale anterioare (oftalmica), 2 - artera sfeno-palatină internă (maxilara (maxilara internă); 4 - artera sub-cloazo(maxuil (facială); 5 selbach. pata vasculară Kis
printr-3m orificiu al lamei ciuruite pătrunde in aavitatea nazală, dind ramurile amintite pentru sept și peretele lateral, care se mastomozeaza cu ramuri din sfenopalatină

Artera etmoidală posterioara esté mai lungă și dà ramuri la sept și la peretele lateral, unde se anastomozeazal cu antera mazala superioană Sistemnl cavotidian intern si extern se anastomozează la nivelul foselor mazale prin intemediul arterelor etmoidale, care se unese ou artera nazopadatina din sfenopalatină și artera subdespartitoare, la partea anteno-inferioară a septului cartilaginos, printr-o retea de mici arteriole la 1 cm deasupra spinei nazalé, abătuind cunoscuta patä vasculara a lui Kisselbach (fig. 9).

Toate aceste anastomoze sint lipsite de fibre contractive și ele se lesà uşo destinse, cedind la cresterea presiunii sengume.

Venele foselor hazale formează 3 grupe: superior, anterior și postemor.

Tenele mazale superione se varsà pan menele etmoidale mana oftomion și-n parte direct in simusul longitudinal superior

Venele nazale anterioare se dreneaza spre vena faciala, in vecinătaa narinelor. Portimea temmală a venei faciale. cunosicută sub numele de venà argulară, prezintă legături cu vena oftalmioă, din care singele venos este drenat in simusul cavemos, fapt ce ne explică complicatile omlonorbitare sit tromboflebitele cu punct de plecare nazal De asemenea, anastomoza etmoidalelor cu circulația subduralã ne explică complicattile meningeale.

- Venele nazale posterioare jes din fosele nazale prim gauna sfenopalatinä şi merg la plexul pterigopalatin.

Vascularizatia venoasă a foselor nazale este foarte dezvoltată, dinnd devărate lacune de țesut vascular erectil comparabil cu țesutul corpuui spongios al unetrei, de care se diferențiază prin aceea că nu se constată tnamzitia vaiscularà direotā dintre artere și vene.

Submucoasa olfactivă este şi ea bogată în vene, a căror turgescenṭă poate inchide intemmitent sandurile olfactive (rima olfactoria) diminu-indu-i caparitatea receptoare.

Formatiile venoase lacunare se găsesc in toate punctele unde mucoasa nazala este in contact cu coloana de aer inspirat (capul marginea liberă, convexitatea s coada cornetului inferior, marginea libera si coada cornetului mijlociu, portiunea mijlocie a septului). Intre lacunele sanguine venoase se află tesut conjunctiv lax și numeroase funduri de sac glandulare.

Pe peretele superior, medial și inferior al foselor nazale existǎ numai o retea venoasă superficială, dublată pe faţa sa profunda printr-o rețea de vene periolstice.

Cît privește peretele nazal lateral, innoase suprapuse : stratul venos superfi-


Fig. 10 Limfaticele foselor na-- zale:
 nii suprahioidieni ; ${ }^{4}$ - gangliosubmaxilari; 6 -; ganglionii garngioni-

 ol modificat in tratul vectil sil doun straturi venoase profunde, unul intraperiostic si altul intraosos. Acesta din urmă este alcătuit din vene groase care pătrund in scheletul osos al cornetelor, pe cind cele intraperiostice realizează largi sisteme anastomotice și se vansă fie direct in trunchiul isfenopalatin, fie spre venele intraosoase care-s dispuse in ochiuri in interiorul cornetelon sau in canale aşezate in treimea posterioara a cornetului mijlociu sii a celui inferior.

Limfaticele foselor nazale (fis. 10) sint alcantuite pe de o parte din-w-o retea intramualả, ian pe de alta parte din cá de drenaj si releuri ganglionare. Peteaua intrammala prezinta un strat superficial si atul profurd, primul find mai dens şi al doilea mai lax. Reteana invelişuhu prond se amestega cu bogatul plex venos si cu hmatiogle pericondrului. Row ière a remancat cä reteana cimpului olfactit este independenta de reteaua reginii respiratonit, dar că ea comunià cu spatiile subarachnoidiene, fapt ce deține un loc important in patogenia infectiolor intracraniene de origine nazală. In ceea ce privește căile de drenaj si releurile ganglionare, majoritatea limfaticelor. mazale se indreapta spre ganglonii jugunorarotidieni superiori, iar o pante spre genglionii retrofaringieni. Se remarcă faptul cả limfaticele nu ajunos Ganglionii din zona palpabilă a regiunii cervicale idecît după ce treo prin alte 1-2 grupe ganglionare situate peritubar sau in spatiul laterofaringian, deci in regiuni imabordabile pentru examen.

O parte din limfatice, situate in panteia anterioară a foselor nazale, ajung la ganglionii submandibulari, constituind o cale acoesorie, față de limfaticele posterioane care constituie calea principală.

Inervatia mucoasei foselor nazale este alcătuită din filete nervoase ale sensibilității generale, precum și din segmentul periferic al analizoruluị olfactiv.

Nervi sensibilitatii generade pnovin din trigemen prin oftamic si maxilar. Astfel, nervul nazal intern provenit din ramura oftalmicä a trigememului inervează, prin cele două ramuri ale sale, partea antero


Fig. 11 Inervația senzitivă a mucoase peretelui extern al foselor nazale:
${ }_{3}$ - bulb olfactiv; nervul olfactiv; ${ }^{2}$ - - bandeleta olfactivă; ${ }_{3}$ - nervul olfactiv; ${ }^{4}$, ganglionul sfeno-palatin (pterigo-palatin) ; $\overline{5}$ nervul pterigo-palatin ; ${ }^{6}$ nervil
nervul vidian ;
nervul nervul nervul palatin anterior; 9 nervil nazal posterior; $10-$ ramurà externă din nervul nazal
intern ; ii
:superionara a peretelui septal și a celui lateral al tiosei nazale, Faptul că oftalmicul da ramuri si pentru ombita, ne explică tulburarile reflexe oculare de origine nazală caure se produc și pe cale vasculara.

Nemul sfenopalatim, ramuă a maxilarului, inerveaza cea mai mare parte a fosei mazale prin cele doua ramuri ale sale, sfenopalatin intern sau nazo-palatin pentru sept si sfenopalatin extern pentru connetele ssi meatele nation (fig 11). Calea ramificatidor nermeatele mazale..superion si mijociu (tig. 11). Cimo cimolionare eferente ale gainglionului sfenopalatin, care nu are fibre eferente proprii. Acest ganglion esite situat im partea superioara a fosei paterigo-palatine si este strins unit ou nervul maxilar. Famurile sale aferente sînt nerval vidian si citeva fibe din nervul maxilar.

Mucoasa cornetului inferior este inervată de nervul nazal posterior, din aspul palatin anterior, iar portiunea mucoasei nazale din vecinătatea ran natatea rinofaringelui este inervata de

Pe linga acesti nervi senzitivi, mucoasa foselor nazale mai primeste si o inervatie organo-vegetativa, care foloseste catea nervior somatic pentru a ajunge la destinatie. In plus, o parte din fibrele simpatice mai trec si de-a lungul vaselor.

Toate fibrele nazale ale trigemenului contin atit fibre propni somaice, cit si fibre simpatice si parasimpatice, formind un sistem unitar nervos trigemino-vegetativ al foselor nazale.

Fibrele simpatice ale foselor nazale ali releul in ganglionul cervical superior, e unde pornesc fibrele postganglionare prin ramurile superioare. Acestea merg rin plexul pericarotidian si pot să urneze fie calea rădăcinii simpatice a ganglioului sfenoplin traversează ganglionul spre nervi nului sfenopalatin, in care in sime a nazale este, după functie, secretoare și vasodilatatoare, spre deosebire de cea sim atica care-i vasoconstrictoare. Aceasta apartine sistemului parasimpatic anexat ner ului fal Fibrele preganglionare îsi au originea în nucleul lacrimo-muco-naza in punte trec prin trunchiul nervului facial pină la nivelul ganglionului geniculat, pare superficial pina la ganglionul sfenopalatin in care trigeminale destinate foselor nazale.

In afarǎ de inervatia senzitivă si organovegetativă a foselor nazalle mai există si cea senzorială, care panticipă la aparatul nervos al olfactiei

Această inervație își are punctul de plecare in celulele senzoriale periferice Schultze. Situate in pata galbenă; ele au aspectul de celule ner voase bipolare, avind două prelungiri, una periferică dendritică care se tenmină la supnafata mucoasei prin unul sau mai multi cili imobili și alta centrală cilinduaxială. Prelungirile. oentralé străbat lama ciuruită panticipînd la formarea căilor olfactive senzorialle (corticopete), ce ajung le celulele mitrale din bulbut olfactiv, iar neuritele celulelor merg de-a lungul tractului olfactiv, din oare pornesc trei căi spre centrii olfactivi secundari. Una dmare aceste cal este mail sourta și trece prin stria olfactivă latenala direct wa scoarța hipocamputui. Alta merge prin stric dfactivă medială si se continuă, acolind pe deasupra corpului calos, prin gyrus isubcalosus, striae longitudinalis (Lancisi) medialis ssi lateralis, gyius fasciolaris, gyous identatus (compus godronne al francezilor), bandeleta lui Giacomini, tot la scoarła uncusulua hipocampic. Cea de a treia care. merge pe sub conpul calos prin septum lucidum la fornix, consti tuind tractus olfactorius septi si intilneste calea supracaloasă da nivelun lui gyrus fascicolaris, mergind impreună cu aceasta, prin fimbria, tot la scoarța hipocampului.

In ceea ce priveste căile olfactive reflexe (corticofuge), acestea merg in majoritate pe tranectul tornixului cerebral, care are o dubla conaucere. Ele pleaca din comul lui Amon prin alveus si fimbria, asocindu-si fibre din. comisura hipocampi. Căile centrifuge din fornix unesc scoarța hipocampului cu centrii diencefalici, mezencefalici si chiar rombencefalici comandind mișările reflexe dependente de trunchiul cerebral.

## 3. Cavităṭile anexe ale foselor nazale (sinusurile paranazale)

Acestea sint divertiou'e ale foselor nazale, cu o patologie strîns legată de acestea. Mucoasa pituitană se răsfinge "in interiorul lor la nivelul orificilor de deschidere, si in stare nomala sinusurile sint pline cu ae:

Sinusurile paranazale sint in număr de 8, cîte 4 de fiecare fosă nazala (sinusul maxilar, sinusul frontal, labirintul etmoidal) - celulele etmoidale anterioare si posterioare - și sinusul sfenoidal)

Sinusul maxilar, numit și antrul lui Highmore, este săpat în grosimea maxilarului (fig. 12) și .comunică cu fosa nazală respectivă prin ostium maxilare, ce se deschide in meatul mijlociu la partea posteroinferioară a șanțului uncibular. • Deși există de la nastere, sinusurille maxilare sînt foarte reduse, incepind să se dezvolte de la 2 ani și evoluînd pîna la $12-14$ ani. La adult ele pot fi de volum umic, mijlociu sau mare, cele mijlocii avind o caparcitate de $10-12 \mathrm{~cm}^{3}$.


Fig. 12 Sinusurile maxilare (sectiune frontală) :



Forma sinusului maxilar este de piramidă dreptunghiulară，cu baza medial ssi vîful îndreptat inn afară．I se considetă deci 4 pereți sau fete，o bază，un virf si 4 margini．Peretii sint ：un perete ánterior sau jugal；un perete postero－inferior sau terigo－zigomatic；un perete superior sau orbitar；un perete medial sau peretele terigo－zigomat
Peretele anterior sau jugal este mai mult sau mai puțin excavat，fiind denumit osa canină．Cu cît sinusul este mai mic，fosa lui canină este mai profundă．Acest perete anterior al sinusului，oricît ar fi de mic，urcă pînă la marginea inferioară a orbitei．In jos，numai sinusurile dezvoltate se intind pină la marginea alveolară a位保 lese sub tegumentele jugale nervul suborbitar．

Peretele postero－inferior sau pterigo－zigomatic se continuă cu cel anterior fără limită bine marcată，formind o suprafaṭă convexă in raport cu fosa pterigo－pala－ tină și cu regiunea zigomatică，avind o grosime de $1-2 \mathrm{~mm}$ ．El este în raport cu nervul maxilar şi artera maxilară internă．

Peretele superior sau orbitar este cel mai subțire，E1 formează planșeul orbitei
 canalul suborbitar，prin care merg，spre gaura suborbitara，nervul maxiar sil arbitei suborbitară．Uneori，acest perete este dehiscent，astfel incit partie moi ale orbitei vin in raport direct cu mucoasa sinusului．

Peretele medial sau baza sinusului maxilar este format din peretele lateral al osei nazale corespunzătoare．Cornetul inferior，prin inserția sa，imparte acest perete in două segmente triunghiulare（antero－inferior si postero－inferior）．Segmentul an－ tero－inferior este constituit din meatul nazal inferior，in a cărui portiune anterioară se deschicte canalul lacrimo－nazal．Segmentul postero－inferior este format din por－ tiunea inferioară a meatului nazal mijlociu．In medie，la unul din 5 cazuri，in această regiune se intîlnesc unul sau mai multe orificii maxilare accesorii，numite orificiile lui Giraldis．Peretele acestui segment poate fi format numai din mucoasa nazala，in contact cu cea sinuzală．Tot în acest segment，se allă canalul ṣi orificiul maxilar，situat in tundul santului semilunar．Canalul maxilar este format in parte de mucoasā şi are o lungime de $8-8 \mathrm{~mm}$ si o largime de $3-\overline{\mathrm{m}} \mathrm{mm}$ ，fiind situat in partea antero－superioură a bazei．

Virful sinusului maxilar este trunchiat，find in raport cu peretele intern al osu－ lui malar．

Marginile sinusului＇corespund conturului bazei sinuzale，si nu crestelor formate de fetele laterale ale piramidei．Ele sînt în numặ de 4，si anume ：anterioară，poste－ rioară，superioară și inferioară．Marginea anterioară este verticală，rezultínd din nirea peretelui jugal cu baza ；cea posterioară este în raport cu fosa pterigopalatina i respectiv cu ganglionul sfenopalatin şi nervul maxilar；cea superioară rezulta din unirea peretelui orbitar cu baza sau peretele nazal，fiind in raport cu celulele etmoidale，iar marginea inferioară，numită planşeul sinuzal，este in raport cu partea posterioară a marginii alveolare a maxilarului și in mod deosebit cu al doilea pre－ molar sil primii doi molari．

Adeseori，cavitatea sinuzală este mică si fără diverticuli．Alteori，în interiorul inusului se pot găsi pereţi osteo－membranoşi incompleți，care delimitează cavităṭi diverticulare accesorii，unde stagneazặ secrețiile patologice．Sinusurile maxilare pot avea si unele prelungiri ca：recesus palatin，recesus alveolar，recesus orbito－etmo－ idal，recesus malar．

Vascularizatia arterială a sinusului maxilar provine din trunchiul maxilare interne（sfeno－palatină，palatină descendentă，alveolo－dentară，bucală），ca și din
artera facială．Circulatia venoasă este satelită arterelor，mergịnd spre vena facială la suprafaṭă si plexul pterigoidian în profunzime．

Limfaticele merg impreună cu cele ale mucoasei nazale．
Filetele nervoase provin din nervul suborbitar și ganglionul sfeno－palatin．
Sinusul frontal are forma unei piramide triunghiulare în care se deo－ sebesc：un perete anterior sau frontal，altul posterior sau cranian，altul intern sau septal，o bază inferioară（orbitară）și un virf（superior）．

Dimensiunile sinusurilor frontale sint foarte variabile．Adeseori，ele sint asimetrice．Uneori pot lipsi camplet；alteori unul lipsește，celălalt fiind bine dezvoltat．

Se pot întîlni sinusuri mari，care se intind in lăngime pinả la apofiza orbitara externa a osului frontal，sinusuai mijlocii cu inățimea de 20－ 25 mm ，şi lărginea de $20-28 \mathrm{~mm}$ ，precurr și sinusuri mici，mai fireovente la sexul feminin，find săpate in unghiul orbito－frontal．
sintistite iromate，in inmar de doua，sint situate intre cele doua tablii osoase ale osului frontal，separate printr－un perete despartțitor median．Peretele anterior este format din tăblia exteri九ă a frontalului si are o grosime de $4-5 \mathrm{~mm}$ ．La sinu－ surile mari această grosime este ciminuată，iar la cele mici ajunge la 10 mm ．

Peretele posterior sau cranian există totdeauna，oricit de mic ar fi sinusul．Spre cleosebire de peretele exterior，peretele cranian este totdeauna subtire，adeseori nẹ－ trecînd de 1 mm ．El este în raport cu cavitatea craniană，meningele，cu sinusul lon－ gitudinal superior ssi cu lobul frontal．Peretele intern sau septul este subtire，foarte fragil și uneori incomplet．In porṭiunea sa inferioară，el este situat pe linia medianắ și cu cît se apropie de marginea superioară a sinusului，devine mai mult sau mai puțin deviat intr－o parte sau alta．Deviatia sa poate fi uneori atit de pronuntată， incit，in cazul unei interventii pe unul din sinusuri，se poate risca ṣi cleschiderea sinusului opus，sănătos．Virful sinusului rezultă din unirea perețior anterior，poste－ ror si intern．El este situat cu alit mai sus，cu cit sinusul este mai dezvoltat in sens vertical．Baza sinusului ssau peretele inferior sau planseul sinuzal sau peretele or－ bito－nazal）este subtire si cuprinde două segmente ：unul lateral sau qrbitar sit altul medial sau nazal．Segmentul lateral fiind mai subțire，oferă posibilitatea contplica－ tilor orbitare．Segmentul medial sau nazal este in raport cu celulele etmoidale ṣi cu bolta foselor nazale．Unele celule etmoidale，bine dezvoltate，pot proemina in cavitatea sinuso－frontală deformind planşeul prin proeminenṭele denumite bule frontale．In sinusurile mici，planṣeul poate ti reprezentat numai prin orificiul supe－ cior al canalului frontal．

Canalul fronto－nazal este situat in segmentul intern sau nazal al planseului sinuzal，fiind oblic de sus în jos，din afară înăuntru şi dinainte innapoi．Deschiderea sa are loc in meatul mijlociu la nivelul portiunii anterioare a santului semilunar sau unciform și mai rar in sanțul suprabular sau in interiorul unei celule etmoidale anterioare．Lungimea sa este variabilă，in functie de dezvoltarea celulelor etmoidale anterioare，avînd in general 15 mm lungime şi $2-3 \mathrm{~mm}$ lățime．Alteori，poate avea －lungime de 2－3 mm și o lărgime identică．

Vascularizația arterială a sinusului frontal este comună cu a pituitarei，fiind tributară arterelor sfenopalatine şi etmoidale．

Circulatia venoasă este tributară venelor sfenopalatine，formînd mai multe anastomoze cu venele subcutanate frontale，cu cele orbitare sii cu plexul venos ex－ trameningeal，prin intermediul venelor care perforează peretii sinuzali．Prin inter－
mediul venelor subdurale, o infectie se poate propaga ia sinusul longitudinal superior, iar prin venele subperiostale orbitare spre vena oftalmică superioară sị sinusul cavernos.

Limfaticele sinusului frontal urmează calea trunchiului colector al mucoasei foselor nazale.

Inervatia sinusului frontal este comună cu cea a pituitarei foselor nazale, fiind asigurata prin filetul etmoidal al nervului nazal, ram din oftalmic, de nervil frontal extern si de nervul frontal intern, ramuri din supraorditar. Partea inferioară a canalului nazo-frontal primeşte filete nervoase din ganglionul sfenopalatin, fapt ce explică simpatalgiile cu punct de plecare la partea terminală a acestuia atribuite vidului intrasinuzian.

Sinusurile etmoidale sint săpate in masele laterale ale etmoidului find adapostité in fosele nazale, in partea superioara si de liecare pante a septului. De la Zuckerkandl sint cunoscute sub denumirea de labirintul etmoidal. Osul etmoid este format din lama perpendiculară mediana, din cele două lame ciuruite, iar la extremitatea acestora se află cele două mase laterale etmoidale asemana atoare unor cosuri athnate.
$\hat{1}$ Limitele labirintului etmoidal sint: in afară orbita, de care este separat prin lama papirace și osul lacrmai inauntru parta inaida a fosei nazale, de care este separat prin peretele medial al etmoidului, respectiv lama cormetelor cu cele două prelungiri, cornetul superior si cornetal mijhaciu; inainte, osul propriu nazal, apofiza frontala a maxilarului si frontalul ; inapoi, sinusul sfenoidal, dezvoltat in corpul sfenoiduluif ; iar in sus etmoidul este separat ide cutio craniană prin lama ciuruită.

Etmoidul este constituit din juxtapunerea de mici cavitati sau celule (fig. 13) comparabile cu un fagure de albine si sepanate prin septuri


Fig. 13 Schema celulelor etmoidale: $1 \rightarrow$ sinusur
trontail $; 3,3$${ }^{\text {frontal }}$; ${ }^{2}$ - canalul nazo
 5 - celuelele etmoidale posterioare ; 6 - ori-
ficiul sinusului maxilar'; 7 oriciul sificiul sinusului maxilar'; ${ }^{7}$ ificiul orificiul si-
 ringian al trompei lui Eustachio; $10-$ cor-
netul inferior;
in - cornetul mijlociu ; osoase loate fine și fragile, uneor dehiscente. In rare cazuri (3/50) exista comunicare prin dehiscente osoase intre grupul anterior și cel posterior al celulelor etmoidale.

Pneumatizarea regiunii etmoidale dá la prima impresie infătissarea unei regiuni anarhice. Lui Mouret ii revine meritul de a fi arătat că in realitate nu-i vorba decît de o aparenṭă. El a făcut o sistematizare precisă a celulelor etmoidale, bazată pe existența rădăcinilor cloazonante pe care cornetele mijlociu și superior le trimit in interiorul etmoidului și pe faptul că bula și apofiza unciformă sînt, de asemenea, cornete, dar a căror orientare s -a modificat in cursul. evoluției speciei. Iată rezumativ sistematizarea lui Mouret :

1. Rădăcina cloazonantă a cornetului mijlociu divizează regiunea etmoidală in două (etmoidul anterior sị etmoidul posterior).
2. Rădăcina cloazonantă a cornetului superion separă etmoidul posterior de sinusul sfenoi*el
3. Etmoidul anterior este subdivizat in 3 cavitaţi, prin existenta rădăcinilor cloazonante, a bulei si a apofizei unciforme.

Această conceptie a labirintului etmoidal explică anomaliile atît de numeroase ale acestei regiuni, dar oricare ar ti dezvoltarea, celulelor etmoidale, se recunosc doŭa grupe principale : celule etmoiclale anterioare și celule, etmoidale posterioare, separate prin rădăcina cloazonantă a cometului mijlociu.

Celulele etmoiclale anterioare, în număr variabil (2-8), comunică saú nu unele cu altele și se deschid individual sau grupate in meatul mijlociu. Una dintre aceste celule este mai proeminentă, agger nasi, cu importanță chirurgicală în abordarea sinusului frontal pe cale enclonazală. Aceasta se prezintă ca un mic relief pe peretele lateral al fosei nazale, la jumătatea distanței dintre capul cornetului mijlociu si dosul nasului. Celulele emoidale anterioare ocupa spațiul dintre fosa nazală corespunzătoare și jumătatea anterioară a peretelui medial al orbitei. Ele se impart, după locul de deschidere, in : celulele meatului mijlociu propriu-zis, celulele şanțului unciform si celulele șanțuitui bulei.

Celulele etmoidale posterioare sînt mai putine ca cele anterioare (3-4), clar mai
 intinzindu-se pină la peretele anterior al sinusului sfenoidal. Mentionăm raporturile or cu jumatatea posterioară a peretelui medial al orbitei sii cu porținea antero medială a canalului optic. Una dintre aceste celule poate proemina in unghiul pos-tero-superior al sinusului maxilar. Celulele etmoiclale posterioare pot fi atacate prin sinusul maxilar la nivelul unghiului postero-supero-intern, iar cele anterioane mai înainte, la nivelul ostiumului.

Intr-o sectịune orizontală a sinusului etmoidal se observă cã acesta este mai îngust la partea lui anterioara, pereții la acest nivè find paraleli, in timp ce spre cele două treimi posterioare, aceştia se inclepărtează unuil de altul.

Se mai eviclențiază faptul că jumătate din celulele maselor laterale ale etmoidului sint intregite de oasele vecine, find celule mixte : etmoido-frontale, etmoiclomaxilare, etmoido-palatine și etmoiclo-lacrimale, ceea cẹ explică gravitatea unei infecții etmoidale.

Vascularizația arterială a sinusului etmoidal este asigurată de arterele etmoidale anterioare si posterioare, precum și de artera sfenopalatină, iar cea venoasă de către venele satelite, care se îndreaptă spre vena facială, sinusul cavernos, plexul pterigoidian si venele faringiene.

Limfaticele sinusurilor etmoidale se indreaptă spre grupul carotidian superior Totodată, limfa este vehiculată şi la ganglionii prevertebrali ( $C_{2}$ obişnuit), ca ṣi la ganglionii din fosa pterigo-palatină.

Inervaṭia este asigurată de către nervul etmoidal anterior pentru celulele etmoidale anterioare si de către nervul sfeno-palatin pentru celulele etmoidale postesfore. De asemenea, există o bogatã inervație simpatică dependentă de ganglionul sfeno-palatin, precum şi ramuri din ganglionul sfeno-palatin pentru etmoidul pos-

Sinusul sfenoictal (fig. 14) este situat inapoia foselor nazale deasupra rinofaringelui de partea respectiva și înaintea apofizei bazilare a occipitalului, avind o cavitate anfractuoasă și incomplet impărṭită, cu 0 capa-
citate medie de $7-8 \mathrm{cc}$.

Cele două sinusuri sînt separate


Fig. 14 Sinusul sfenoidal
 anterioarā; ${ }^{4}$ - nervul optic ; 5 - artera anterioara; ${ }^{4}$ - nervul oculomotor comun ; ${ }_{9}^{7}-$ nervul patetic; ${ }^{8}$ - vena oftalmicai ; $9-$ nervul oftalmic; 10 norvi nervul oculo-
motor extern; 11
rior 12 nervar supemotor extern; 11 neflit nervi maxilar supe sinuzal. printr-un sept subtire, totdeauna deviat. Deși sint existente la naștere, sinusurile sfenoidale se dezvoltã complet spre virsta de 25 ani .

Avînd forma cubică, sinusull sfenóidal prezintă 6 pereți.

Peretele anterior are două porțiuni distincte: o porțiune laterală, etmoidală, care se articuleazá eu fața posterioară a maselor laterale ale etmoidului și alta medială sau nazală, liberă, care consti tuie partea posterioarä a bolṭii foselor nazale. Aici se observă orificiul de des chidere al sinusului sfenoidal, fiind in general la 4 mm sub unghiul etmoidosfenoidal si la $3-4 \mathrm{~mm}$ in afara sepiuluí. Acest orificiu măsoară $1-3 \mathrm{~mm}$ in cliametru și se prezintă adesea sub for ma de simplă fantä, prin alipirea buzelor mucoasei orificiale. Datorită faptului c este situat mai aproape de plafonul sinusului decit de peretele inferior, pozitia acestui orificiu este nefavorabilă pentru drenaj.

Peretele superior, alcătuit din os compact, favorizează complicațiile craniene, fiincl în raport cu sanṭul sinusului cavernos si canalul optic. Acest perete mai prezintă raporturi cu glanda pituitară din şaua turcească, cu chiasma optică, bandeleta olfactiva și cu partea antero-mectială a lobului frontal.

Peretele posterior răspunde in mod normal unui plan frontal dus prin. mijlocul compului sfenoidului. Totusi, uneos poate trimite o prelungire in apofiza bazilară, ce poate ajunge chiar in apropierea găurii occipitale. Acest perete este in raport cu continutul fosei cerebrale posterioare si indeosebi cu protuberanta si sinusul occi pital transvers prin intermediul apofizei bazilare.

Peretele lateral poate, fi impărtit în două segmente : posterior sau cranian si aterior sau orbital. Segmentul posterior are raporturi intime cu sinusul caverno i elementele sale anatomice : carotida internă, perechea a VI-a craniană, ịar printr-o dedublare a peretelui lateral al sinusului cavernos si cil nervii cranieni III; IV si ftalmicul din trigemen. Cînd această porţiune este mai dezvoltata, intra in rapor cu gaura ovală, prim care trece nervul mandibular, artera meningee mică și un plex venos al arterei, precum si cu gaura rotundă mare, prin care trece nervul ma xilar. Segmentul anterior sau orbital vine in raport cu canalul optic, precum ṣi cu fanta sfenoidală si elementele sale anatomice : arterele etmoidale anterioare ssi nervu etmoidal anterior

Peretele inferior este cel mai gros ṣi este în raport cu partea anterioară a bolți rinofaringelui si cu choanele.

Peretele medial este alcătuit din septul intersinuzal, care poate fi perforat.
Vascularizația sinuśului sfenoidal este comună şi cu a etmoidului posterior prin ramuri arteriale din sfenopalatină si etmoidală posterioară, care pătrunci prin
ostium. De asemenea, prin pereţii osoşi ai planseului mai pătrund ramuri din arterele vidiene şi pterigo-palatine şi, in sfirssit, cîteva ramuri perforante subtiri, clirect din carotida internă

Venele, situate în submucoasă, se îndreaptă spre ostium si pituitară. Cîteva venule traversează pereții osoşi in directia sinusului cavernos, sinusului coronar ṣi chiar în directia circulatiei vehoase optice ssi a plexurilor pterigoidiene, fapt ce explică posibilitatea infectiilor sinusurilor venoase craniene in sfenoidite.

Limfaticele sint tributare ganglionilor profunzi ai gîtului si celor perifaringieni.
Inervația sinusului sfenoidal este comună cu cea a pittutarei foselor nazale, fiind inervat de ramuri directe din ganglionul sfeno-palatin.

## C. FIZIOPATOLOGIA

,
Functiile nasului si ale cavitătilor anexe sint: respiratorie olfactiyă

## de rezonanta si de aparare.

Functia respiratorie este cea mai importantă, iar zona respiratorie a nasului deține $4 / 5$ din suprafiața foselor nazale, fiind reprezentată de 0 mucoasă roză cu un epiteliu stratificat cilinduic ciliat, avind o bogată reţea de terminaţii trigeminale și neurovegetative ce alcătuiesc o zonă puternic reflexogenă.

Prin aplicarea concepției mecanicii fluidelor în rinologie s-au putut lămuri en ultimii ani si unele probleme de fiziopatologie rinosinuzală, Pentru aceasta, au fost preluate din domeniul mecanicii fluidelor unele metode de măsurare si innegistrare care all fost aplicate in cercetarea stiintifică rinologică de către Masing (1967) \$i Fischer (1969). Ca urmare a aplicării principiilor mecanicii fluidelor, cavitatue nazale aut fost subimpartite in 5 zone

1. Orificile nazale antexione, de format ovala, avind la adult o arie de 50 $130 \mathrm{~mm}^{2}$;
2. Limen nasi, avînd în. secțiune $20-60 \mathrm{~mm}^{2}$, care funcționează ca *o duză mǎrind viteza de trecere a aerului prin locul respectiv;
3. Regiunea care urmează imediat după limen nasi si pină unde fosele nazale se lărgesc, serveşte pentru incetinirea vitezei sii producerea de virtejuri ;
4. Zona care contine portiunea mijlocie a foselor nazale și meatele, avind o arie de $100-300 \mathrm{~mm}^{3}$
5. Regiunea choanală.

Din studiile efectuate asupra ventilaṭiei, Fischer indică următoarele valori ale debitului maxim, în litri pe minut: in repaus și muncă ușoară $15-30 \mathrm{l} / \mathrm{min}:$ : în efort fizic mediu $30-50 \mathrm{l} / \mathrm{min}$; în efort fizic greu $50-80 \mathrm{l} / \mathrm{min}$

Volumul normal respirator la $12-24$ respiraṭii/min este de $500-1000 \mathrm{cc}$., la o Viteză maximă a curentului de aer de $20 \mathrm{~m} / \mathrm{sec}$

Fischer a arătat relatia intre diferenta de presiure din nas $\Delta \mathrm{p}$.şi debitul volumic V. Așa, de exemplu, cînd se clublează debitul, diferenta de presiune crește de 4 ori, iar lucrul mecanic respirator pentru aceasta (care este egal cu produsul dintre debit si diferența de presiune) creste cu $\mathrm{V}^{3}$

Atunci cînd diferenṭa de presiune depǎseşte o anumită valoare (de circa $20-50 \mathrm{~mm} \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ), se trece inevitabil la respiraţia orålă, care se realizează cu valori
mult mai scăzute prin deschiclerea intermitentă a gurii. Debitul maxim al respiratiei nazale nu depăşşte $50-70 \mathrm{I} /$ minut, respirația orală constituind o completare la nevoie si un mijloc de protectie al mucoasei nazale.

S-a dovedit experimental că excluderea respirației nazalé, influenSa in sens necgativ capacitatea de ventilatie a plăminilor, observindu-se de de asemenea și diferite modincani bochio a do azotului rezidual, uşoara hipoglicemie etc. La noi, ola in Buze uat studii interesante privind dinamica curentilor de aer da nivelun ose or nazale, precum și consecințele aiterarii ei asupra functriei respiraton.

Numeroase cercetări au pus accentul pe presiunea aerula ce actiorează asupra baroreceptorillor din mucoasă, pe compoziția chimică a aerului expinat care prin $\mathrm{CO}_{2}$ impresionează chemoreceptorii, precum și pe temperatură, umiditate diferite particule străine, ce produc modificări ale aerului care trece prin fosele nazale

Alte cercetări au arătat influenta reflexelor nazale asupra contractiei musculaturii bronsice, reglarea tonusului vaselor cerebrale etc.

Faptele experimentale referitoare la influenta stimulilor porniț de la nivelul masului asupra scoartei ne explica siabirea memoriei, a capa-
 citară.

Corelatiáa dintre mucoasa nazală si restul organismului prin intermediul sistemutidui nenvos central este demonstrată experimental.

Assa, de exemplu, sînt reflexele vasomotorii ale pielii prin excitanți termici la nivelul pituitarei, precum și modificările pe care le produc la nivelul mucoasei pituitare variațiile de temperatură ale tegumentelor Astfel privite lucrurile, mucoasa nazală nu este un simplut culoar de trecere pentru aerul respirator, ci este un țesut cu :o capacitate funcțională complexă. La nivelul foselor nazale, curentul inspirator are forma unei curbe cu connavitatea in jos, avind punctul cel mai ridicat in meatul mijlociu. iar cel expirator are acelasi traiect in sens invers, cu deosebire
 a parte a aerum exp in respirația obiṣnuită, presiunea acestuia variind ajunge in mica masura in inspiratie și plus 6 mm Hg in expiratie

Circuitul normail al aerului prin fosele nazale poate fi tulburat prin diferite obstacole, cum sînt: deviatiile septale, hipertrofiile cornetelor,


Fig. I5 Traiectul aerului inspirat și expirat prin fosele nazale:
A. Aerul inspirat (dupa Terracol) ;
.
deul expirat (după Saint Clair Thomson)
polipozele nazale, conpii străini nazali, adenoiditele, rinosinuzitele, tumorhe etc. Atteoni putem intimi cauze torie nazala secundara unei obstructii innata tandi, sau tuburari neuropsihice însotite de o insuficiență a mecanismedor nervoase care reglează respinațtia nazalà.

Aerul inspirat sufera si el unele modificarri importante, deoarece pe lingă rolual mecanic de culoar și reglator all aerului, fosele nazale îl purifică, Ancoldesc si umezesc ferind arborele bronho-pulmonar de variatiile mari de temperatură si umiditate

Acțiunea de purificare este indeplinită cu ajutorul aparatului mucociliar, în sensul că particulele străine și indeosebỉ bacteriile sint colectate de inveliṣul mucos sṣi apoi impinse cu ajutonul misscării cinare spre faringe, unde sint anghițite odată cu mucusul care le-a ingtobat

Incălzirea rerului inspirator se realizeażă culajutorul țesutului erectil al pituitarei care este bogat vascularizat, ca si prin anfractuozitătile polor an an contact mai prelungit acu mucoasa.

Referitor la umezirea aerului, atít glandele sero-mucoase cit și secretia lacrimală asigurà saturarea aerului inspirat in dimite fiziologice,
 mină incetarea activitătii cililor ssi degenerarea acestora. Se considera ch volum zilnic al secretilor este de aproximativ un intru, din care 700 co ar fi folositi pentru procesul de saturare a aerulur inspruat. Atunc a At si th. Ste ca sin rinitele atrofice, unezirea arruile cronice ale cälor respinatorii inferioare.

Secreția nazalua îsi are originea in glaridele sero-mucoase, la care se daugă condensarea vaporilor de apă expirați, un oarecare transsudat de er sanuin de limfă si o parte din secretia lacrimala, sub dependența sistemului trigemino-simpatic.

Secretia abundentă sau hipersecreția nazală este intinintă in cazul abuzului de substanțe dezinfectante rinofaringiene, cind se stattioneaza intr-o atmosferă cu substanțe initante si toxice, in rinite vasomotornf alergie nazală etc. Hiposecreția nazaua apare in rinta atuo sompla sau ozenoasă, preoum si in atrofiile mazale postoperatorii si post roent genoterapice.

Compozitia mucusului nazal este umătoarea: apă 95-96\%, sărun nonganice $1-2 \%$, mucină $2,5-3 \%$, iar $p \mathrm{H}$-ul secreților nazale preZintă valori intre 6,8-8,3. Sub influenta diverşilor excitanți de natură mecanică sau chimică se produc variații ale $p \mathrm{H}$-ullui andeosebi spre alcalinitate care favorizează miṣcarea cililor vibratili, spre deosebire de aciditate care o ôncetinește, ier sưb un $p \mathrm{FH}$ de 3 , ciliii sînt distruşi.

Activitatea cililor vibratili este in legătură ou stratul de mucus ce coperă epiteliul ciliat vibratil. Dimensiunea aproximativă a cililor este de $7 \mu$ lungime si $1-3 \mu$ grosime. Fiecare celulă are pe portiunea ei liberă 10-15 cili care sint în continuă mişare, avînd un ritm de 300--500 nisscari.pe minut.

Covorul muco-ciliar are o mișcare ondulatorie constantă, de 4-6 ori pe secundă inspre rinofaringe, companată cu un lan de gríu bătut de
vint. Miscarea se face cu $0,25-0,75$ cim intr-un minut, energie ciliară ce ne permite a.determina gradul de lezare al mucoasei, cu grăunte pentru foza nazală sí ou substanțe de contrast pentru sinusuri:

Această activitate ciliară este scăzută de anumite anestezice genewale, sedative, de temperaturi scăzute și este onescută cind temperatura celulară creste puțin peste nomal.

Prin pătrunderea unui corp străin in nas se produce o alcalinizare a mucusului urmată de activarea miscăuil cililor, care favorizează evacuarea corpului străin spre faringe in $20^{\prime}-30^{\prime}$.

In ceea ce priveste curățirea aerului la nivelul oavitătilor nazale, primul filtru il constituie vibrisele din vestibulul mazal cane retin particulele mari de praf sau alte impurități nocive. Particulele mai fine care nu sînt retinute aici ajung. la peretii foselor nazale propriu-zise, unde sint anglobate de mucusul respectiv. Prin mispcärile continue ale ciflor vioratiin dinainte inapor, mucustul ajunge in rinofaringe de ande este eliminat sau inghițit.
 timă la care are loc activitatea cililor este între $18^{\circ}$ și $33^{\circ}$.

Referitor la sterilimarea aerului, aceasta se realizează prin aglutinarea de către mucus a bacteriilor idin aer, care apoi sint distruse decătre mucină și lizozimul secreției lacrimale. Chiar și substantele chimice nocive, care s-ar afla in aerul respinat, sínt neutnalizate partial de către actionea mucinei.

Uscăciunea aerului duce la distrugerea aparatului muco-ciliar. Aceasta poate fi provacată atît de inspiratia unui aer uscat, cît și de cevierea curentulur aerian normal prin diferite piedici respiratorii ca deviatile septale, polipii nazali etc. cînd o cantitate excesiva de aer ajunge pe 0 suprafatã redusă a mucoasei care nut are capacitatea necesară pentru a saturb aerul cu care vine in contact. Ca urmare a evaporarii excesive si a creșterii viscozitãți mucusului, incetează activitatea ciliara. Cu timpul, dacă nu se intervine prin măsurile terapeutice necesare, cili sint distruși și epiteliul cilindric se transforma in pavimentos, prin metaplazie.

Alteori, prin ruperea echilibrului fiziologic al secreției nazale, paate aparea fie o exagenare a secreției acesteia, fie o stare de uscăciune.

Literatura de specialitate scoate in evidența rolul sinusurilor feței in incălzirea și numezirea aerului respinator, fiind cliscutat modul in care se face circulatia acestuia în sinusuri. După unii autori, pătrunderea aerului in sinusuri se face in același timp cu expinatia, iar in timpul inspiratiei aerul trece din sinusuri in fosa nazală. Alti autori sint de parere ca cinculatia aerului în sinusuri n-ar avea legătură cu fazele respirației.

Funcția olfactivă a nasului se poate realiza numai dacă particulele odorivectoare din aer ajung în zona olfactivă, iar cảile nervoase olfactive de la celula Schultze situată în mucoasa nazală, pînă la centrii de perceptie encefalică, sint integre. Totuși, la om simțul mirosului este fragil, obosește uşor şi rezistă puțin. La copiii mici olfacția este și mai redusă, primele reacții olfactive aparind pe la $7-8$ luni, pe cind diferențierea mirosurilor se face abia la 2 ani. Spre virstele inaintate, olfacţia regresează datorită unui proces de atrofie a elementelior nervoase.

Pentru a se explica mecanismul stimularii olfactive s-au incercat diverse mecanisme (chimice, biologice, fizice etc.), insă nici, unul nu re astă criticilor și nu poaté fi sursa unei metode de măsura exactă si sigură a intensitătii senzatiei subiectului.
Noțiunea de prag olfactiv, utilizată in practica olfactometrică, defieşte cea mai mică cantitate mirositoare capabilă să declanseze un stimul lffactiv perceptibil. Percepția olfactivă se face in ambele faze ale respiatiei, excitatia de la nivelul zonei olfactive urmind calea căilor senzoriale si reflexe ale olfactiei.
Fenomenele de adaptare și oboseală complică unitatea de măsură are este olfactia.
Adaptarea senzonială permite ca intr-un timp relativ scurt omul să uporte mai usor sau să inceteze chiar de a simți mirosuai neplăcute și ceasta cu atit mai repede cu cit miosul este mai puternic. In acest timp, sensibilitatea olfactivă rămine insă intactă pentru alte mirosuri. Mai mult, Elsberg a observat că excitarea indelungată ou substanțe minosi-

partea opusa. S-a miai covedi in doze puternice. De aici rezultă că este dificil de determing sursă a senzatilor fapt ce face ca examenull olfactiv să se a determească la măsurarea pragului offactiv și la evaluarea importantei boselii olfactive. Cit priveşte discriminarea minosurilor san finetea olfactivă, se practică puțin, ea răminind pur experimentală.

Variațiile sensibilității olfactive pentou aceleaşi substanṭe mirositoare S la acelasi individ sint in raport cu factori externi ca umiditatea, temperatura presiunea atmosferica etc., ca si cu factori interni cum sint modificarile patologice ale mucoasei nazale si modificarile de ordin endocrin (ca cele din graviditate si alaptare).

Aceste aspecte impun ca in olfactometrie să se utilizeze minosuri stabile ad canon volum moleculair poate fi dozat, alegerea mirosumin simple pe bază de produse naturale (esenṭa de trandatir, lavanda efo.), practicarea examenului intr-un local izolat, da temperatura constanta, subiectu. afumind de mai multe zile si mefind supus la mirosuri puternice inaintea examenului

Problema olfactometriei nu este rezolvată pe deplin nici astăzi. De a Valentin (1848) numărul olfactometrelor se apropie de 40 , mai cunoscute find al lui Zuordemacker, Reuter, Eisberg, Fortunato si Nicolini, Castello și Billoti etc.

Magnen, de la laboratorul de fiziologia senzațiilor de la College de France, a descris un aparat bazat pe utilizarea izotopilor radioactivi. Moleculele acestor izotopi sint măsurate cu contorul Geiger, care realizează direct pragul olfactiei la numarul moleculelor care se degaja si notează cantitatea necesară pentru crearea unui sistem eficace.

Intre multiplele probleme de olfactologie mai amintim olfactia hematogenă si reflexele cu punct de plecare olfactiv.

Studiul olfactiei hematogene caracterizat prin capacitatea de pencepere a minosurilor unor substante introduse in circulatia sanguina, ne ajută să diferentiem anosmiile nazale de cele totale, in care dispare si olfacția hematogenă.

Acțiunile reflexe cu punot de plecare olfactiv .sint:
-retlexele respinatorii, caracterizate prin incetinirea ritmului inspirațiilor, cu bradicardii ssi pauze respiratorii -

- reflexe de oldin digestiv, caracterizate prin mărirea reflexă a secretiei salivare și gastrice, iar uneori prin deolansarea vomismentelor.
- reflexe cardio-vasculare cu variaţii ale tensiunii sanguine;
- reflexe spasmodice cui tuse, orize epileptiforme sau afonie
- modificări ale reflexului psiho-galvanic sub actiunea unor mirosuri. Prin blocajul mecanic al foselor nazale pot apărea tulburări olfactive ca hiposmia și anosmia. Acestea pot fi produse și prin afeotarea nervului olfactiv, fie în portiunea sa intranazală, fie pe cǎile olfactive, ca umare a unor viroze, gripe sau afecțiuni neurologice. Pot fi intinite și alte tulburări de olfactie ca hiperosmiile și parosmilie. Hiperosmiile se intîlnesc in graviditate sși unele afectiuni neurologice, iar parosmile sau cacosniia subiectivă se intîlnesste în diverse afecṭiuni psihice, senzația olfactivă dezagreabila fiind percepută numai de către bolnav. In cazul cind si cei din jurul bolnavului percep mirosul respingator, cacosmia este
tamponament indelungat all foselor nazale, tumori maligne ulcerate si infectate situate in cavitățiile rinosinuzale etc.

Functitq de rezonantŭ a cavităţilor nazo-sinuzale asigură sonoritatea vocii. Orice factor care determină obstrucția acută sau cronică a aces tora produce modificarea vocii in sensul unei rinolalii inchise, spre deo sebire de lărgirea excesivă a foselor nazale in rinitele atrofice, care favorizează rinolalia deschisă.

Funcția de apărare a organismului prin intermediul foselor nazale este posibila mai intîi prin detectarea substantelor nocive din mediul inconjurator si apoi prin coniditionarea aerului si reflexul de strănut care apare ori de cite ori un corp străin patcunde în fosele nazale.

Aspecte imunologice nazo-sinuzale sint scoase mereu in evidentä prin studile efectuate in ultimii ani, mai ales asupra grupelor de anticorpi.

Dintre cele 5 grupe (IgA, IgD, IgE, IgG și IgNI), numai 4 dintre ele, fără $\operatorname{Ig} D$, au importanṭă pentru rinologie:

IgA se găseste in mod special in secretia nazală, broinsică, colostru ṣi saliva parotidiană asigurind functia de protectie a suprafetei mutcoaselor respective. Identificată in celulele epiteliului mucoasei nazale, IgA are greulatea moleculară de 170000, fiind un monomer. Spre deosebire de IgG se intîlneṣte in serul sanguin in concentrație mult mai redusă.

De exemplu, concentrația in ser a imunoglobulinelor prezintă următoarele vaiori: IgA $150 \%$, IgG $75 \%$, IgM $5 \%$ si $\operatorname{IgE} 0,01 \%$. In secretiii, concentratiile nu mai sînt aceleasi, tiind IgA $>\operatorname{IgM}>\operatorname{IgG}>\operatorname{IgE}$. După Valdman, in secretia nazală proportia IgA: IgG este de $3: 1$, iar în ser de $3: 5$. După majoritatea datelor acunuulate pînă în prezent, nivelul imunoglobulinelor din secrethii este variat de la un individ la altul. Diferitele imunoglobuline care sint monomeri se grupează uneori formind dimeri si trimeri, adică imuno-globuline polimere ce sînt transferate spre suprafata mucoasei.

In inflamațiile acute ssi subacute ale mucoasei nazo-sinuzale, continutul de IgA in secrettià דazală poate scădea in favoarea continutului de IgG.

In absenṭa semnelor de îmbolnăvire, la persoanele sănătoase IgA poate lipsi ( $1: 700$ ); in schimb, este crescut uneori continutul de IgM.

Sinteza imunoglobulinelor A are loc mai ales in mucoasa nazală, fiind constatată prezenta lor la supprafata glandelor acestei mucoase, in timp ce imunoglobulinele $G$ se intîlnesc in celulele subepiteliale.

Imunoglobulina E se găseste in cantități foarte mici in ser și secreţii, putînd fi identificată cu ajutorul microscopului cu imunofluorescentă în celulele plasmatice si in interstitiul stratului lamina propria al mucoasei nażale. Celulele care conṭin imunoglobulina E se intifnesc mai ales in mucoasa cailor respiratorii si digestive, in ganglionii limfatici aferenți acestora, precum şi în polipii nazali. Funclia principală a IgE pare să fie declansarea fenomenelor alergice de tipul reaginei. Se mai ştie că IgE are o afinitate deosebită pentru celulele de susținere și bazofile, de unde rezultă cá IgE. joacă un rol cleosebit in eliberarea mediatorilor inflamatief. Ipotetic, se adbmite că IgE se combină mai întii cu antigenul și împreună cu acesta ajunge la celula de susținere, provocînd o modificare a permeabilităṭii peretelui cellular, care este urmată de ieşirea substantelor inflamatorii din aceste celule.

Imunogobuina $G$ este mal reprezentativa, avma un ror mpontant in nextalizarea toxinelor ssi fixarea complementului, fapt ce reprezintă o conditie importantă pentru eficacitatea fagocitozei.

Această imunoglobulină se formează în măduva oaselor, ficat; ganglioni, splină şi se poate lega de un număr mare de antigeni. Totodată, menționăm că se găseste mai puțin în secreṭii și mai mult in structura mucoasei nazale, mai ales in celulele din lamina propria.

Fagocitoza pregătită de IgG este continuetă de IgM care are o actiune predominant opsoninică, fiind în măsură să distrugă bacteriile în prezența complementului. La nevoie, este probabil că această imunoglobulinã sã compenseze ṣi lipsa de IgA.

Cercetările imunologice in domeniul rinologiei continuă.

## Capirolul il

## METODE DE EXAMINARE A NASULUU STI SINUSUR耳LOR

Complexitatea problemelor clinice din patologia rinosinuzală impune efectuarea unui examen rinologic amănunțit, pe dingă cunoașterea unor date asupra examenuilui general al bolnavului și a constantelor sale metabolice. Acesta este alcătuit din anamneză; examenul obiectiv (inspecție, palpare, rinoscopie anterioară, rinosoopie posterioară, examene radiografice și alte examene), precum și din examenul functional all foselor mazalle.

## A. ANAMNEZA

Este metoda care contribuie în mare măsură da precizarea diagnosticului. Discutiile pe care le purtăm cu bolnavul și conținutul lor trebuie să fie adecvate gradului său de cultură, iar din conținutuḷ lor trebuie să reiasa suferintele sale. Informatii interesante in legătură cu precizarea diagnosticului se pot obtine ssi din datele referitoare la vinsta bolnavuilui; sex, condiții de mediu, profesiune, antecedente eredo-colaterale ssi personale.

Deorarece simptomatologia subiectivă este foarte diferită de la un bilnav la altuß noi trebuie să insistăm asupra acuzelor mai importante (algii nazale și periorbitare, cefalee, scurgeri nazale, senzatie de corp străin, tulburări de respinație, tullburări de olfactie, tulburări de vorbire). Din reconstituirea istonicului suferintei bolnavului va trebui să precizăm data și ordinea apariției simptomelor, evoluția lor (acută, subaoută, crotul acestuia.

## B. EXAMENUL OBIECTIV AL NASULUI STI SINUSURILOR

Se practică în pozititia șezind a bolnavului, cu excepția cazurilor cind starea generală gravă a açestuia nu ne permite. Referitor la copiii mici, ei trebuie ținuți in brațe de un ajutor, infirmieră sau asistentä, iar în lipsa acestora de către părinți. Capul copilnului va di dirijat de către ajutoare in directia sursei huminoase, iar cind intinnim copil recalcitranti, aceṣtia vor fi înfăşurați intr-un cearşaf spre a putea fi examinati. In vederea efectuării examenului obiectiv al regiunii nazo-sinuzale este necesaüă inspecția, palpayea, rinoscopia anterioara, rinoscopia posterioană, examene radiogratice, precum si alte examene.
Inspectia de ansamblu trebuie să țină seama atit de tipul psihosomatic al bolnavului cit si de restul fetei, putînd pune in evidentă o eventuală malformatie, o afectivine traumatică, o inflamație sau o tumoră.

Uneori putem remarca o asimetrie intre dimensiunide piramidei nazale (nas cocossat, nas lung, nas laterodeviat) si fața pacientului care este de aspect normal.

Alteori se poate observa piezența unei tumefactii in regiunea frontală, palpebrală sau jugală, manifestare a unei colecții purulente de la un proces osteitic al sinusurilor anterioare ale fetei.

Traunvatismele nazo-sinuzale se insofesc de excoriații, echimoze, contuzii, plăgi, hematoame, precum și de sechestre osoase sau cartilaginoase, in strînsă legătură cu importanta agentului vulnerant. Cind este afectată și partea osoasă a piramidei nazale, aceasta apare tumefiată și uneori deplasată de lla poziția-normală, fiind însoţită de echimoze, edem palpebral, precum și de enfizem subcutanat, localizat sau difuz, in functie de gravitatea accidentullui.

In $\cdot$ vestibulul nazal se pot pune in evidenṭă furuncule, leziuni de impetigo, eczemă, ragade, fisuri, erizipel etc.

La sinusuri inspecția urmăreste numai fața exterioarǎ a pereților sinuzali superficiali. Modificările patologice pot interesa culoarea pielii sau a mucoasei, integritatea tesuturilor (ulcerații, fistule, pierderi de substanță, infundări, cicatrice), relieful (chisturi; tumori, exoftalmie) și caracterul secrețiilor.
Palparea se poate efectua manual si instrumental. Apăsarea trebuie să fie blindă spre a nu provoca durerí printr-o compresiune puternică, ceea ce ar duce la obținerea unor informatiii necorespunzătoare. Prin palparea manuală apreciem temperatura locală, mobilitatea, părților moi și dure (crepitatii aeriene sau osoase, deplasarea piramidei nazale partial sau. in totalitate), consistența și sensibilitatea țesuturilor (fosa canina, regiunea suborbitară, regiunea suprasprîncenară, unghiul intern al ochiului). Tot prin palparea manuala expiorath arihe ganglionare regionale, pre-cum si peretiii sinuzali accesibili examenului extern. De exemplu, la sinusul maxilar se poate palpa peretele anterior, precum sii cel inferior prin gurǎ, iar peretele superior numai parțial, prin orbită. Din sinusul frontal
 la nivelud orbitei. Pentru celulele, etmoidale se palpează peretele anteroextern da nivelul unghiului intern al orbitei, iar la sinusul sfenoidal peretele antero-inferior prin tuspeul cavumudui.
Cu ajutorul sondei canelate sau ou stiletul butonat se pot explora. traiectele fistuloase, prin palparea instrumentală. In acest fel, se poate stabili existenta, directia, traiectul și adincimea fistulelor osoase. Alteori se poate preciza consistența, forma și mobilitatea țesuturilor, in diverse procese patologice ale nasului și sinusurilor.

Narinoscopia este necesară în examenul nasului pentru evidențierea. unor afecticuni care nu permit introducerea speculului nazal. Intre acestea. pot fi: eczeme, fisuri, foliculite, furuncule, deviatii anterioare de sept, hematom sau abces al septului, polipi de volum mare ajunși la acest. nivel, corp sträin introdus de copii în lumenul fosei nazale, insuficienta aripioarelor nazale (atrezie narinară, stenoză narinară post-traupzatică sau postinflamatorie), traumatisme, lupus, tumori.benigne, precum si, tumori maligne pornite de la acest nivel sau din cavitathile nazo-sinuzale. Proiectarea luminii în vestibulul nazal permite ca narineie să fie bine examinate prin aplicarea policelui mîinii stingi pe vestibulul nazal și mişcarea lui in toate sensurile, celelalte patru degete fiind aplicate pe fruntea pacientului.
Rinoscopia anterioară se efectuează cu ajutorul speculului de tip Hartmann sau Duplay, ținut in mînă și introdus inchis, cul multă delicatețe, sub controlul luminii reflectate în fosa nazală respectivă, pentru a nu răni mucoasa pituitară. Dacă medicul tine speculul cu mina dreaptă, îsi sprijină mina stingă cu podul palmei pe fruntea și creștetul bolmavului. spre a-i putea imprima idiferite miṣcări de poziţie in timpul examinării. Speculul închis se introduce în fosa nazală circa $0,5 \mathrm{~cm}$ cu vîrful dirijat in sus, apoi i se dă o direcție orizontală și se deschide, indepartind cu. valvele in mod treptat aripa nazală ide sept, sub influența duminif proiectată în zona respectivă. In acest fel, apare vizibilă porţiunea inferioară a fosei nazale, uneori pînă la peretele posterior al rinofaringelui. In continuare se imprimă capului o miscare de extensie, dirijind speculul oblic in sus și înapoi, sub un unghi de circa $30^{\circ}$ față de planṣeul fosei nazale,


Fig. 16" Tehnica rinoscopiei poste ioare.
5
fiind pusă in evidentă portiunea mijlocie a fosei nazale. Dacă se dă capului o pozitie de hiperextensie, în care axul speculului face un unghi de $60^{\circ} \mathrm{cu}$ planșeul fosei nazale, se poate observa porțiunea inalita a foselor nazale. Datorită dimensiunilor reduse ale narinelor la sugari și copii mici, se poate utiliza speculul auricular.

Atunci cind lumenul foselor nazale la adulți nu fermite o buna vizibilitate, se pot introduce meșe imbibate in soluție de cocaină $5 \%$ adrenalinată (o picătură de adrenalină la 1 ml cocaină), xilocaină $5 \%$ sau solutie de efedrină $2-3 \%$, care prin efectul lor vasoconstrictor produc o retractie a vasoconstrictor produc o retractie a
mucoasei pituitare. Indepararea crus-
andan mucoasei pituitare. Indepartarea crussau in ulei eucaliptolat $2 \%$, care se tin citeva minute.

Prin ainoscopia anterioară se pot pune in evidenţă variate aspecte atologice privind obstructia fosei nazale (deviatie de sept, minita hiperpatologice privind obstrucța fose nazale (deviatie de sept, qinita hiperrofică, polipi, corpi străini, sinechii septo-turbinalle, tumori benigne, tumori maligne etc.), precum si diferite secretii (apoase, mucoase, mucopurulente; sanguinolente, crustoase), oaracteristice diferitor afectiuni rinologice.

Rinoscopia posterioară (fig. 16) este o metodă de examinane mai dificila core trebuie efecturata in vederea explorarri complete a parțti posteioare a cavitatilor nazale si peretilor minofariogelui (cavum). Această regiune este acoperita de valul palatun, iar bucofaringele prin care trebuie s-o exploram este o zonă intens reflexogenă.

Pentru realizarea acestui examen se utilizează fie o oglindă mică de rinoscopie cul diametrul de appoximativ $6-10 \mathrm{~mm}$, fie o oglindă munner mobil, care se Ancălzeste $2-3$ secunde la flacara pentru a mat se aburi prin condensarea vaporinor aerului expirat. Inainte de a se introduce în prin condensiarea vapon or aerulul explrat. na fi prea incălzită, pe teguorofaringe se încearca partea metalică spre a nu fi prea incalzita, pe tegumentele de pe partéa idorsală a máinii stingi. Cu un apasator de umba ținut în minna stingă apăsăm primele două treimi anterioare ale limbii, iar oglinuda de rinoscopie inncălzită este tinută în mina dreapta si introdusă. cu multă finete înapoia văluhui palatului. Ea este orientată cu fața, in sus, dindu-i diferite inclinări waterale si anteno-posterioare, spre a putea veldea atit fața posterioară a foselor nazale cit. și pereți cavrumului. Pentru a se relaxa cît mai bine vălul palatului, bolnavul este sfătuit să respine linistit si regulat pe nas. In cazul oind există reflexe mari alle orofaringelui, o constituție anatomică dificilă (limba groasă, istm bucofaringian ingust, luetă voluminoasă sau prea lungá, amigdale mult hipertnofiate, pnoeminenta conpurilor ventebnalle) stări patologice (inflamatii acute sau cronice, cicatrice, tumori) și examenul nu se paate efectua, se recurge la anestezie. Aceasta se efectuează cu soluţie de xilină $2 \%$ sau de cooaină $5 \%$, prin pưlverizare sau badijonare. La nevoie se indepărtează
vălul palatului anterior, cu ajutorul ridicătorului de văl sau cu sonde Nélaton subțiri, care se innoadă în fața narrilor ca pentru tamponamentul posterior al foselor nazale. Cavumul mai poate fi examinat și cu ajutorul faringosalpingoscopului electric. In oricare situatie examenul trebuie efectuat rapid, căci bolnavul saIivează și oglinda se murdăreşte, trebuind să reluăm examenul. Deoarece in oglindă nu se obțin decît imagini parțiale, trebuie reconstituită imaginea întreagă a choanelor si a cavumorlui.

Imaginea' normală cle rinoscopie posterioană (fig. 17) ne arată septul
 nazale (choane). Pe pereţi laterali ai orificillor posterioare se profileaza cozile cornetelor inferioare, mijlocii și cîteodată superioare. Intre cornetud inferior și mijlociu apare o zonă mai antuneoată ce corespunde spatiului posterior al meatului mijlociu. Deasupra cornetului mijlociu se poate evidentia altă zonă intuneoată ce corespunde portiunii posterioare a meatului superior. Deasupra acestuia se poate observa uneori si cornetul superior.

In acelasi timp cu rinoscopia posterioară se efectuează și examenul peretilor cavumului. De exemplu, la înclinarea oglinzii in sus apare bolta cavumului ou amigdala lui Luschka (vegetațile adenoide) la copii și timeret, iar la inclinarea laterala a oglinzii se evidentiaza orificiul trompei lui Eustachio, situat de ambele parti la apnoximativ 1 cm in dosul cozii cornetului inferior. In partea dorsalā a acestor orificii, oare au o proeminența cartilaginoasă posterioară, se află o depresiune denumita foseta Rosenmüller.

Cu ajutorul rinoscopiei posterioare se pot depista malformatii congenitale ca imperforaţia choanală (parțială sau totală, uni- sau bilaterală), corpi străini, rinoliți, polipul choanal solitar, tumorile benigne ssi maligne ale foselor nazale, ca si toate afectiunile de cavum.

Pentru examenul oavumului se mai poate utiliza epifaringoscopul si speculul imaginat de Iankauer, însă fără a se putea asigura o bună vizibilitate asupra părții posterióare a foselor nazale.

La copiii care nu sint docili, se efectuează tușeul sau palparea digitală a nazofaringelui (fig. 18). Pentru efectuarea acestei manevre,


Fig 18 Tușeul nazo-faringian.
capul copilului este fixat intre pieptul și brațul stîng al medicului, care; stringî́rdu-i axipile nasului cu mîna dreaptă, îl determină să deschidă gura pentru a respira. In acest moment se apasă pe obrazul sting al copilului spre a-l introduce intre cele două arcade dentare, cu ajutorul policelui de la mina stîngã a examinatorului. Totodadă se introduce şi indexul mínii drepte a examinatorului in dosul valului palatului, pentru palpam rea cavumului după spălarea în prealabil a mînil si dezinfectarea ei cu a Spatiul din spatele valului fiind prea mic la sugari nu ne permite introducerea indexului și în acest caz se palpează numai fatia anterioară a vălului palatului, prin internediul căreia putem palpa cu indexul vegetațiile adenoide. In lipsa lor vălul se infundă în peretele posterior al rinofaringelui. Prin această metodă de examinare se mai apreciaza forma si volumul cavumului, prezența unei obstrucții partiale sau totale produse de malfotmatii sinechii velo-palato-faringiene luetice sau ca urmare a ablatiei vegetatiilor adenoide, precum si obstructia partială sau totala a orificilor chanale (cozi de cornete hipertrofiate, atrezie choanală, tumori nazale cu evolutie posterioara). liventionam insa laput ca mexpiearea senzatiilor percepute de către examinator prin palparea cu indexul de la mina dreapta trebuie coroborata cu datele obtinute prin rinoscopia poste rioară, spre a putea trage unele concluzii privind sediul tumorilor, mobilitatea si baza lor de implantare.

Examenele radiografice (fig. 19, 20, 21, 22, 23, 24) se fac cu scopul de a pune in evidența particularitatile patologice ale sinusurilor si foselor nazale. Deși există mumeroase inciclențe, noi ne limităm în practică numai la oiteva dintre ele, utimzate in mod curent.

Radiografia piramidei nazale este necesara atunci cind apare o modi care a oaselor propii nazale, mai ales in traumatisme.
Modificările patologice de da nivelul foselor nazale se pun in evidenta prin inciclența postero-anterioara (occipito-frontală directă) efectuată in ozitia nas-frunte-placă. Această incidentă mai evidentiază septul nazal,


Fig. 19
I. Incidenta occipito-frontală (postero-anterioară). Fruntea si nasul se ffià pe diafragma
 I. Incidenta occipito-nazală. Bărbia si si virful nasuluifue allal pe dáafragma. naza III. Proiectia occipito-mentonieră. Bărbia ș̣ de culoare. rosile (DH) spre rădăcina nasului.




Fig. 20
I. Proiectia occipito-dentară (Tscheboul). Bärbia, gura deschisă la maximum si virful nasului, sint situate la nivelul diatragmei. Raza centrală este
 II. Imagine de ansamblu occipito-dentară semiaxiala (Koch). Bărbia este mituate re diafragmă. Nasul este asa de mult ridicat incit orizontala ger cu 250 spre nas, fatá de verticala diafragmei si ajunge in cavitatea bucală. Deschiderea gurii, de $3,5 \mathrm{~cm}$, se fixeazã cu un dop.


II.

Fig. 21
I. Incidenta nazo-occipitală. Diairagma se afla la nivelul cefei intinse, capul fiind in anteflexie maximă, pentru orientarea pozitiei razei centrale serveste prima inie carc corespunde limitei parului de pe frunte si găurif
mari occipitale., Cea de a doua dinie paralela cu prima corespunde. direc-
IT. Prolectia axialá submentonieră verticală. Diafragma situată la mivelul vertexului este aproximativ paraleláa cu orizontala germana (DH). Raza virful bärbiei sil cartilajul tiroid (Z).
cornetele nazale, precum și imaginea sinusurilor frontale și maxilare. Executarea radiografiei trebuie să țină seama de faptul că raza centrală se orientează prin găurile auditive și prin orbită.

Menționăm faptul. că pentru precizarea diagnosticului radiologic al afectiunilor nazo-sinuzale se recomandă efectuarea de radiografii perpendiculare unele pe altele, în poziția frontală, axială și haterală. De exemplu, pentru localizarea preciṣă a leziunilor din cavitățile paranazale, se efec-


Fig.
22 Incidenta frunte-nas pentru etajul superior al masivului facial.


Fig. 23. Incidența frunte-nas, pentru etajul inferior al masivului facial.

tuează radiognafii în 4 incidențe, dintre cane 3 trebuie să fie orientate perpendicular una pe alta. Aceste incidente sînt

1. Incidenta postero-anterioară (occipito-frontală oblic caudală) ce se efecwază in pozitia frunte-nas-placă, prin care se evidentiază sinusurile frontale si tueaza in pole entaile. De asemenea, mai apar in această incidenṭă si aripile mici ale celulele etmoidale. De asemenea, mai apar uba stîncilor temporale

-placă (Tscheboul-Blondeau). Bolnavul tine gura larg deschisă, iar raza centrală este inclinată $30^{\circ}$ in sens caudal. In această incidentă se evidentiază sinusurile maxilare in imaginea de ansamblu a sinusurilor anterioare ale fetei, iar in interiorul deschiderii bucale se proiectează sinusurile sfenoidale, precum şi umbra, cornetelor inferioare, situată înaintea acestora.
2. Incidența cle profil impune o orientare diferită a razei centrale în funcție de explorarea radiologică a sinusurilor frontale, maxilare, etmoidale și sienoidale. De exemplu, pentru sinusurile frontale raza centrală se oxientează spre unghiul extern al orbitei, pentru sinusurile maxilare sub marginea inferioară a osului malar, ia pentru celulele etmoiclale şi sinusul sienoidal la mijlocul marginii superioare a arcadei zigomatice. Deoarece în radiogratiile de prolil imaginile sinusurilor paranazale se suprapun, se recomandă efectuarea radiogratiei de profil atit in partea dreaptă, cît şi în cea stingga, deoarece leziunile apropiate de film se evidenṭiază mai clar.
3. Incidenţa axială (Hîtz) a bazei craniului, denumită si verticală, in poziția bărbie-vertex-placă, ne ajută în explorarea radiologicạ a sinusurilor sfenoidale, a maselor laterale ale etmoidului, precum şi a pereților (posterior, anterior şi intern) sinusurilor maxilare.

Gosepath J. și Reisner K. recomandă efectuarea de radiografii in 4 incidențe ( $A, B, C, D$ ), spre a obține o imagine bună.

Proiectia A (nuclinarea capului cu $\overline{5}-10^{\circ}$ in sens posterior, spre $D H=$ orizontala germană) dă cea mai obisnuită imagine de ansamblu a craniului facial, evidentiind părțile constituente ale sinusului maxilar sị ale planşeului nazal. Lama ciuruită este Paprogentotr in intwogime inct nentru a ciferoutio nărtile antevinare de rele nostenoare ale acesteia, este necesar a asocia proiecṭia C. Cit privește simusurile frontale, desi sînt scoase in evidentă, nu sint bine reprezentate ca climensiuni, iar in partea lor inferioară se proiectează anumite părti ale fosei craniene anterioare.

Proiectia $B$ (inclinarea capului cu $25^{\circ}$ in sens posterior, spre DH) permite o bună reprezentare a sinusurilor frontale si a părtilor constituente ale lamei ciuruite impreună cu sinusul sfenoidal, ceea ce permite diagnosticul fracturilor rinobazei. Siinusurile maxilare sint mai greu de apreciat fiind acoperite cle stinca temporalului, in timp ce segmentele superioare sle sinusurilor paranazale și orbitele sînt bine reprezentate.

Proiectita $C$ (inclinarea capului cu dy $^{2}$ in sens posterion spre $D F I$ denumita reprezentare cranio-excentrică: scoate in evidenṭa sinusurile anterioare ale feţei şi partile anterioare ale lamei ciuruite. Partea miflocie a lamei ciuruite este acoperita de pereții laterall nazali, iar ceillole posteitoare ale lamei ciuruite se proiectează în sinusurile maxilare. peste sinusurile maxilare se mai suprapun si aripile sfenoidului, fapt pentru care nu pot fi apreciate ireprosabil. Dacá această radiografie se face cu gura deschisă, apar sinusurile sfenoidale intre maxilarul superior si inferior, insă nu în toată intinderea lor.

Proiecția D (inclinarea capului cu $25^{\circ}$ in sens anterior, spre DH) in care sinusurile maxilare apar situate sub baza craniului, suprapunindu-se peste ele condilul occipitalului si atlasul. Partile anterioare ale lamei ciuruite apar situate mai profund decit cele posterioare, ceea ce permite uneori un diagnostic de localizare ìn regiunea lamei ciuruite. Sinusurile sfenoidale pot fi bine apreciate in partile lor superioare, ceea ce permite diagnosticul de fractură a peretelui superior al sinusului sfenoidal. Sinusurile frontale sint suprapuse in cea mai mare parte cu fosa craniană anterioară.

Spre a cunoaste mai bine starea mucoasei sinusurilor, oliseele radiologice pot fi efeatuate și prin introducerea de lipiodol in interiorul sinusurilor, fie prin puncție, fie prin procedeul deplasării descris de Proetz. Această metodă constă din așezarea capului în anumite poziți
care permit ca sinusurile să fie situate decliv față de fosele nazale. Dupa aceea se introduce substanța de contrast in foisa nazală corespunzătoane sinusurilor de examinat și se aspiră gerul din rana opusă, ceea ce favorizează evacuarea aerului din cavitătile sinuzale ș̦i înlocuirea hui cu substanțe de contrast. Metoda deplasarii substantei de contrast poate fi utilizată și in scop terapeutic mai ales in tactamentui unor etmoidite.

Unele leziuni ale cavităților paranazale, intîlnite în traumatisme sau tumori nazo-sinuzale, pat scăpa incidențelor obisnuite. In aceste cazuri tomognafiile orizontale, sagitale sau frontale sint deosebit de utile. De exemplu, in extensia proceselor tumonale se impune efectuarea tomografillor in două planuri perpendiculare unul pe altul, frontal și sagital. Ca atare, fără a inlocui incidentele descrise, examenul tamografic rămine ca o metodă complementará de explorare radiologică.

Intre alte examene sînt: puncția sinuzallă, punoția biopsică, recoltarea materialumi biopsic, recoltarea secrétiilor nazo-sinuzale, cateterismul, endosicopia foselor nazale și a sinusurilor paranazade, transiluminarea sau

Punctia sinuzală, mai ales a celui maxilar, este o metodă necesară pentru precizarea cliagnosticului de sinuzită supurată. După anestezia meatului inferion cu un tampon de cocaina $5 \%$, se introduce acul trocar sau un ac gnos si lung ide $10-12 \mathrm{~cm}$, cu ajutorul specudul nazal in portiunea mijlocie a meatului inferior, da $1,5^{\circ}-2 \mathrm{~cm}$ inapoia capului cornetului inferior, spre looul de inserție a lamei cometului inferior. Acesta se in-. clină cu vinfull spre onbită si se perforează peretele osos prin care se pătruncle cu acol numai $0,5-1$ om spre a nu leza peretele orbital sau pe cel posterior. Se face spălătuna sinusumi cu ser fiziologic călduț injectat cu presiune moderata, pentru evacuanea continutului patologic al acestuia. In timpul spălăturii, bolnavul va expira fortat pe nara respectivă obstruind-o pe cealaltă. Totuși, cînd ostiumul este acoperit de un dop purulent, formatiune poripoidă sau tumorală, este birie sä intrerupem spre a evita durende sau ante accidente. Spatatura sinuzala se continua pină ce lichidul de spălătură iese limpede si apoi se insuflă aer pentru evacuarea lichidului rezidual. La nevoie și in funcție de antibiogramă, se fac instilații medicamentoase.

Punctia sinusului frontal, efectuată la nivelul unghiuntui infero-interr al peretelui anteriof, după procedeul descris de Beck, n-a intrat in practioa curentă.

Dintre sinusurile posterioare, numai sinusul sfenoidal poate fi expiowat prin punctia peretelui anterior sau prin cateterismul ostimmului sfenoidal.
Puncția biopsică a sinusurilar este o metodă destul de neconcludentă pentru investigarea tumorilor maligne, deoarece fragmentele recoltate pentru examenul histologic sûnt foarte mici, iar formatiunea nu este uniformă în toată cavitatea sinuzală, spre a fi abordată corespunzător.
Recoltarea materialului biopsic din zonele suspecte se impune adesea in precizarea diagnosticului rinitelor cronice specifice si a tumorilor nazosinuzale.
Recoltarea seoreților nazo-sinuzale pentru examenul bacteriologic și citolagic este necesară in rinitele alengice, rinitele conice, sinuzitele acute
şi cnonice. Seonețiile sint aspirate din fosa nazallă sau din sinusul maxilai prin trociarul de punotie.
Cateterismul poate fi efectuat in scop explonator și terapeutic la sinusurile maxilare, fnontalle și sfenaidale, idupă anestezia lacală cu cocaină 5\% adrenadinată. Cu ajutorul unei sonde, se controlează permeabilitatea orificilor sinuzale. De multe ori, introducerea oateterului prezintă dificultăți din cauza modificarilon patologice ale mucoasei pituitare intilnite in rinosinuzite. Totodată, mentionăm gneutattile intimpinate la rateterismua ostiumului sinusului frontal, datorită situației inalte și ascunse a acestuia, procum și pericolul perforarii lamei ciuruite a etmoidudui din vecinătatea sa.

Atunci cind se face și spatatura sinusului cu ser fiziologic putem obtine infomathi asupra secretrie sinuzale sau rabsențe acesteia. In ceea ce priveste seoretiile, acestea pot fi purulente omogene in sinuzita supuratä, cu flocoane in sinuzita latentă și sanguinolente in neoplasm.
Endoscopia foselor nazale și a sinusurilor paranazale rezidă in interesal de a studia mai atent oriticilie sinuzale. Hirschmann a paisit sat studize cu endoscopul meatul mijlociu și lama ciuruită a etmoidului, în cele mai mici detalii. Din instnumentarul de bază pentru endoscopie, fac parte opticele directe și laterale Hopkins care prezintă o deosebită importanță. Ele au lungimea de 18 cm si diametrul de 4 mm , dimensiuni care conferă instrumentului stabilitatea necesară pentru a pătrunde in meatele nazale. In zonele deosebit de înguste ale foselor nazale se poate folosi optica dreaptă de $30^{\circ}$ cu un diametru de $2,8 \mathrm{~mm}$, dar avind cimpul vizual mai mic, ingreuiazǎ orientarea. Cu ajutorul diferitelor optici și datorită fineței lor, este posibila $o$ vedere mai bună atît in partille posteriona ale nasului, cit şi in sinusurile maxilare. Pentru aspirația miorosecreților se utilizează tuburi de polietilen, cu o lungime de aproximativ 30 cm , rotunjite la marginea anterioara ssi curbate in lungul axului longitudinad. Ele pot fi manevnate prin răsucine in duferite directii. In vederea examinărif, bolnavul este aşezat pe masa de interventii, iar medicul șade cu fața spre el. Se pulverizează soluția anestezică amesteoată cu o substântă vasoconstrictoare, iar dupǎ $2^{\prime}-3^{\prime}$ incepe examinarea. Inainte de a se introduce optica în fosele nazale se unge obiectivul și se va avea grijă a evita obsitacolele, cum sint deviatiile de sept si hipertrofide de cornete. In cazul unei spine septale care ajunge in meatul mijlociu, examinarea pornește din meatul mijlociu utilizîndu-se o optică mai mică sau se poate examina prin partea posterioară a foselor nazale pornind de la choane, cu o optică de $120^{\circ}$. Eventualele sîngerări pot fi oprite prin aplicarea unor tampoane de vată cu soluţi vasoconstrictoare. După pătrunderea in meatele nazale, optica se retrage încet postero-anterior, iar prin rǎsucinea ei în jurul axului longitudinal se poate examina intregul meat nazal.

Imaginea rinoendoscopică normală trebuie ounoscută în toate detalidile sale, inainte de a face aprecieri asupna stărilor patolagice. In acest sens, meatul mijlociu prezintă cele mai multe variații ale reliefurilor anatomice. Cit privește inflamatiile nespecifice, ele sint mai vizibile la nivelul meatului inferior sub forma unei hipertrofii difuze, la mucoasa agger nasi și a celorlalte cornete. Cu ajutorul rinoendoscopiei se examinează mucoasa in toate procesele inflamatorii nespecifice sis specifice acute și oronice, tumorile benigne siomaligne in stadiul incipient. In hipentensiunea
intracraniană de dată mai veche se poate observa cá mucoasa recesului fon in in bilitatea de vizualizare a ostiumului sfenoidal.

Cu ajutonn opticelor se pot practica si diferite interventii rinologice ca indeparbarea conplor straini ascunsi în meatele nazale, cauterizarea ca indeparbarea co in maladia Osler, hipertrofia de cornete, conca bulosa; operatia mucocelului sfenoidal etc.

Endoscopia sinusului maxilar a fost efectuată pentru prima dată de Hîrschmann si Reichert si continuatá de Spielferg și Maltz. Opticele pentru sinusoscopie sint aceleasi ca si pentru endoscopia nazală, si se introduc printr-un trocar. De obicei se utilizează optica de $30^{\circ}$, iar la nevoie se efectuează aspirația secreților și a singelui. utrizeaza pentu explore lor. Introducerea sii scoaterea opticilor trebuie să fie lenta spre si $120^{\circ}$ prin rotirea pot alecta opticile care urmează a fi introduse ulterior. Prin sinusoscopie se apreciază mina sinarea sa, mişările cililor, ostiumul sinuzal, forma si modificările peretilor sinuzali, iar la nevoie se poate extirpa țesut pentru examenul histopatologic. In mod normal, mucoasa sinusului maxilar este cenuşie, alb-palidă, fpe cînd in sinuzita maxilară este hiperemică cu reflexe punctiforme. Alteori, se
 un exsudat serocitrin sau purulent. In sinuzita cronica, mucoasa est in formele mai ingrosată, edemațiată, rosie-palidă cu vascularizatie in focar, iar in formele mai vechi apar pojipi, chisturi, burelete polipoase cu insule galbui de sematoasă ṣi de veste mucoasa sinule
 ulceratie, proliferare)

Referitor la encloscopia sinusului frosital, ea esté posibilă numai in mod excepional, ca de exemplu în pneumosinus dilatanṣ prin utilizarea unei optici subțiri, iar examinarea sinusului sfenoidal este posibilă cu o optică de $2,8 \mathrm{~mm}$.
Transiluminarea sau diafanoscopia este o metodă veche pe cale de a ti abandonata, utilizată pentru explorarea sinusurilor. Examenul se face introo canera obscură. Prin indroducerea unei surse luminoase in cavitatea bucală, se observa repartizarea razelor de lumina care travensează masivul facial. Această sursă este realizată poin diafanosoop, alcatuit din-tr-un bec de lanternā de 12-14 volti, montat la extremitatea unei tije pe.care'se află un întrerupător. Tija este legată prin fire eilectrice de un transformator de curént electric, jar becul diafanoscopudui este prevăzut cu un capișon de sticlă transparent care poate fi sterilizat. In mod normal apariția unor pete luminoase roșii, în formă de semilună, cu concavitatea in sus, situate la nivelul pleoapelor inferioare (semnul lui Hering) dovedeşte că sinusurile maxilare sînt sănătoase. Această zonă luminoasă corespunde razelor care au traversat sinusul maxilar, iar cind sinusul este bolnav, idispare. Pentru sinusurile frontale, diafanoscopul este prevazut cu. un manşon cilindric opac, care favorizează jeșirea fasciculului luminos printr-un orificiu axial anterior, ce se aplică în unghiul supero-intern al fiecărei orbite, pentru ça razele să nu pătrundă în cameră. Pe peretele anterior all fiecarui sinus apare cîte o zonă roz-cenușie. In ceea ce priveste
nterpretarea acestei probe, numai opacitatile unilaterale pot fi corelate cu o afectiune a sinusurilor. Totuși, diferentele mari de volum și chiar aplazile monolatenale ale sinusurilor frontale pot da ocazia la interpretand aplazile monolatenale ale sinusultatele diafanoscopiei trebuie corelate ou celelalte semne clinice, spre a avea rezultate concludente.

## C. EXAMENUL FUNCTIONAL AL FOSELOR NAZALE

Se realizează prin controh functiilor: respiratorie, olfaotivă și fonatorie.

Functia respiratorie, o deducem de multe ori cu o primă informație, din atitudinea și faciesul subiectului. Deficienții respiratori prezintă facies turtit transversal, prognatism maxilar si retrognatism miandibular, gura intredeschisă, dinți incălecați, aripioare nazale aspirate, deformatii toracice și vertebrale (scolioză), hipotrofie staturo-ponderală. Altii mai prezinta displastii de piramidă nazală, precum și íngroșarea rădăcinii nasului caracteristică sindromului Woakes (polipoză juvenilă deformantă și recidivantă).

Controlul permeabilitătii foselor nazale se face ou gura inchisă, punind bolnavul să efectueze nai multe inspinatil, in timp ce not apasamim pe rind de o parte si de alta aripioarele nazale pe sept. Functia respiratorie a nasului se cercetează prin oinometrie ce se poate efectua prin mai multe metode, intre care menționăm: rinohigrometria, rinomanometria și rinoreometria.

Expinatia se cencetează prin rinohigrometrie așezind inn fatua narinelon - spatulă nichelată lucioasá sau o placă nichelată (oglinda Glatzel), récomandind bolnarului să respire linistit. Pe placa se fomeaza cite o pată umedă in dreptul fiecăreí narine. Capacitatea respiratorie a fiecărei fose nazale se apreciază în funcție de mărimea si durata de evaporare a acestor pete. Metoda este imperfectă, deoarece dă relatii numai asupra expiratiei, iar forma si intinderea petelor este conditionata de orientarea narinelor și de condițile atmosferice.

Rinomanometria măsoară presiunea la nivelul foselor nazảe (fig. 25 , 26).

Rinoreonetria scoate in relief diferenta de presiume a aerului la intrarea si iesirea din fosa nazală.

Datele rinometriei, anamneza si examenul obiectiv al foselor nazale precizează existența insuficienței mespirator'ii nazale.

Functia olfactivă poate fi afectată fie prin cauze de ordin respirator care impiedică ajungerea particulelor odorivectoare în zona olfactivă, fie prin cauze de ordin senzorial afectind căile olfactive periferice si centrale. Starea acestei functii se stabileste prin olfactometrie, care poate fi subiectivă si obiectivă. La rîndul său olfactometria subiectivă poate fi calitativă si cantitativă. In ceea ce priveşite olfactometria obiectiva, se stabileste prin testele de sinceritate clasice, măsurarea meflexelor ellectro-. dermice (reflexul psihogalvanic si psihovoltaic), precum si prin electnoencefalognafia olfactiva.

Faptul că în practica medicală generală este lipsă de olfactometre (Elsberg, Reuter, Fortunato-Nicolini etc.) face ca pentru determinarea


Fig. 23
a: rinomanometrie anterioara, prin careso prin care se apreciazan postiferiontara, de
 azanderea mediul inconjurator; b: $\int=$ păcare nu se produc $: \because:=$ spatiul inchis in
olfactometriei subiective cantitative să se utilizeze mai mult olfacto metria subiectivă calitativa mononarinară si binarinară cu diverse sub stanțe odorante (cafera, țigări, alcool, tinctură de iod, parfumuri etc.). Functia fonatuare se realizează prin sunetele armonice ce se produc la nivelul foselor nazale și a sinusurilor și care contribuie alături de sunetul fundamentall lamarea timibrului. Cind volimal acestor cavitătị este micșorat sau mărit se produc tulburari in emisiunea sunetelor, ca rinotalia inchisă si rinolalia deschisă. Rinolalia inchisă se intîneste in obstructia nazolaringiană (vegetattii adenojde, airezie, sinechii velopalatine, polipi nazali, fibrom nazofangian, tumoni etc.) cind consoanele $m$ și $n$ se pronuntă $b$ ssi $p$. In oazurile cind exista fose nazale largi ca in ozenă, sau o comunioare largă intre nas și gưă ca în velo-palato-schizis, intîlnim rinolalia deschisă în care vocalele $a, e, i, a, u$ sint pronunţate ca diftongi (an, en, in, on, un)

## CAPITOLUL IHI

IMALFORMATILE CONGENITALE STI DORTNDITE

Nasul firind formatiunea proeminentă a figumii omulut, malformatiile congenitale și dobîndite ale acestuia, ca și ale sinusurilor, modificà infațișarea individului: Toade sitmucturile anatomioe interesind piramida nazală, fosele nazale, septul nazal sii sinusurile pot fi afectate de aceste malformații congenitale sau dobinndite, denumite și displastil.

## A. MALFORMATTILE PIRAMIDEI NAZALE

Malformatiile sau displastiile pinamidei nazale sinnt destul de frecvente, interesind ambele sexe. Medicul rinolog esite oonsultat de obicei la virsta adolescenței, chiar dacă factorii ethologioi datează de la naştere sau din prima copilăve. Atunci cind este vorba de displastij congenitale ale piramidei nazale, se observa destul de bine chiar din prima copilărie, deși ele nu pot fi apreciate conespunzător și tratate pînă la virsta de 18-20 ani, cind se termină dezvoltarea masivului facial. In aprecierea conformatiei pinamidei nazale mai trebuie să timem seama și de caracteristiaile mate a cele ale masei negre si gabene, precum si de cele etnografice.

In majormatea lor displastinle piramidei nazale sint dobindite și au multiple cauze Intre acestea mentionăm traumatismele, diversele afecțiuni, pecum și tulburămle de morfogeneză datorite adenoidismului.

Nrivirate traumotismelor asuma piramidei nazale poate incepe char de la nastere prin tranmatismul obstetrical fiziologic, danorita trior distocai de parți fetale san ale parților dure si moi din tractul genital. Alteori se poate produce tramatismul obstetrical operator prin aplicarea forcepsului, care disloca fragmentele componente ale scheletului nazal din linime de sudură cu efecte care apar mai tîrzu accentuindu-se cu virsita. In primb copilărie, tranmatismele prin cădene pe piramida onala apar mai frecvent, mai ales ou ocazia invatarii primilor pași. La rindul lon acester imprimă directii vicioase de crestere si dezvoltare rindul Cu circta se ardang traumatismele cartzate de artiovi tatile sportive (box. Mugbi, fotbal, ciclism, motociclism etc.), de accidentele de ciroulatie, de tramatismele chinurgicale ou rezectia excesiva a septuhai nazal, care sint umate de displastia ale piramidei nazale. Pe linga cauzele enumerate in producerea acestor displastii. mentionam muscaburile sentimentale sau agresive, muscaaturile de animale, preaum si traunaticmele de razboi, care se insotesc de pierderi de suostantua teGmentară, cantilaginoasă sau chiar osoasă. Aclenoidismul, prin insufigunne faciale si cramiene, in perioada de crestere și dezvoltare. Dintre multiplele afectiuni oare provoacă displastif ale piramidei nazale amintim : rinita atroficā ozenoasă, tuberculoza nazală, sifilisul tertiar, macocelul fronto-etmoidal, meningacelul, polipoza deformantă juvenilă (Woakes), fibromul nazo-faringian, chisturile dermoide nazale, acromegaliạ́, rinofima, hematomiul supurat al septului etc.

Rinita atrofică ozenoasă se asociază cu•o piramidă nazală turtită, avind baza si orificiile narimare lăngite.

Tuberculoza nazală și în special lupusul se însoțeste de un nas avind aspectul in cioc de papagal, ca urmare a distrugerii cartilajelor și a retractiei cicabriciale a tegumentelor.

In sifilisul tertiar intîlnim ,nasul in șa", "nasul sooratic", "nasul în picior de marmită", ica urmare a leziunilor de osteaperiostită si pericondrocondritǎ, cu distrugerea scheletului osos și apoi a celui cartilaginos al pirmnidei nazale.

Mucoceluil fronto-etmoidal afecteazǎ rădăcina piramidei nazale, in unghiul intern al orbitei, recesitînd uneori, după ce a fost operat, intervenții suplimentare corectoare.

Meningocelul insotit de hernierea conținutului endocranian spre rădăcina nasului are forma unor pungi de diferite mărimi: Această afecțiune ridică mai intai probleme de ordin vital și functional și numai după aceea aspectul estetic.

Meningoceiul sau meningoencefalocelul este rezultatul unui viciu de dezvoltare din viața embrionară, care constă în neînchiderea lamelor protovertebrale cefalice (lamele Kölliker), permitînd astfel dezvoltarea în afara craniului a unei părti a meningelui şi tesutului nervos, innaintea celei de a $30-\mathrm{a}$ zi de viatặ intiauterină.

Meningocelul este o afecțiune congenitală rară, constituind după Marc-RichardKlein $1 / 15000$ din totalitatea malformatizilor congenitale, fiind repartizat in mod aproximativ egal la ambele sexe.

Léziunéa osoasă este situată pe linia medio-sagitală, mai frecvent la nivelui suturii fronto-nazale sit mai rar la nivelul găurii occipitale, în nazo-faringe sau la nivelul orbitei) Meningocelul nazo-frontal este mai frecvent, fiind situat la nivelul foramen caecum-ului osului frontal, cu orientare anterioară. Alteori poate fì
 nazo-orbitar).

Simptomatologia meningocelului este obiectivizată prin prezenta tumorii a cărei mărime vaíi ${ }_{2}^{2}$ ză de la un bob de linte pînă la un cap de făt, avind formă sferică sau pediculată. Sacul herniar alcătuit din piele, dura mater, pia mater, arahnoidă si tesut nervos este bine delimitat și odata cu palparea lui poate fi apreciat sis conturul pierderii de substanṭ̆a osoasă. Uneori tumora poate fi redusă prin compresiune, iar cu ocazia tipatului sau efortului işi, poate mări volumul. Destul de rar; sacul herniar poate avea aspectul enui polip fibros, intilnit in fosele nazale sau int rinofaringe. Tegumentele de inveliṣ pot fi de aspect normal, angiomatos sau ulcerat, cind se poate scurge lichicl cefalo-rahidian priñ sacul herniar şi să se producă meningia.

Evolutia metingocelului depinde de stadiul. în care se intervine sis re tratamentul aplicat. Este bine a se interveni chirurgical la virsta de $3-5$-ani, sore a evita riscul unei infectii meningoencelalice. In general cicatricele inestetice postoperatorii impun intervenții corectoare.

Prognosticul este în general brun. Totuşi, letalitatea ajunge la circa $10 \%$ chiar in cazuxile bine operate, datorită complicatiilor meningoencefalice postoperatorii. Diagnosticul pozitiv'se stabileste pe baza localizării tumorii, caracterului ei congenital ssi a dehiscentelor osoase stabilite palpatoriu și ractiologic.

Diagnosticul diferential al meningoencefalocelelor mici este dificil, trebuind sa le diferențien de chisturile dermoide, angiome, cefadhematomul postpartum.

Tratamentul este numai chirurgical şi consta in extirparea tumorii meningoencefalice, după care se acoperă dehiscența osoasă cu placă de vitalium. Grefoanele osoase, de piele, de fascie și de substanţe plastice sînt mai putin folosite.

Chisturile dermoide nazale și fistulele părții dorsale a nasului se localizează de obicei pe dosul nasului, fiind caracterizate printr-o îngroşare de consistență fịbroasă și de mărime variabilă a pereților osoşi.

Luincl naştere la nivelul glabelei in vecinătatea neuroporului anterior. aceste malformații coboară ulterior de-a lungủ piramidei nazale. La vîrsta de 4 săptăminni
a embrionului, in absenṭa retrocedării coardei dorsale care rămîne aderentă mu—urelui frontal si odată cu dezvoltarea piramidei nazale, se produce o invaginație ectoclermică din care rezultă chisturile şi fistulele dosului nasului (atunci cînd coalescenta mugurilor frontali interni este completăa).

Chisturile dermoide sînt alcătuite din materie sebacee, detritusuri epiteliale sí firişoare de păr, fiind acoperite de un perete alcătuit din 3 straturi, cel intern pavimentos stratificat, cel mijlociu cu fanere sii glande sebacee, cel extern conjunc-tivo-grăsos.

Ca simptomatologie, chistul este vizibil imediat dụpă nastere, avînd aspectul unei tumorete mediane a dosului nasului, de formă rotunjită stau alungita, cu consistentă diferită, fiind acderent de planul osos si avind un mic orificiu nistulos. Prit această fistulă se scurge un lichid gălbui. Alteori exista mai multe orificii fistuloase.

Diagnosticul chistului se stabileşte pe baza simptomatologiei obiective, completatā. cu ajutorul examenului radiologic efectuat cu substantă de contrast. Diagnosticul diferential al chisturilor congenitale ale nasului trebuie efectuat cu disembrioamele cartilaginoase, encondroamele cartilajului patrulater, luesul congenital, abcesul tuberculos al oaselor proprii, chisturile hematice post-traumatice, meningocelul, cat sint lipsite in totalitate de orificii fistuloase. Dificultătụ diagnostice apar numai in dacriocistita si etmoidita supuratai.

Tratamentul este chirurgical si constă in extirparea chistului. In cazul suprainfectării sale, interventía se aminnă pînă la cedarea fenomenelor inflamatorii, efectuind puncția colecției, antibioterapie locală sị generală.

Polipoza deformantă juvenilă (Woakes) se insotește de ingroșarea sị latitirea scheletului osos al pirannidei. nazale, prin impingerea in afara in perioalda de creștere a oaselor proprii nazale și a apofizelor ascendente ale maxilaretor

Fibromul nazo-faringian în evoluție poate disloca piramida nazală producind dismorfii care se mentin și dupar electuarea ablației chirurgicale.

Acromegalia poate. interesa cileodată și piramida nazala, prin mărirea de volum a acesteia

Rinofima este o afecțiune consecutivă unei rinite hipertrofice caracterizată printr-o hipertrofiere a tegumentelor virfului masului cu aspect conopidiform.

Hematomul supurat al. septului poate fi urmat de ,"nas in șa" prin necroza septului cartilaginos.

Malformatiile sau displastiile piramidei nazale pot interesa fie numai una dintre structuri (părṭi moi, os, cartilagii), fie mai multe, partial sau in totalitate.

Sebileau si Dufourmentel clasifică displastiile piramidei nazale din punct de vedere etiopatogenic in: displastii prin pierdere de substanță și displastii prin deformație (hiperplastie, hipoplastie sii malpoziție). Intre displastiile prin hiperplastie sint : nasul cocoşat cu hipertrofie osoasă in plan sagital ; nasul lărgit cu hipertrofie osoasă in plan frontal ; nasul lung cu hipertrofia cartilaginoasă în lungime și nasul gros cu hipertrofie cartilaginoasă in lătime.


Fig. 27. Profilul nazal cu cele 3 componente (după Joseph)

Hipoplastiile prezintă mai multe forme: soufundarea dosului nasului, scufundarea virfului nasulu, scufundarea aripilor nasului, scufundarea totala a nasului, nasul scurt in totaitate sau partial, aripi nazale sonnte; reducerea lobillului nazal.

Malpozițile sint displastii caracterizate prin așezarea vicioasa a scheletului osteo-cartilaginos al piramidei nazale íri raport cu linia mediană.

Pentru a da un continut anatomoclinic clasificarri făcute de Sebileau și Dufourmentel, Joseph a impărit componentele profilului pira-
 narinare și vinfului nasuiui), despartute prin două linii orizontale si paralele (fig. 27). De felul cun sint afectate cele 3 etaje, prin hiperplastie sau hipoplastie, separat, combinate intre ele sau in totalitate, apar din profil numeroasele forme clinice ale displastillor. Dacã la acestea adăugăm si malpozitiile care se evidențiază numai la privirea din faţă, vedem că numărul formelor clinice este mult mai mare.

Macsuratorije efectuate dea lungul timpului an arabat că unghiul estetic ideal al profilului nazal este de $30^{\circ}$. Acest unghi are vîrful situat la rădăcina nasului, iar laturile sint alcătuite din două dreple, "una care merge spre virful barbiei, iar cealaltă ummeaza linia dosului nasului (fig. 23). Aprecierea existenței unghinlui estetic, precum și a grachului unei displastii trebuie corelate cu echilibrul psihic al persoanei examinate, precum si cu sensibilitatea sa estetica, atit in ceea ce privește diagnosticul, ait si in stabilirea indicației operatorii. In acest sens, Joseph a stabilit o clasificane a purtatorilor de displastii și a sensibilități lor estettice, deosebind 5 grupe : sensibilitate estetică norinală,
sensibilitate estetică subnomală, sensibilitate estetica supmanomnala sensibilitate estetică perversă, persoane certate cu justitiva.

Persoanele cu sensibilitate estetică nonmală alcătuiesc majoritatea purtătorilor de displastii. Aceștia apreciază corespumzător defomatia piramidei lor nazale, fără a avea tulburări psihice. Dacă sînt operați, apreciazà rezulatatele bune ale intervenției. Purtătorii de displastil cu sencibititatea estetica subnommala nu-si fac niciodata probleme oricit de mare ar fi displastia, motiv pentru care indicatia operatorie este隹保 Postică supranormală prezintă re percusiuni psihice mari la diformităti foarte mici. Mai malt, ei atribule toate insuccesele din viaţă prezenței acestor displastii și au convingerea că după operatie le vor infringe, motiv pentru care interventia chinugicală va trebui stabilită cu foarte multă grijä. Există si persoane ou sensibilitate estetică perversă, care sint nemulțumiți din cauza wnor deformatio imacinare Acestia ca si indivizii certati cu justitia, cat doresc o modificare a profilului nasului spre a nu fi recunoscutti de organere juachare, areme evicuri.

Tratamentul displastillor piramidei nazale depinde de forma chinicā a acestora. Așa, de exemplu, în hiperplastii se indepartează țesuturile in exces, in hipoplastille și in displastiile prin pierdere de substanṭa se dauga si se inlocuiesc tesuturile cu clefecte, iar in malpoziți se tace mobilizamea şi repozitia lor

Pentru remedierea displastilor prin pierdere de substantă muco-tegumentară și osteacartilaginoasă, trebuie remediat mai intîi invelişu. muco-tegumentar prin diferite metode (indiană, italíană, fianceză, Filatov). Metoda indiană utilizează grefe pediculate din tegumentele regunii frontale: metoda italiană (Tagliacozai) inloculeste pierderie de ubstantă $u$ prefe pediculate de piele luate de la brat sau antebrat. metoda franceză foloseste grefe pedioutate de piele din tegumentele regimii perinazale, iar aceea a lui Filatov (metoda lambourilor tubulare) confectioneaza un tub de piele din tegumentele reginai cervicale, pectorale sau dorsale. Acest tub avind forma unui miner de deamantan ramine nedetașat pina cind circulatia și nutriția sa sint bine asigurate. După aceea, se sectionează extremitatea sa distală și se sutureaza la nivelul lipsei de substanță tegumentară din regiunea nazalä, pe care


Fig. 28 Unghiul estetice al profilului nazal (după Joseph). a - unghiul estetic al protiluul nazal redus sub minim; ; - unghiul
 trebuie să o completeze prin mai multe interventii. In.. pierderile de substanță cu intindene mică, se mai pot utiliza și grefele libere, utilizind portiuni de tegumente din alte părți ale organismului. Pentau refacerea invelișului mucos al foselor nazale, se indoaie cu fața inaruntru o portiune din lamboul cutanat utilizat pentru refacerea piramidei nazale. Cit privește refacerea scheletului osteo-cantilaginos, poate necesita interventio suphmentare unterioare, pentru transpantarea grefoanelor de os si cartilaj sau a implantelor de material plastic. Datorită cicatricelor postraumatice, cît și a unor imperfectiuni de formá, rezultatul estetic al tratamentului chirurgical in displastiole prin pierdere de substantă mu poate fi totdeauna suficient de bun. Datorită acestur fapt, s-a dat numele de "chinurgie reparatoare" a nasului aceleia care se adresează displastilior cu pierdere de substanṭa a tegunentelor sil de ,chimurgie corectoare" sau de "chirurgie estetică" celei în care tegumentele sint integre.

In displastiile prin deformaţie se urmărește corectarea deformațiilor nazale prin diferite procedee operatorii, care utilizează incizii endonazale vestibulare. Tehnicile chirurgicale diferă, după cum este yorba, fie de hiperplastii nazale (nas cocossat, coroiat, acvilin; nas prea! lung cu virful căzind), fie de hipoplastii nazale (nas turtit, nas în ssa, nas in picior de mannită, nas in lornion), fie de malpoziții nazale (nas strimb lateral, nas deviat). Vezi Chirurgie O.R.L. - Șt. Gârbea şi colab.

Intre alte malformații congenitale ale pinamidei nazade intilnite in practica pediatrică la nou-născut, -sînt: dehiscenţa totală medio-sagitală a nasuluí, absenţa peretelui cartilaginos sting al piramidei nazale, anomalii ale aripii nazale, chisturi latero-nazale simetrice etc.

## B. MALFORMATIILE FOSELOR NAZALE

$\therefore$
Sint acele äfectiuni denumite atrezii sau ocluzii, care creează un obstacol partial san total in permeabilitatea loselor hazale Dupa sediul lor, mentionăm atreziile anterione sau narinare, posterioare sau choanale, obstructile situate in portimea mijlocie a foselor nazale sit ingustarea fosplor nazale.

Ocluzia nărilor poate fi mai rav congenitală și mai frecvent dobindită. Ocluzia congenitală se prezintã sub forma unui diafnagm cutanat si foarte rar membranos, cartilaginos san osos, ca umare a unor tulburări de dezvoltane embrionară. Git privește ocluzia dobindită, este mai frecventă și are aspece cicatricial find umarea unor tnaumatisme, cauterizări, rinite repetate, sifilis, lupus, variolă, scarlatină si difterie. De obicei ochuzia nărilor este unilaterala și exceptional bilaterala, iar diafragmul obturator poate fi complet sau perforat.

Tratamentul umareste restabilirea functionalitatio fosei nazale resTrate prin indepartarea tesuturilor cicatriciale, plastii, grefe si re pective, prin ha cazalu pină la calibuari. cu utilizarea tuburilor de dren si numa
epitelizare, spre a evita alte retracții cicatriciale.
Ocluzia choanelor este onfectiune foarte rara, find considerată de uni Ocluzia choanelor este o afecțiune foarte rară, find considerata de unii
drept o consecintă a sifilisului ereditar, iar de alții ca o tulburare in dezvoltarea embrionară, prin persistența membranei buco-nazale. Diafragmu care realizează ocluzia este de obicei osos și mai rar membranos, cartilaginos ori mixt, avînd o grosime intre 2 si 12 mm . Ca şi cea narinara, oclugin fiind compilet, incomplet sau cu perforatii.

Simptomatologia este variabilă, după cum insufficienta respiratorie nazală este unilateràlă sau bilaterală. De exemplu nou-născutul cu atrezie bilaterală choan'ală nu poate respira și nu poate suge, motiv pentru care moare la citeva zile după naştere. Cînd alrezia este bilatenala, insă incompletǎ ca de obicei, penmițind un grad minim de respiraţie nazală, supnaviețuirea sugarului este posibilă, deşi alaptarea se face cu mare greutate, in prezenta tirajului, cianozei saut a crizelor de suforație. Atît copiii, cît și adulţii cu atrezie choanală prezintáa dismorfii tra-nio-faciale şi toracice, hipotrofie staturo-poníderală, narine aspirate, ca
și adenoidienil. Rinoscopia antierioara pune in evidenta seicretii stag nante in fosa nazală cu atrezie ehoanală, cometele atnofiate si îngusta rea progresivă a Inmenului fosei spre choană, iar rinoscopia posterioarã arată choana respectivă aooperită de o founațiune fibroasă.

Deși diagnostioul este ușor de făcut, pentru punerea in ervidență a ocluziei choanellor se mai poate face instilarea in folsa nazală respectivà a uned solutii colorate si urmărinea acesteia in orofaringe, radiografia de pnofil prin introducenea in fosa nazală a unei substante de contna'st și palpanea instrumentală iou stiletul butonat.

Tratamentul are ca scop restabilirea permeabilitatai nazale, chiar imediat după naștere. Pentru aceasta, se face perfonanea diafragmului cu o sondă, pensă sau trocar și se lărgește cu chinmeta, menținind calibrul respectiv cu o sondă dilatatoare sau tub. In cazul unui diafragm osos interventia este mult mai laborioasă, necesitind abordarea pe căi diferite (transpalatinală, endonazală, transseptală, transmaxilară), în funcție de condițile anatomice locale. Dintre toate tehnicile operatorii
 zintă cel mai bun rezultat post-operator.

Obstrucția porțiunii mijlocii a foselor nazale se realizează prin sinechii care sint miște punti cicatriciale fibroase situate intre comet si sept, mai alets la nivelul cometelor inferioare, find denumite sinechii septo-turbinealle. Aceste sinechii au o etiologie variată, finnd dobindite după rezectii de sept, cauterizări, traumatisme nazale, rinite specifice și monice. Simptomatologia este specifică insuficientei respinatorii nazale partiale, iar tratamentul conistă dn diatemoooagularea sinechiei și tamponamente desparțitoare între suprafaţa cometului și sept.

Ingustarea foselor nazale reprezintă o insuficiență a dezvoltării calibrului foselor nazale, acestea find strimtorate in sens transversal. In majonitatea cazurilor, această malfomatie este consecința dezvoltandi vicioase a masivului nazo-maxilo-facial oa umare a adenoidismului. Faptul că această diumorfie nazală nu se rezolvă atunci cinnd ablatia vegetatitilon adunoide se efectuează dupa apariția sa, impune ca intervențile să fie practicate cît mai timpuriu.

## C. MALFORMATTILE SEPTULUI NAZAL

Orice defformatie a septului in afara planului median sagital, insoțită :de existența unior proeminențe (creste, pinteni) sau depresiuni, capabile să provoace tulburări functionale, intră in cadrul patologic al malformațiillor septului nazal.

Din arest punct de veldere, se apreciază prin examenul rinoscopic că abia $6-8 \%$ din septurille ${ }^{\circ}$ nazale sint perfect normalle. Cu toate acestea, noi considerăm ca patologice numai acele malformații septale, chiar uninỉme, care provoacă și intreţin tulburări fuanctionalle locale sau la distanță

La nastere serptul este aproape in intregime cartilaginos. Pnocesul de osificane incepe on mai multe puncte osteogenetice, intore cane două sint principale: umul la marginea etmoidala si altul la marginea vomeriană a cartilajuha patrulater. Lama pempendicullară se formează progresiv idin lama ciuruita, lar la virsta de 6 ani ia conitact ou vomemul. Desí la virsta de 10 ani septul ane aspect anatomic ca la adulț dezvoltarea sa contimuă pină la 20 ani.

Vinsta la care apar malformatille septrilui nazal este discutabilă insă este cent faptul că se intîlnesc mai frecvent la nou-născutul traumatizat obstetrical, decît la cel născut prin cezariană. Chatellier afirmă că aceste malformații se întîlnesic și la embrioni. In perioada cea mai avansată a mesiterii osoase, la etaitea de 15 ani, aceste malformații se abservă a aceeași frecvență ca la adult, atingmo dezvolitarea maxima la vîrsta de 20 ani.

Sexul nu are nici o influență ṣi nu există o preponderență specială pentru partea dreaptǎ seuu stingă.

Sutura condro-etmoido-vomeriama descrisa tie rucuque cie
 ale septulut. Axa aceasta are cel mat ma jomata innalttime, mai ales sutura condro-vomeriana, care poan máa măsură preou cartilajul de conjugare al une drana si osul subvomerian (oartilazimtă importantă linia etmono-vantiva de crestere, axa condno-etmoidojul Huscke). Constitumd zona action crestele, pintenti, ingrosările septale, vomeriana grupeaza in jurul eare se opresc la 1 con inantea choaneprecum sil deviatiile septului care se opresc la on inamter chacele lor vomerul find influentat mai puțin de cätae tulburarile de dezvoltare in portiumile sale mai rezistente.
in linii generale, conceptia patogenica a malfomatiilor septului na-
 zal poate fi grupata in doua mari spontane si ipoteza traumatica aphivoltare aplicabula malligate.

Ipoteza tulburarilon de dezvoltare sustine existenta unei lipse de monie intre creșterea soheletului septal și cadrul său osos maxilocranian. Lipsa unui panalelism de dezvoltane intre acest cadru osos si cranian. Lupsa este subtire și flexibil, va determina o adaptare a scheletusept, care fie prin inflexiutne, fie prin ingnoşarea anumitor parrti ale ui septal, fie prat să se combine și să determine malfornatii sale. Diferite mecanisme pot sare deviatille să coexiste cu criestele, ou ingroșăcomplexe asociate in care devile curburi. Cit priveste crestele anrile difuze, cul pintenii și cu dublele cumbur. provin dintro tulburare terioane, situate chiar la spina nazala, acestea proiferarea de creștere a cartilajului patrat, asociata cu prone (ereditară, biologică, ratilajului lui Husche. Diferitele hitică, stomatologica, Vinologica) Si Trendelenburg au susținut că este formatillor spontane. Volkman sab fapt infimmat de observatiile clinice. vonba de o predispoziție ereditara, fapt inuinuaticăm in scaria animală, Teoria biologicá sustine ca pe masura de ne to mai puternic asupra masa cerebrală se mărește și presează in jos tot mai puternic asupra azei craniului. Ca umare a acestei presiani cranio*cerebraue, septul ar descrie o rotatie in jurul unui ax sagital, dar neputîndu-se adapta acestei mișcări de inflexiune antero-posterioară, el se încurbează lateral.

Marfan explică malformautile septruluj ca o consecintă a rahitismuGui. Teorí stomatologică explică aceste malformatii printr-un viciu de dezvoltare. al masivului maxilo-dentar, iar cea rinologică prin insuficiența restpinatorie nazală cronică, umată de presiunea bolții palatine in sus.

Ipoteza .tramnatică (caucă exogenă) sustine că malformațiile septului ar fi umarea imediată sau tardiva a tranatismelor nazo-sinuziene umate de fracturi, dislocarea septului si directii vicioase de creștere, mai ales la virsta cind părtile componente ale septului și pirmamidei nazale nu sînt osificate.

Malformațiile septului, fiind situate mai ales in jumătatea anterionă a foselor nazale, se pun in evidență prin examenul obiectiv efectuat prin narinoscopie si rinoscopie anterioară.

Intre formele anatomo-clinice ale malformatiilor septale intîlninn ingrosări generalizate, ingroșări localizate (pinteni, spine, neote) și deviații (cartilaginoase, osteocartilaginoase, in forma literelor $C$ si $S$ ).
Smiptomatologie mailomatinor septare de origine traumatica $s$ poate însoți la inspectie cu deviatia piramidei nazale (nas strîmb), nas turtit, nas scufundat (nas in șa, picior de marmită) și nas ou cocoașe. Uneori la rinoscopia anterioară, septul apare ingroşat în totalitate, reducind calibrul foselor nazale. Alteori septul prezintã ingroşari localizate sub formă de pinteni, spine și creste. Localizate la nivelul articulatiei condro-vomeriene, crestele sint unilaterale și mai nar bilaterale, find insoțite in unele cazui și cu deviatia septului nazal. Cind este mai voluminoasa, creasta acoperă lumenul fosei nazale, iar in fosa nazală opură se poate observa un samt corespunzator acesteia. In privinta deviaților de sept de foma literei $C$, se observa obstructia partiala sau totală a fosei mazale de partea convexa, pe cind fosa nazală opusă poate sa fie larga saut cu humenul obstruat prin hipertrofia connetului inferior. Peferitor la deviatiile de sept de forma literei $S$, mentionam că intr-o fosa nazala septul atinge cometul mijlociu, iar in cealalta cometul inferior. In alte cazuri, se poate observa dislocarea cartilajului patrudater de pe wama osoasa a vomerului, obstrumd complet fosa nazală respectivă.

La majoritatea purtătorilon de malfomatii septale, manifestările functionale subiective trec neobservate. In unele cazuri, intinim insuficientă respiratorie nazală, asociată cu respirație bucală si sforăit in timpul sommului. Mai rar, se intînesc și tulburăi de olfactie prin innpiedicanea ajungerii particulelor odorivectonre în zona olfactivă.

Diagnosticul pozitiv al malformatiilor septale se stabilește prin inspectia piramidei nazale, narinascopie, rinoscopie anterioara şi uneori ratiografie.

Diagnosticul diferențial se poate face cu gona sifilitică, tuberculomul sii tumorile septrului.

Intre complicatiile malformatiilor septale, favorizate prin impiedicanea circulatiei aerului și drenajului nazo-sinuzal sint : rinitele cronice, sinuzitele cronice, afecțiunile tubare și otice, inflamatiife acute și oronice faringo-amigdaliene, laringo-traheale si bronho-pulmonare.

Tratamentul malformatiilor septului este chirurgical, find indicat numai în cazurile ou insufieienţa respiratorie nazală, tulburări reflexe


#### Abstract

împreunä cu nervul se angajează sub constrictorul inferior al faringelui şi ajunge la laringe sub aripa cartilajului tiroid. Ea se termină in muschii crico-aritenoidian posterior şi arimaritenoidian, anastomozindu-se cu cele couă artere supesioare si inferioare.

Vencle urmează tradectui arterelor, find in număr de trei de o parte si alta liniei mediane: vena laningiană superioară, ce ia naştere din regiunea supragłotică, sbrăpunge membnana turo-hiodiană si se varsă in tiroidiana superioara sau glotica, surapunge membnana wonthiodiană si se varsă în tiroidiana superioana sau in jugulara intemă. Aceasta venă laringiană superioară se anastomozează cu cea die partea opusă, cu venele de la baza limbia şi cu venele faringiene. Vena laringiană mijlocie, numită si vena crico-tinoidiană, provine din reginnea subglotică si coarda vocală inferioară, se lanastomozează cul cea de partea opusă şi formeaza o arcadă crico-tiroidiană. După ce străbate membnana crico-tiroidiană, alături de  rioară. Vena laringiană postertoară dia masteré de pe fatai postervoară a laxingelui de unde se indreapta in jos siin afură pentrin se vărsa în tiroidiana inforloară.

Limfaticele iau nastere ôn partea superficialà à cotionului mucoase laringiene si se comportă difevit in cele trei etaje aic zarngejui.

Reţeana supnaglotică e cea mai bogat sit mocnjmind epiglota se continuà cu limfaticele limbrii și cu rețeaua de pantor opusă. In partea posterioară, da nivelul aritonoizilor, limfaticele se continnă ou re,eaba toringiană. Capilarele limfatice sint mai voluminoase si mai dase fin tentonul supraglotic, in special la nivelua benzilor ventriculare, ventrioulilor lui Mo:gagni si marginin libere a epiglotei. Limfaticele supraglotice nu comunică cu cele subglolice (Eouvière). Sinusurile piriforme au o bogata refea capillară limfatică. Tenitoriul đimfatic subglowic e mai putin dezvoltat decit cel supraglotic. In sus rețeaula timdatică se întrerupe la nivelul corzii vocale aclevarrate, iar in jos se continuă cu mețeaur traheei. La nivelul glotei rețeaua limfatică e foarte săracă, fapt ce explică evolutia lat̂̂t de inceată a cancerulut corzii vocale, in waport cu cel supmaglotic sau subglotic. Reteaua supraglotică se conistitude in colectoare trunchiulare și tnunohiulefi limfatidi in număr de 3-4 la nivelul marginii laterale a epiglotei, unde se mesc cu rețeatua sinusurilor piniforme si traversează membrana tiro-hioidiană prin.acelaşi orificiu cu al vaseloi: și al nervului laringian superior. Aoest punct este foarte imporbant in chirurgia partială a.laringelui canceros. După de ies din acest onificiu, vasele colectoare se indreaptă in afară pe sub muschiul tiro-hioidian, de-a lungul vaselor laringiene superioare. Apoi unele se indreaptă in sus de-a lungul connului mane al hioidruluii ş se varsă in ganglionịi -subdigastrici ; altele, se incireaptă twansversal către ganglionii trinchirului tiro-lin-guo-facial, iar ultimele oblic in jos și in "faana la ganglionii jugularei interne, situati intre trunchind tino-linguo-facial și muschirul homohioidian. Limfaticele subglotice aul trei pedicufi: unul anterior si doi postero-laterall. Pediculul anterior drenează jumătatea intentoară a regiunii subglotice și traversează membrana crico-tiroidiană, ajunginch sub muschurul sterno-tiroidian şi, la ganglionii jugưtari si prelaringieni, cuprinsi in spațiul celor doi muschí orico-tiondieni. Limfaticele eferente din ganglionii prelaringieni se indreaptă lateral, unele spre lanţul ganglionar jugular, iar altele coboară pe linia mediană inajntea istmului tiroidian si ajung la ganglionii pretraheali (fig. 124). Limfaticelle pediculilor postero-latenali iau naștere din regiunea subglotică posterioară, twaversează ligamentui crico-tivaheal în apropierea porfinuni membranoase a tnaheei si se varsă în ganglionii recumenṭiali, înşirati de-a dungul nervulud rechuent. Eferentele ganglionilor recurentiali ajung la ganglionii jugulari şi supraclaviculari.


Nervii. Inervatia laringelui este foarte complexă. Filetele nervoase primite de laringe sint : motorii, senzitive, vasculare $\$ i$ senzoriale. Toate filetele provin din nervul pneumogastric si simpaticul cervical.

Nerval laxingen superior nerv senzitiv și accesor motor, se detașează din partéa in-fero-intermă a genglionului plexiform, mai rar din nervul pneumogastric sau glosofaringian. Inapoia osului hioid se divide in clouat ramuri : una superioară - laringeul superior sail intern - și alta inferioară - laringeul extern. Laringeul superior sau intern ajunge sub mucoasa laringiană perforînd membrana tiro-hioidiană. La baza plicii aritenoepiglotice se divide in filete terminale, unele anterioare mergind de-a lungul acestei plici pînă la epiglotă şi se distribuie pe cele două feṭe ale acesteia, iar filetele cele mai din față merg la baza limbii si se anastomozează. cu glosofaringianul. Filetele posterioare, mai numeroase, se clistribuie la mucoasa supraglotică, la mucoasa ce tapetează fața posterioară a inelului cricoidian si cea a aritenoizilor, ca si la fața superioara a corzii vocale. Un fillet se. anastomozeazăa cu recurentul formind ansa lui


Fig. 124. Limfaticele cervicale cu ganglionul lui poirier in centru (A. Appair). Galien. Laringeul superior se anastomozează cu ganglionul simpatic cervical superior şi cu nervii cardiaci. Laringeul extern, descinde pînă la partea inferioară a cartilajului tiroid, unde trimite cîteva filete pentru muşchiului crico-tiroidian, apoi perforează membrana crico-tiroidiană şi se ramifică la mucoasa subglotică.

Laringenl inferior sau recurentul, se detaşează din pneumogastric la partea superioară a toracelui si după ce rẹcurentul drept înconjoară artera subclaviculară creaptă si recurentul sting orosa aortei, se ureă îture trahee si esofag, cel din dreapta pe marginea dreaptă a esofagului, iar cel din stînga pe fata anterioară a esofagului, in şantul esofagortraheal. Ajuns la faṭa posterioară a laruingelui, recurentul se civide in cinci tarnuxi : o ramură se anastomozează cu laxingeul superior formind binsa lui Galien intre mucoasa farringiană :și muschiul orico-anitenoidian posterior :sau sub acest mușchi ; o wamură pentru muşchiul postious; aita pentru muschiul ani-aritenoidian; "a patua aamură ajunge la muschiul crico-anitenoidian lateral sita cincea la muşchiul tiro-anitenoidaan. Toate ramurile sinnt motorii afairă de ansa lui Galien dare este senvitivă (fig. 125).

Simpaticul cervical trimite ramuri la laxinge pe două căi: calea nervoasă reprezentată prin nervul laxingeu superior care primește ramuri din ganglionul simpatic cervioal superior sau dim plexul candidiam sau faringian. Existenta unor anastomoze ale recurentului ou lanttul simpatic cervical este discutată. A doua cale este cea arterială ; filletele simpatice provenind din ganglionul superior si din corpusculul retrocarotiddan, se grupează în plexuri peniarteriale, urmind ramurile arterelor laringiene pină în intervorul laringelui

Terminatiile vasculare si nervoase ale laningelui, formatiuni glomice vasculare, stabilesc comunicarea între anteriolele si venulele muschinului vocal. Aceste anasto-


Fig. 125 Vasele, sị nervii laringelui văzuṭi schematic posterior: ${ }^{1}-$ nervul laringey superior; ${ }^{2}$ - fifiete




moze arterio-venoase își schimbă calibrul de la 2 la 12 ori pe minut, in emisiunile vocale prelungite.

Reglarea circulatiei laringiene este asigurata de prezența sinusurilor venoase, mici lacuri sanguine, descrise de Curt Elze,. în muşchitil corzii vocale şi aşezate la limita dintre cele două zone ari-vocală si tiro-vocală. Aceste sinusuri posedă în peretele lor o refea de fibre netede de tip sincițial, cu un mare randament funcțional, ceea ce reaminteste morfologia generală a muşchiului cardiac. Kiss a descris assa-numitele burelete vasculare, situate inăuntrul musculaturii circulare a tunicii mijlocii arteriale, reprezentate printr-o formațiune musculară netedă sii care constituie un sistem de reglare à fluxului sanguin, ce' micșorează presiunea sanguină in teritoriile precapilare. Fibrele musculare netede de tip fuziform se pot transforma in celule epiteloide, ce se găsesc intre enin celule epitul vascular si musculatura netedă a mediei. Aceste celule sînt lipsite de elemente contractile si elastice, dindu-le posibilitatea să se umfle sau să se retracte in actiunea hemoregulatoare, un mecanism de imbibiţie sau de perdiție apoasă, in variatiile metabolismului apei.

Cu privire la vasomotricitatea laringelui, ea este realizată de prezenţa în peretii arteriali a centrilor vaso-motori (Remak şi Luischka). Artera laringiană superioară este cea mai bogat inervată de simpaticul cervical.

Vasomotricitatea laringelui la om are un grad de perfectionare care nu există la animale. Laxingele umdin, eu muschiul său vocal, organ cu un înait grad de diferentiere si cu um nandament functional considerabil, are nevoie de o reglare circulatorie perfectă. (Leriche). Inervația muschinhai cordal este extrem de fină, terminatile nervoase motrice ale muschiului vocal sînt cu mult mai fine ca ale altor muşchi sị impresionează prin bogăția aparatului nervos de recepfie. Structưra foarte fină a terminațillor nervoase motnice se explică prin mecesitatea de adaptare a corzilor vocale la variatiile continue ale limbajului uman. Arborizatiile nervoase terminale mu pătrund in muschi, ele se intind la suprafaţăa, si, lipsite de tecile sale (mielinică, sohwaniană), vin in contact direct cu sarcoplasma. Membrana sancoplasmei este looul de activitate al acetilcolin-esterazei de la nivelul jonctiunii neuro-musculare.
J. Piquet a studiat in special plăcile motnice ale aparatului muscular al corzii vocale, pe piese de laringectomie totală. El a constatat că inervația motrice are o dispozithie inn formă de dinţi de pieptene ṣi că în muşchiul vocal se găsesc fibre musculare care poseda $2-3$ si chiar 4 plăci motrice. Tripla functiune a muschiului
corzii vocale (fonatonie, respinatorie si slincteriană), explică numărul mare de plăci motrice.

In concluzie, nervul recurent se intinde in evantai in muschiul cordal unde se ramifică si dă bogătia de elemente-nervoase, de o mare diversitate in terminațile lor. Krmpotic, in legătună cu teoria neurocronaxică, a măsurat lungimea și calibrul fibrelor nervoase in cei doi recurentii si a constatat reducerea lor in recurentul drept in raport cu cel-sting. Viteza de conductibilitate e cu atît mai rapidă cu cît calibrul fibrei nervoase mielinice este mai mare.

Inervaṭia senzitivă este dată preponderent dè nervul laxingeu superior. Sensibilitatea este mai mare in etajul supexior si mai redusă in etajul inferior. Experiențele neuro-fiziologice au demonstrat că zonele mai bogate in terminaṭii senzitive sînt: fața laringiană a epiglotei, plioile ariteno-epiglotice si comisura interaritenoidiană. Zonele mai neduse în sensibilitate sint : fața linguală a epiglotei, zona cricoidiană si zona corzilor vocale.

Haxingele conillului. Volumul laringelui non-născutului este o treime din cel al femeii adulte. El se dezvoltă pînă la trei ani apoi nu se mai modifică pină la 12 ani, cind începe perioada pubertătii, La sugar si copilul mic laringele este aşezat mai sus, la mivelul vertebrei a 4-a cervicală și epiglota este culcată pe laringe. Corzile vocale se pot examina uşor la nou-născuții de $8-10$ zilie, fiindcă ele depăsesc inăuntru mult benzile ventriculare. Epiglota in fonmă de omega acoperă partea anterioară a glatei.

Functia muschitului cordal al copilului este în primul rind sfincteriană, funcția vocală fixind o achiziție mai recentă din punct de vedere filogenetic. Muşchiul tiro-vocal apane mai tîrziu la om. La copilul mic hipolaringele este o zonă hiperestezică si reflexogenă. Diametrul subglotic este mai mic cu citiva milimetri in raport cu cel al traheei. Tresutul limfatic e bogat, atît supraglotic cît ṣi in zona subglotică. 'Tesutul celular lax submucos este abundent subglotic, fapt ce explică laringitele edematoase sufocante la copii.

## FUNCTTELE LAREINGUEU

- Functiille laringelui sînt: respiratorie, funcṭie legată de indepărtarea și apropierea corzilor vọcale, mişcanre prin care se regleazà automat debitul de aer care pătrunde in plămîni. In repaus, orificiul glotei este deschis partial si are forma unui triunghi isoscel, cu baza intre cei doi aritenoizi. Abducția maximă a corzilor vocale se produce in timpul eforturilor mari sant in stăxi patologice cind organismul are nevoie de cantităṭi mari de oxigen, Abducția se realizează prin contracṭia muṣchilor posticus, fie in mod reflex, fie in mod voluntar, prin impulsuri venite de la centrii corticali. Gradul de deschidere al. glotei depinde de cantitatea de bioxid de carbon din sînge, carre excita centrul respinator bulbar. In timpul expirației glota se inchide partial prin apropierea corzilor vocale. Prin articulația crico-aritenoidiană se realizează abducția si adducția corzilor vocale. Suprafața anticulară a cricoidului este maí mare decît suprafaţa articulauă a aritenoidului. Mobilitatea articulaţiei la feineie este mai mane, datorită faptului că suprafețele articulare sînt maị oblice în sus şi inăuntru, ligameñtele sint mai subtiti sị capsula articulaṭiei este mai laxă.

Aritenoidul se mişă prin alunecaue, invirtire sau pivotare si prin basculare Apropieca prin afunecare se produce prin contuaçia muschitui ari-autenoidion.; învir
 este asiguratä: de muschi posticus şi tiro-aritenoictian.

Functia de protectic a căilor aeriene inferioare in timpul deglutitiei, cind cale aomană trebuie să fie închisă, ce se realizează prin contractia muşchilor adductor (tiro-aritenoidian si ard-aritenoidian), care formeaza wh fel de sfincter la miveluif vestibulului laningian (functie sfinoteriană). Inohiderea sfincterului laringian se face de jos in sus. Ea începe da mivelul corzilor vocale. Această inchidere de jos în sus permite eliminarea spre faminge a vallmentelor cane patrund in vestibulul laringian Prin contractia muschiului faringelui, lawingele se nidică si se ascuncle sub baza limbii, astfel că wimentele trec pe partife lateraie si ajung in santurile piriforme si mesofag.

Functia de tuse si expectorafie: după o inspiratie profunda sitota se inchide compresiunea aerului intreturacic desohide apoi brusc glota, eu expulzia bruscă a aerului ce antreneaza cu el searetiile patologice. La traheotomizati san dityoralizine comilor in ablucties, secretiine se elimină mult mai greu.

Functia de tixare toracică an erort, cind membrele supericare ss sprijină activ De cutia toracică rigiciü, se se realizează printr-o respiratie profundă si inchideCa glatei. In efortul defecafiei sau in cursul nastexii se contractă muschii abdominali si, după o amsnatàe profundă, glota se inchice si astfel presiunea abdominală este sustinută de contra-presiunea toracică, cere nu poate fi cealizată la traheotomizaţi salu laringectomizați, ce nu pot depune eforturi mari.

Functia damgelui in circulaṭia singelui este legata de închiclerea sau deschiderea glotei ou variatia presiunii intnatoracice ca o pompă aspinatoare-respingătoare.

Functia fonbtoric a larinselui cuprinde trei mecanisme prin care laringele contribuie la emisimea vocelă :

- presiunea coloanei de aer subglotică, produsă de contractia muṣchilor expiratori toracici și abdominali. Corzille vocale in adducție cedează presitunii aerului care trecind printne ele le pune in vibratie si se produce sunetul.
- fragmentarea ritmică a coloanei de aer, prin miscările corzilor vocale sub impulsurile neurologice (Husson) sau wn feniomen pasiv (Egwald), produce swnetele. Corzile vocale în adductie fac, omiscarre de rotatie in sus. şi in afană, un fel de pronație-supinație ritmică, :alipirea făcîndu-se de jos in sus. Mişcările acestea pot interesa numai partea anterioară a corzilor sau corzilor in totalitate, in raport cu frecventa sunetelor. După Perello, undele vibratorij sînt ale mucoasei, dirijate de jos în sus şi dinainte înapou, miscăni posibile prin existența spațiului decolabill al lui Reinke. Teonia aceasta muco-ondulatonie a Fui Perello in mecanismul fonatiei, este cmonstratata de rezultatele bune vocale in chinurgia reconstructivă a lanngeluti, prin existența bureletului mucos hipertrofic al neo-glotei. Alteinatiile mucoasei si submucoasei, chiar minime, pot produce o disfonie persiṣtentă. De aceea după o jupuire corzii, trebuie să aşteptăm cîteva lumi pûnă se megenerează mụcoasa, pentru a avea un timbrul vocal satisfǎcător:
- al treilea mecanism al produceriil vocii este modifioarea timbrului yocal prin cavitățile de rezonanţă : tonacică, faringiană, bucală şi nazală

Txamentraringelui se incepe ou inspectia regiunif cervicale anterione uncte se pot obsemva o serie de afectiani juflamatomi achite sau cronice, afectivni traumatice, afectivni tumorale etc.

Palparea itaringelui se face la inceput ou capulin extensie pentru a simtị bine proeminenta tinoidului.." Cnicoidul ssi menibiana crico-timoidiană poit fi acoperite de o expansinune a istinnului tiroidian si in acest caz se palpează mai greu ganglionii prelaringieni. Palpharea laterală poate produce dureri in cazul unei artrite crico-tirowidiene satu unei inflamatiii a lobului tinoidian ca și o durere la niveluh membranei tiro-hioidiene unde laringeul superior strabate aceasta membrana. Se palpeaza epoi lantul ganglionax jugulo-oarotidian drept și sting, inchinind can!! Iateral pentru a se palpa bine regiunea dintre laringe si sterno-ctidu-mastoidian. Prin mobilizarea laringelui in plan orizontal se va produce un zgomot (orepitatia sau orachentul laringian), prin frecarea marginilor posterioare ale tiroiduhai si cricoidului de coloana cervicaŭă; dovadă că în hipofaringe nu se interppune nici un proces patologic.

むaringoscopia ñadirectă şi directă sînt cele clouă metode prin care examinän interionul laringeluju. Laringoscopia indineotă are drept scop reflectarea imagini laringelui introo ogliñă laringiana. Ca sunsă de lumină se foloseste un. bec electric care trebuie asczat ind stinga bolnavului, sau chiar lumina solară. Examinatorul, privind prin orificiul oglinzii frontalle sau prin oglinda Clar cul două orifficii pentru anzbii ochi sau utilizinid fotoforul (fig. $126 \mathrm{a}, \mathrm{b}$ ); va proiecta Iumina pe baza luetei. Oglinda laringiană se încălzeşte uş̧̦r cu partea oglinzii la o sunsă de cäldură, pentru a nu se aburi in cursul examemului prin respinatia bol-

$a$

$b$

Fig. $126 a-$ Oglinda frontală ; b-Fotofor Clar.


Fig. 127 Imaginea laringelui în oglindă.
navului. Obișnuit bolnavul stă în poziție șezînà cu trunchiul aplecat putin inainte ș cu capul chidă larg gura si Bolnaval este invitat să clesLimba se gura si sal proiecteze limba in afará Limba se prinde cu policele şi degetul mediu, cu ajutorul unui tifon, iar cu inclexul ridicăm buza superioară pentru a se vedea dintii In timp ce rugăm bolnavul să pronuine vocrla In sau ,i", introducem oglinda laringiana fala , e" ei pe luetă, pe care o impingem in sus dind diferite innclinãri oglinzii, cind ne apare imaginea laringelui în oglindă cu partea anterioară (epi glota, comisura anterioară) spre partea supe rioara a oglinzii și partea posterioara (aritenoizii şi sinusurile piriforme) sore marginea in ferioară a oglinzii (fig. 127). Cind hargmea inpoate contracta singur buza superioara pentru a se vedea dintii sau ponte fi ridicata de un ajutor, limba se sau poate fi ridicata de un indexul sub limbă, tractionînd-o in oa se prinde cu policele deasupra ș limbii in timpul tractiunii, se aplica para, iar pentru a nu se leza frul vată. Dificultătile laringos la fumǎtori, alcoolici sau la persoanele anxioase fies reflexelor exagerate badijonarea bazei limbii cu xilinaanele anxioase. Ele se pat atenua prin rizarea une soluții anestezice in faringele bucal an $50 \%$ sau prin pulveo limbă voluminoasă și în acest caz se apacă dosul. Bolnavul poate prezenta lar de la mina cu care prindem limba. Cind dosul limbii cu degetul inecind tuberculul lui Zermack este prea dezvolt epiglota este procidentă sau corectă endolaringiană, se recurge la pezvoltat si nu permite vizibilitatea țiază comisura anterioară si for are se evidenziția șezindă cu capul în hipera larmgiana a epiglotei: bolnavul în pooglinda laringiană ia o pozitie aproape ver examinatorul stă în picioare, terior al faringelui (fig. 128).

Pentru a evidentia partea posterio picioare si medicul pe"sian baringelui, bolnavul stă in dorim să examinam maí atent (poziția Killian) (fig: 129). In cazul cind vim imaginea laningelni atent ventriculi hai Morgagni in timp ce prilateral pe umarnul drept in oglindă, rugăm bolnavul să incline capul ventriculi inal drept sau sting, pentru a se evidention mai clar ambil ată, cind. capini sub 5 ani, se practică laringoscopia indinectă forgiană pe luetă in timpnal plinsnlui nea laringelui (planșa I, fig. $1,2,3$ ).

Laringoscópia directă (Kirstein), este metoda prin care vedem di rect elementele anatomice ale laringelui (fig. 130). Ea este indicatǎ in recta sau cind trebuie să can ma putem exeouta o laringosomie indizenta unei epiglote pa examinam atent comisura anterioara in preIn timpul laringoscopiei directe se pot produce unelor lui Morgagni.


Fig. 128 Pozitia Truirck pentru explorarea comisurii anterioare.
ruperea incisivilor, lezarea mitcoasei bazei limbii sau a epiglotei. Excepţional poate aparnea o sincopă respiratorie san candiacă. Laringoscopia directa este contraindicată la pensoane ou stemoze laringiene accentuate dacă nu sint tralieotomizate, la cei cu hipertensiune au anevrism al aortei sau insuficientă candiacă decompensată

Laringoscopia directă suspendată autostatică are avantajul că directoscopll se fixează in hipofaringe cu ajutomul unui sistem de sprijin pe toracele bolnavului sau mai precis pe o masă așezatä deasupra toracelui bolnavadui. Astfel endoscopistul are mínile libere pentru a executa diferite manopere la nivelul lamgelui, La laringoscoapele suspendate se pot atașa și aparate pt. fotognafiat leziunile laringelui. De asemenea prip intermediul laringoscopului suspendat se poate examina laringele și cu ajutorul microscopului chirurgical (fig. 131). Microlaringoscopia directă, executată în condiții optime prin curarizare și anestezie generală sau neuroleptanalgezie asochată cu anestezie locală, poate pune in evidentăa leziuni minime care se depistează greu éu ochiul liber. In anestezia generală, premedicația cu atropină, un tranchilizant (dipancol, valium ettc.) și un analgezic (dolosal) pe cale intravenoasă, se administnează ou 10 minute inaintea endoscopiei sau cu o oră înainte, cind premedicatịia se dă pe cale intramusculară. Anestezicele generale sint multiple (Epontol + Celocurine, Palfium Fluothane etc.) si se utiiizează după experiența și preferinţa anestezistului. Avantajele anesteziei generale ca: securitatea ventilatiei; evitarea scurgerii de sînge în trahee prin prezenta sondei eu balonet; curarizarea, permit o laringoscopie în suspensie ușor de executat. Sondele de intubație însă jenează diferite manopere pe corzi si în comisura posterioară. De asemenea mobilitatea conzilor nu poate fi verificată. Un cateter adaptat la laningo-


Fig. $130 a-\underset{\text { ale tubului (Killian) }}{\boldsymbol{b}}$ - Cole patru posiția
scop pentru introducerea oxigenului sub presiune in trahee, se poate aplica atit în cursul anesteziei generale cit sị in neuroleptanalgezie. O precautitie capitală este evitarea injectării de oxigen, cind se inchid corzile vocale, pentrut a nu se produce o suprapresiune intrapilmonara care este extrem de periculoasă. Sonda cateter pentru injectarea de oxigen, din material plastic de 4 mm diametru, are


Fig. 131 Microlaringoscopia directă autostatică (J. Prades).
mare avantaj că poate fi deplasata cu aspiratorul de plartea opusă și sé pot executa cele mai fine și lungi intervenţii endolaringiene.

Neuroleptanalgezia la adult se face cu .5 mg Palfitm +10 mg Droleptan diluate în 10 c.c. apa distilată, solutie injectata treptat în timp ce se supnavegleară amplitudinea respiratiei, pulsul si tensiunea arterială. Se pulverizeazh xylocaină la baza limbii, pe epighota si la nivelul glotei. Laringoscopul se introduce după 20 minute, in timp ce se administrează oxigen prin intemediul unei sonde nazale. Bolnarui devine calm, indiferent si cooperează cu endoscopistul. După examenul executat, bolnavul este supravegheat 24 one pină la reveninea completă a reflexelor. Neuroleptanalgezia are avantajul că fără nici o intulbație se poate verifica.mobilitatea corzilor vocale spre exemplu dupa.microchinurgie sau după injectarea teflonului.

Laringoscopia directă clasică la sugari și copiti mici se execută greu din cauca agitatiei si indocilitătii copilului si a hiperreflectivitătii regiunii de examinat. Privirile instantanee intre spasme nu ne permit un examen corect al laringelui, astffel că în ultimull an se execută de către o serie de autori (N. Gancin), microlaringoscopia cinematogoafică. Sub anestezie generală pe cale intravenoasă sau prin inhadatie de Fluothane, se introduce endoscopul fără luciu de mărime potrivită, pînă la șanțul glosoepiglotic fără să se incarce epiglota, penbru a nu schimba nimic din pozitia elementelor laringelui. După ce direotoscopul se trece in mina stingă, ou dreapta se așaza miorosoopul. in axa lui pentru a inspeota ou atentie toate elementele:laringelui. Aparatuna de filmat si de televizat a lui. Garcia-Ibanez, (care ni s-a demonstrat la Bancelona in 1971), atașată la microscopul chirurgical Zeiss, se minuiește simpla de la o pedalá (pelicula care ne dă cele mai bune rezultate este Kodachrome II). Dacă este necesară o aspirație, o biopsie, extractia unui corp sträin, eventual intubatile, se utilizeaza lentile cu distanta focală de $275-300 \mathrm{~mm}$, care permit manuirea instnumentarului. Tot prin microlaringoscopie directa se poate executa orice microchimugie laringiană, care éste o chirurgie cu adevarat fiziologicã.

Pentru aşezarea bolnavului intr-o poziţie cît mai potrivită pentru endosoopia autostatică, de masa de examinat se va atassa o tetieră tip Haslinger, care permite deplasarea capului in sens vertical si lateral. Direotoscopul se prezintă sub mai. multe forme. Cel mai potrivit


Fig. 132 Laringoscopul Portmann-Prades.
pare cel conceput de Kleinsasset, cui partea inferioară plată pentru a nu leza arcada dentară sprijinindu-se pe mai multi sprijinindu-se pe mai multi
dinti si partea superioara bomdinṭ̆ și partea superiona bom-
bată, tubul avind forma unui bată, tubul avînd forma unui
tunel. Capătul distal este larg tumel. 'Capătul distal este larg, cu partea superioară mai ridicată pentru a se vedea bine comisura anterioară. Sistemul de suspensie atașat la directoscop, este bine să se sprijine mu pe toracele bolnavului, ci pe o masă de instrumente așezată deasupra toracelui bolnavului. Cel mai simplu și practic directoscop autostatic, inspirat tot din cel anterior, este al lui Portmani-Pardes (fig. 132). Pe pantea laterală a directoscopului se află sursa de lumină ca și la spatulele lui Chevalier-Jackson. Introducerea directoscopului, lateral intre limbă si obraz, se face ou grijă pentru a nu se prinde buza superioară și limba intre arcadă si tub, pină se ajunge la glotă. Tubul se introduce cui multă dificuldate in prezentta unei aroade dentare proeminente sau unei hipertrofii a limbii, unui laringe prea jos sau unei redori a cefei.

Endoscopistul in poziție șezîndă plasează mioroscopul auricular cu obiectivul în dreptul directoscopului. Pentru a putea minui diferite mi-cro-instmumente (fig. 133), este necesar ca intre dinectoscop si obiectivul microscopului să fie or distantă de $23-40 \mathrm{~cm}$, ceea ce se poate nealiza pinin atasarea la microscop a unor lentile cu focanul de 235 până la 400 mm. Cu astfel de minoscop se pot si fotografia, filma sau televiza, diferite leziuni ale laringelui.

Primul ellement anatomic care se examinează ou microscopul prin. directoscopul autostatic este epiglota, innainte de a o incănca. Se explorează fața antenioară, manginea liberă a epiglobei, valeoulele și faţa laringiană prin apăsarea petholului epiglotei. Diupă incancamea epiglotei apare in ansiamblu vestribuluil laningian si glota. Pentru a controla cit mai bine comisura anterioară, se apasă dim afară pe cartilajul tinoid. La examenul comisurii posterioare, in cane este asezata sonda de innubație, care nu depășeste ‘apofizele vocale, se impinge sonda cu aspiratonul inanite și apare spațiul inter anitenoidian.

Explonanea vizuală poate fi completată cu explonanea tactilă cu un stilet bont pentur a aprecia consistenta tesuturilor sau mobilitatea articulației crico-aritenoidiene. Tot ou stiletul butonat indepărtăm benzile ventriculare pentriu a controla ventriculii. La fel şi faţa inferioară a corzilor vorale si regiunea subglotică.

La examinianea hipofaringelui ou sinusurile pirifome, se trage tubul mai in afară și vîful se indneaptă lateral cu $30^{\circ}$ spre exterior și se introduce in sinusul piniform respectiv, pentinu a vedea peretele laringian ca sii cel faringian și manginea anterionia a sinusului. Se readuce tưbul în axa bolnavului și virfúl inncarcă fapa posterioară a oricoidului cînd apare și gura esofagului.


Fig. 133 - Micro-instrumentar.
Incidentele'in cursul unei endoscopii suspendate sînt: o apinee prelungită din cauza unei premedicații prea puternice; cianoza daborită curarizării prea rapide, incidențe care se îniătură printroo bună oxigename. Conthaindicatiile relative ale laningoscoopiei in suspensie sint: contraindicațiile de ordin genenal privind insuficiențele cardiovasculare si respinatorii ; leziuni maligne prea extinse in lumenul laringelui, cînd se practică în prealabil ou prudenṭă traheotomia ; gîtul prea scurt și aricada dentară prea pnoeminentă.

Stroboscopia este o metodă curentă pentrui examinarea laringelui în fonatie. Principiul stroboscopiei constă în iluminarea corpului care vjbriează ou un fascicuil luminios intrerupt periodic, în așa fel inncit frecventạa intreruperilor să fie egelă cu"aceea a corpului mobil. In cazul examinării laringelui cind nota emisă este de ex. „do". (128 v.d/sec) iar freoventa ilumina ariilor este tot $128 /$ sec., coandele voccale apar nemiscate. Dacă freovența illuminărillor este foante puţin diferită (de ex. $127 / \mathrm{sec}$.) se observă o vibrație lentă a corzilor vocale cu freevența de
o vibnație pe secundă; dacă decalajul creşte vibratia observată devine mai rapidă (2, 3, 4 vibrații/sec) s,i curind mur poate fi observata deloc. Laringosthobioscoapele udilizate sint de douả feluri ; laringostroboscopul mecanic, care se utilizează mai puțin datorită dificultăţilor intinmpinate uneori, la acei pacienti care nu eraut capabili să emită sunetul dorit saut nu putean mentime inalthimea sunetudai ; laringostroboscopal electronic are manele avantaj că unește automat periodicitatela luminoasǎ cul frecvența sumeitulari emis. Sunsa de lumină albă, forarte puternică, este o lampar ou xenon. Apanatul poate hura pe intreaga intindere vocală și examinatorul poate utiliza orice freovență pe care pacientul o aude intr-un difuzor și o reproduce; cind se foloseste procedeul aubomat, un laringofon (micnofon special) plasat inn dreptul laringelui transformă impulsurite sonone emise de pacient, in impulsumi luminoase sincrone. - . Desincronzareia se face forsind o pedala de dedazare, ceea ce permite crearea aparentei de vibiatie incetmina sau shar oprirea vibatiei introo anmita faza. Examinarea se face pe mai mule note ale intinderil
yocii, de la grave pina la acute. Prin examenul stroboscopic sint puse in evideintă toate tulburările vibratorij ale corzilor vocale.
dectromiografia înregistrează fenomenele electrice care se produc la nivelul musoulaturii corzilor vocale: Este o metodă de investigatie laringiană mai dificilă, de aceea se foloseşte mai mult in scop de cercetare.

Electroglotografia studiază compontanientul glotei în fonație și respirațe, prin inregistnanea variatiilor impedantei transversale ale glotei. Iraringele este traversat de un curent de inallă freovenfă, prin doi electrozi aplicaţi de o parte și de alta a cartilajullui tiroid. Miscărille oscilatorii ale conzilor vocale faic sä varieze impedanṭa electrica a laningelui; cumentul de înaltă fireventita este modulat la fiecane deschiclere glotică. După sepanarea de unde purtătoare, unda moldulată este dirijată pe ecranul unui oscilognaf catodic; curba cane apare este imagi-nea-variatillor deschiderii glotei. Calitatea metodei constă in faptul că examinanea se face fără a interveni cu nimic in actionea laningelui, sunetele putind fi emise chiar si cu guna indohisă. Innegistrarea unui sunet (vocala ; "a"), emis in voce de piept ( 150 Hz ) și de intensitate moderată ( 50 dib) oferă o cumbă, o glotogramă, avind unmatoarele faze in functie de timp: 1. faza de deschidere, constituitả din fazele de indepăntare, de elongitie maximă, de apmopiere a corzilor vooale şi 2. faza de inchidere scurtă (apmox. I/4 din timpul fazei de deschidere). Glotograma suferă moldificăni caracteristice în raport cu intensitatea şi inaltimea sunetelor, cu pasajul si acoperirea sunetelor, cu tehnioa vocală.

Examenul radiologic. Radiognafia nomală faringo-laringiană, din profil la addult, arata hioidnul, tiroidul, cricoidid, ca şi epiglota si aritenoizii. Acestit schelet osteo-cartilaginos este cuprins între coloana cervicală posterior, manginea inferioară a mandibulei in sưs și claviculele cu manubriul sternal in jos. Osul hioid este.reprezentat pe imaginea ra= diografică prin conp și coamele mari. Coannele mici nu sint întotdeauna vizibile, iar apanatul stilohioidian apare evident cind ligamentele sint calcifiate. Cartilajul tiroid este reprezentat prin cele 4 mangini opace,

care delimitează cele două lame laterale ale cartilajulini, insă calcifie rile diferite de la un individ la altur dan o imagine foarte diferita Marginile superioare se indreaptă oblic in sus și inapoi sị se continua posterior cu coarnele mari pină inaintea vertebrei $C_{4}$. Marginile in ferioare concave in jos prezinta niedian tubenoulul tiroidan inferior Marginile posterioare slab callifiate sint de cele mai multe oni invizibile (Pană). Cartilajul cricoid se evidentiază prin marginea sa posterosuperioara şi prin arcul său anterior. Fata posterioara a pecetei se distinge deseori in totalitate (fig. 134). Cind aritenoizir sint osificati, al apar sub foma unei piramide opace. Pantile moi, formate din planurile muscrio-aponevrotice anterioare si posterioare, cuprind intre ele spatiul laringian. Detaliile partilior moi sint intempretate cu usiurinta de un radiolog specializat in astfel de radiografii. Spatinu faringo-laringian se evidentiază bine pe cliseul de profil cu substantă de contnast.

Tomografia faringo-laringiană dini față reprezintă examenul radiologic de eleotie pentm studienea partillor moi ale laringelui (fig.. 135) La 2 an de la piele se disting net toate detaliile laringelua. De sus in jos apar valeculele, osul hioid, apoi cavitătile laringiene. Benzia ventriculare apar sub forma unor umbre triunghiulare. Mai jos corzile vocale limitează ventriculiii, iar cavitaţa subglotică are forma de ogivă De fiecare parte a umbrelor care reprezintă benzile ventriculare, apare cîte o cavitate alungita vertical, reprezentind santurile piriforme, care sînt limitalte in afară prin fata profundă a aripilor tiroidiene şi prin membrana tiro-hioidiană. Pe un plan posterior, la $2,5 \mathrm{~cm}$ profunzime benzile ventriculare dispar aproape complet si in locul lor apare o umbră turunghiulară, care reprezintă regiunile supra-aritenoidiene.


Fig. $13 \overline{6}$ Pensă laringiană cu diferite adaosuri.


Fig. 137 Ablația uṇui polip cu pensa, al cărei adaos se deschide antero-posterior, alunecind pe marginea corzii, care rămîn intactă.

Tomografilie oblice ale lui Frein permit examinarea traheei cervicale in toată intinderea ei.

Hiopsia se impune in mod: sistematic mai ales in leziunile suspecte. La majoritatea cazurilor biopsia se execută sub anestezie locală și în generall anestezie de bază, prin laringoscopie indirectă (fig. 136, 137). Biopsia practicaită sub laringoscopie in suspensie, ou sistem optic măritor, este mai corectā și sigură decít cea practicată sub laringoscopie indirectă. In prezenta leziunilor evidente se indica prize mulitiple, din diferite zone tumonale, peritumorale, penitru a detemmina limitele leziunii. Pentru leziunile suspecte se preferă exereza biopsică in locul biopsiei simple. Repetarea biopsiei se impune in cazul. unui rezultat negativ, in leziunile suspecte. Cond biopsia este dificila, mai ales in formele infiltnante, cind penisa alunecă și nu-prinde o bucată potrivită şi daca bolnaviul prezintă adenopatite; se recomandă sil o biopsie ganglionară prin punctie si examen cibologic. Pensa de biopsie să fie bine ascuţită, să taie perfect fără să zdrobească țesuturile. Recoltarea se face din marginea tumorii pentru a prinde și un țesut sănătos. Piesa recoltată trebuie să fie de $0,5-1$ cm pentrụ a putea fi lucrată. După recoltare, piesa se va introduce imediat in formol ( 10 cc . sol. apoasă oficinală lia 100 cc . ser fiziologic) sau in alcool. Piesa trebuie să pluteasca in lichid, să nu sitea lipită pe pereții eqrubetei. Se poate folosi o sticluţă de antibiotic pentru recoltare. Fixarea durează 24 ore, după care se poate scoate din fixator și pune in comprese imbibate ou formol sau alcool (dhupa fixatomul utilizat), apoi se infăsoana in pergament si se poate expiedta oriunde la un laborator de histo-patologie. Piesa va fi insotită de un bralatin cu numele bolnavaui, sexul, vinsta, diagnosticul clinic, locul de unde s-a recoltat piesa, ca sii donă trei fraze çu istoricul evolutiei tumiorii.

CAPMTOLUL HM
RROCEDEE TE TRATANENT HOCAD KN LIARHNGOHOGTE

Repausul vocal si aeroterapia in afectiunile inflamatorii ale laringelui sînt prima măsură terapeutică. Repausul vocal absodut se innpune pînă la cedarea procestilui acut. Tenorii, sopranele ca si instructorii militari pot suferi traumatisme vocale în cunsul exencitării profesiunii. Repausul vocal la aceştia este de mai lungă durată. Aerul din camena bolnavului trebuie sã fie proaspăt, curat, umed și nu prea cald, la o temperatură de $18-20^{\circ} \mathrm{C}$. In camerele ou incallzine centrala ume aerului se menține cul vase cu apă aşezate pe radiatoare. In dispneea laringiană se administrează oxigen din baloane, prin cavitatea bucală in mod discontinuu sau in fața canulei traheale

Compresele umede callde in trei straturi : primul strat de vată murată in aipă fierbinte, stoansă şi aşezată pe regiunea cervicală anterioara, al doillea striat din matenial plastic se aşază rapid pestie vata umedă fieribinte în aşa fel incît să deipăşească vaita ou 2 degrete; al treilea strot o bucată mare de vată uscatä acoperită ou un sal. Compresa cu 3 straturi, came se schimbă la $2-3$ ore, are un effect calmant și se uthlizează in inflamatiile acute cu edem laringian.

Imhalatiile, cu tincturi, cu alcool mentolat, sau alte substante medicamentoase. se recomandă tot m inflamațile acute si se execută de $2-3$ orị pe zi, cîte $5-10$ minute la fiecare sedință. După inhalațive bolnavul nu va părăsị cannera cel puţin 1-2 ore.

Inhalathile in aerosaline an efect bun in astannl bronsic
Pulverizațiile se fac cu diferite aparnate, care pulverizează apele minerale sulfumonse, iodate sau diferite substante uleioase, în particule cît mai fine, pentru a ajunge la nivelul mucoasei laringience.

Aerosolii se execută cu diferite aparate sub presiune, care pralverizează substanța medicamentoasă pînă la 3 microni, substantă ce pătrunde în circulație prin intermediul mucoasei. Aerosolii sînt recomandați in diferite laringite acute si cronice, utilizind substantele medicamentoase cele mai variate după: felul lezinnii, ca : antibioticele, hidrocortizonul, alfachimotripisina, apele minerale etc.

Instilațiile se fac sub controlul laringoscopiei indirecte cu o seringă laringiană, introducînd medicamentele sub formă de picături. Tot prin această metodă se practică şi anestezia mucoasei laringiene ou coocaină $5-10 \%$ sau xilină $2 \%$. Anestezia se poate continua ou pensulari care se fac cu un pontvată curb la o extremitate pe care se infășoară bine vată ca să nu allunece în trahee. Vata se înmoaie in cocaină și se pensulează baza limbii. și epiglota pinǎ cînd tamponul è suportat in ghotã. Pensularile se fac in scop terapeutic, in laringitele cronice hipentrofice, ou solutie nitrat de argint $2-5 \%$, sau cu soluție de glicerină iodată in laringitele atrofice, La bolnavii cu hiperexcibabilitate laringiană, la cei cu insuficientă cardiaică decompensată, in prezendo unui comp stroăin
in laringe sau in odinofagine accentuabe din oussul tuberculozei laringiene, se face anelstezia prin infituratie a nemului laningeu superior. Tehnica infilitrattiei cea mai acceptata de bolnavi este umatoanea: capul este rotit spre partea opusă locului de infiltrație, care palpează pentru a simiti cornul mare al hioidului și unghial posteno-superior al aripei tiroidienc. In mijlocul acestei distante se patrunde ou acul la o profunzime de $1-1,5 \mathrm{~cm}$ si apoi se dirijează foarte putin vinfall acului finainte. Se injectează in acest loc solutie de novocaină $1 \%$ în çantitate de 1-2 cac. Dacă acul a atin's nenvul, bolnaval acuză o dunere vie în urechea respectivă. Se trece apoi de partea opusă rotind capul ou laringele, invers (Frey și Valentin).

Roentgentexapia este utilizată pe soară: largă in tratainentul cancerulut laringgian.

Cobaltotexapia, cesiunterapia, betatronoterapia, se aplica tot pe laringele canceros, ca și fosforul 32 în papilomatoza laningiana unde dă rebultate excelente.

Razele laser se utillizează de mai multi ani in oftalmologie pentru anumite afectivui retiniene. (Abia in 1973 am vazzut la Boston pe prof. Strong tratînd cu laser un caz cu papilomatoză laringiană, ca demonstratie in faţa unui mare număr de laringologi americani). Raza laser trebuie să tneacă printr-o lampă ou fantă, unde se confundă du raza vizuală. Aparatul se compune din sursa de raze laser, un braţ articulat pe unde trece raza și o lampă cu fantă. Razả este singurul ,instru-' ment" care se deplasează ușor eu ajutorul unui micro-manipulator. Sub laringoscopie suspendata, cul anestezie generală, lasenul poate fi utilizat in tratamentul papilomatozei laningiene la copil, apoi in diferite forme de laringită cronică, inn stările precanceroase ale laringelui, in cancerele laringelui relduse de volum. Simplitatea tratanventurui cu laser inmpresioneaza prin manipniamea uspora, prin lipsa hemoragiei in timpul tratamentului, ca și a oricărui edem şi cicatrice după tratament.

## CAPITOHUL IV

## TVAL FORIMATTILE LARINGELUH

Laringele poate suferi modificăni importanite intre a 4-a si a 10-a săptămînă intrautemină, prin influenţa diferitelor cauze care duc la malformații. Malformațiile sînt relativ rare; cele incompatibile cu viaţa, ca atrezile cu imperforatiile complete ale laringelui, comunicarile larin-go-traheo-esofagiene, agenezilile alături de alle monstruozități laringo-traheo-pulmonare, sînt anomalii care prezintă un interes numai teoretic. Altele mai puțin adcentualte, ou toate tulburările respinatorii pot
supraviettui, dacă sint oratate imediat după naștere, oum ar fi diafragona completa a glotes, chisturile preepiglotice san cele ale vestibuhn laringian, ca și malliomațiile accentrate ale epiglotei. Cele mai freovente anomali sint ușoare, cum ar fi diafragunele parțiale, dedublări ale epiglotei, ale conzinor vocale ettc. Acestea sinnt descoperite intimplător in cursul viegia cu prilejul unei laningoscopii. Unele din ele se dezvoltă în mad treppoat, și tulburările pe cane le produc obligă bolnavud să se prezinte la laringolog, care constată prezența unui laringocel, unui chist sau excerpional o hilpertrofie a unui aritenoid. Laringele de tip infantil cú voce eunucoidală apare mai tîrziu si e datorit tulburărilor endocrine.

Malfomațile intinlnite pină in prezent sint : malifomatiole epiglotei; ale tipoidului ; oricoidului ; aritenoizilor ; ale corzilor vooale; membranele congenitalie glotice, subglotice sau supnaglotice; stenoze si imperfonatii laringiene; larimgoptoza; stridonul congenital; laringocelud; chisturile congenitale si angioamele congenitale.

Mialromațille eqiglotei. Eipiglota poate fi bifidă, divizată în două portiuni egale. Alteori, in locul epiglotei libere se pot întilmi citeva proeminenţe care conțin cantilaje. Panbea liberă poate lipsi sall excepțional epiglota poate lipsi in totalibtate Deformațile congenitale ca rasticirea epiglotei ̂̀n fommă de cornet, cu marginile ajunse pe linia mediană, in formă de omega sau de potcoavă, n-au nici o consecință patologică decit că pot produce uneori stridomal laringian: (fig. 138).

Malformațile cartilajului tiroid. Prin dezvoltarea defectuoasă a pie sei mediane, tiroidul poate fi despicat in portiunea anterioară. Corzile vocale în acest caz pot fi asezate la nivele diferite si să dea tulburari de fonaţie. Alteori una diri celle două juniătăți poate fi mai dezvoltata decit ceallallta.

Cartilajul cricoid. Poate prezenta o fisură mediană posterioară, verticală, interesind întreaga. pecete a cricoidului, de la regiunea interaritenoidiană pînă la marginea inferioară. In partea anterioară sau in partile laterale cricoidul mai poate prezenta proeminențe cartilaginoase. fordreptate in sus sau in jos.

Aritenoizii pot fi hipertrofiati unilateral şi să se încalece în fonație. Menționam un . caz cu hipertrofia aritenoidului drept care in fonatie acoperă partea posterioară a corzii vocale opuse și este incallecat de aritenoidul stîng: In repaus spațiul aritenoidian prezintă pliuri accentuate ale mucoasei. Bolnavul face spasme laringiene in atmosferele poluate si uscate, cu accese de tuse, fărǎ disfonie. Este primul caz pe care l-am intîlnit cu astfel de anomalie:

Corzile vocale pot fi dedublate prin două çorzi supranumerare aşezate sử corzile vo-


Fig. 138 Laringe infantil, epiglotă ,in omega".
cale adevărate, mai subtiri, de culoare albă și separate de primele printr-o exoavație in formă de ventricul Morgagni. Prezența lor nụ produce nicio jenă fonatorie sau respiratorie. Corzile vocale pot fi aşezate la nivele diferite prin anomadiile cartilajului tiroid. De asemenea una dintre corzi poate fi mai yoluminoasă ca cealaltă. Exceptional pot fi întîlnite cazuri cu lipsa ambelor corzi vocale, datorită hipoplaziei mușchilor tiro-aritenoidieni.

Membranele congenitale glotice, subghotice sau supnagiotice, mai mult sau mai puțin dezvoltate, se întîlnesc mai des. Ele se inseră in majoritatea cazunilor pe corzile vocale si mai rar deasupra sau sub corzi. Mai mult san mai puţin intinse, ele ocupă obisquait pantea anterioară a laringelui pe o dimensiune de la o treime a glotei pinaa la trei pătrimi din lanienul ei. Forma aceasta de glota pe care am intîlnit-o la mai multe cazuri se numește și „glotă palmată", membrana asemănin-du-se cu cela de la laba păsărilor innotătoare. Suprafaţa lor este netedă de culoare gri-albicioasă. Partea anterioară este mai groasă si cea posterioară mai subțire cu marginlea. in formă de semicerc. Am intîlnit la sexul feminin treï cazuri cu o membriană circulară, cu luminenul cen-- tral strict in formă de cenc, cane prin dimensiunea ei producea tulburări respiratorii la efort. Se mai pot intîlni și cazuri de alipire a celor două corzi vocale in cele două treimi anterioare, sau chiar două membrane suppuapuse. Excepțional membranele se inseră și pe benzile ventriculare saut pe plicile ariteno-epiglotice, acoperind corzile vooale. Ele pot fi localizate si la citiva milimetri sub corzi. Histologic memblana e.formată din. ṭesut conjunnotiv gros și fibros, ouprinzind fibre elastice şi glande mucoase. Stenozele și imperforațilile laningiene. la nou-născut sînt incompatibile ou viata. Dacă nou-născutuil nu tipă la nastere si este cianotic' trebuie să ne gîndim la o anomalié laringiană si să trecem rapid la o laringoscopie directă (tratamentual chimurgical al stenozelor sau membranelor laringiene este descris la cap. "Stenozele la-ringo-traheale" din tratatul de "Chirurgie O.R.L." care cuprinde toate tehnicile cunoscute pină in prezent).

Stridorul laringian congenital. Este o afectiune care apare de la naştere, după prima pînă la a patra lună și care atriage atenția prin zgomotul respirator permianent sau intermitent, mai accentuat in inspiratie. Acest zgomot anormal se aseamãnă cu zgomotul pisicii care toarice sau mai rar cu orăcăitula unei broaște sau cotcodăcitul gảinii. El se accentuează la efort, in decubit dorsal, in timpul- strigătựui sau plînsului. De obicei se atenuează sau dispare in timpul somnului și suganul nu prezintă nici dispnee nici tulbiburări de deglutitie. Stitudiul amănuntit al suganului purtător al unei asemenea anomialii a dus la descoperirea cauzei celei mai evidente, care ar intreține această tulburare de hipotonicitate laringiană și care este hipocalcemia. Generată de o insuficienţă paratiroidiană a mamei ssi copilului sau de o alimentatie lactată exclusivă și prelungită ca şi de condiții de mediu oarecare (fără soare suficịent), această carenţă umorală joacă un rol important in producerea si pensistenta laringo-traheo-malaciei.

Pe măsură ce copidilul creşte, zgomotul se atenuează și dispare. Poate duna de la cîteva sãptămîni pinnă la maximum $4-5$ ani. (impresionat.
de intensitatea zgomotului respirator la efort, mi-au rămas in minte doi prieteni de joacă din satul meu natail, care au prezentat stridor pină la 6 ani.). Stridorul este determinat de mulite modificări ade coroanei laringiene și ale epiglotei. Prin răsucinea epiglotei pe verticală, margi nile er se apmoppe pe linia mediană pina ajung uneori in contact. Plicile ariteno-epiglotice sînt atrase spre linia mediană, lăsind inhtre ele o fantà ce väbrează la insippinație. Alteord epigiota, prin lipsa tonicitäţii, cade înapoi pe coroana laringiană și este aspinată de curentul inspirator cu fiecore respinaţie. Chiar dacă iși păstrează rigiditatea, epiglota poate fi înclinată înapoi şi să vibreze in mod anormal. Plicile aritenoepiglotice pot fi lipsite de elasticitatea lor și să pătrundă prin aspiratie in laringe provocind stridorul. O alltă cauză care poate da naștere stridonului este laxitatea articulatitilor crico-aritenoidiene, ce permite aspirația aritenvizilor in laringe. Diagnosticul anomaliei epiglotei se pune prin laringoscopia directä, cind stridomul dispare prin ridicarea epiglotei cu vêrful directoscopului. La radiografia din profil se vede limba căzută inapoi. Diagnosticul diferential se face cu un timus hipertrofiat care apasă pe trahee și care prezintă stridor atît in in inspiraţie cit $S_{1}$ in expiratie, alaturi de o dispnee neintrerupta. Un abces retrofaringian al sugarului şi copilului mic incă produce stridonul si se des-. coperă la examenul bucofaringelui. Corpii străini ai căilor respiratorii superioare sau cei localizaṭi in partea superioară a esofagului pot provoca stridorul. Condroamele laringo-traheale, hemangioamele sau pa-piloamele, chisturile, edemele, stenoza subglotică, sint exceptionale ins: primna copilărie,' ca și paraliziile laringiene și sindroamele miastenice congenitale. Stridorul dispare în mod spontan după 1-2 ani la majoritatea copiilor, pe măsură ce copilul creşte sị laringele îşi cîstiga tonicitatea necesară.. Exceptional sintem nevoiți să recurgem la traheotomie sau eventual la o ablatie chirurgicală a epiglotei deformate, pe cale enldoscopică, dalcă ștridorull se menține și după 5 ani.

Laringocelul este o herniere a mucoasei ventriculului lui Morgagni pe căi preformate "congenìtal și care se prezintă ca o tumoră chistică, aeriană, variabilă ca volum la proba Valsalva. Ventriculul lui Morgagni pnezintă uneori mai multi diverticuli anormali prelungiti, ajungind pină la mijlocul membraniei tiro-hioidiene, altul pină la foseta glosoepiglotica sau al treiléa pina la plica ariteno-epiglotica si unul anterior-trans-tiroidian, prin defectiune de coalescenţă a celor două lame tiroidiene. Aceste pungi ale mucoasei ventriculare se umplu cu aer in urma unei suprapresiuni intraventriculare provocate de accese de tuse, eforturi excesive, suflatul in instrumente muzicale etc. Hiperpresiunea se realizează si prin vocea benzilor ventriculare, cînd se cere efort pentru a apropia benzile in lipsa acolănii corzilor: adevărate bolnave. Blo-cajul ventriculilor prin laringite; tumori benigne, cancer, cu rol de clapetă, poate produce dilatația gazoasă a acestor divertiouli. Cu . alte. cuvinte, la nivellul orificiului de comunicare al ventricuidui ou cavi-. tatea laringiană trebuide să se realizzeze o inchidere sub formă de ventil prin procesele amintite, care ventil permite pătrunderea aerului in: timpul expirației fortate, insă nu penunite decît parthal eliminarea acestui aer din cavitatea ventriculară. Cu timpul cavitatea ventriculară se
dilata tremptat si se extinde spne căile prefomate congenitad, realizind diferite forme de laringocel (intern, extern, mixt).

Laringocelua intern sar faringo-laningian se dezvoltă mai des la nivelul plicii ariteno-epiglotice si mai rar la nivelul benzii ventriculane sau in foseta gloso-eprglotica:. La examenul prin laringoscopie indïrectä; laringocelul intenn se prezintǎ ca o tumoră notrundă, netedă, mascind o parte din elementele laringelui, care apar nommale la laringoscopia dinectă. Tumora este depnesibilă la tampon și variază în vogoscopia dinectă. Tumona este depresibila la tampon si variază in vo-
lum la proba Valsalva, producind tulbuari vocale si mespiratorii (fig. 139). Laringacelul ce se dezvoltă in foseda gloso-eppiglotică apare în oblindă ca o pnoeminentă globuloasă la baza limbii care comprimă epiglota ssi banda ventriculară.

Laringocelul extern sau oervical poate fi lateral sau median. Laringocelul latero-toervical este cel mai fineovent și rezultă din apendicele (divertticulul) anteno-superior, care travenseaza latenal membrana tino-hioidiana și se intinde in spatiul celular de-a langul muschiului stemo-cleido-mastoidian. La inspecție se observă o tumoră de mărimea tunei nưci pînă la o portooolă, localizată în regiunea latenvă a gîtului. Ente mobilă la deglutithie, unmind miscarile de ascensiune ale lardingedui. Tumona e depresibilă, netedă, fără nici o aderenţa in jur. Indată ce pnesiunea asupra trmorii íncetează, ea revine spontan la volumul anterior, in cursul vonbirii sau al umi acces de tuse. Piadiografia laringelui simplă sau ou substanță de contraist. (lipioddol) confirmă diagnostioul. Caracterul. embriologic se confiman prin vasculanizatia bogataz a penetelni trumonall care neecesita multe ligatuani in oursul tratamentului chimurgical. Laringocelede cenvicale medianje se produc printr-o fantă a celor două lame tiroidiene sau in spatiul preformat in membrana crico-tinoridiană. Aceste tumori aeriene se reduc la presiune şi reapar la efort. La prima impresie putem face diagnosticul diferential cu un emifizem subcutanat de origine traumatica, ou un divertioul fa-ringo-lesofagian san ou un puseu inflamator al ganglionului lui Poirier. Fonmatinunile chistice din regiunea cervioală nu-și schimbă volumul la proba Valsalva.


Fig. 139 Laringacel intern.


Fig... 140 Laringocel intern si extern.

Laringocelul mixt prezintă o comunicare intre cele două pungi. aeriene. Dacă comprimăm punga externă se măreşte cea internă si produce disfonie si dispnee (fig. 140). Laringocelele mixte (endolaringiene și cervicale) se intílnesc col mai des. Microscopic, penetele laringoceluiui cuprionde wanătoarele storaturi dinauntru în afară: un epitelin de tip respirator cu celule ciliate la suprafață; un strat conjunctiv cur multe elemente limfoide si un perete fibro-conjunctiv mai gros și foante vasoularizat. Excepțional punga aeriană se poate complica cu un empiem sau peretele chistului aerian se poate canceriza (personal 2 cazuri).

Tratamentul prin punctii, prin incizii, cauterazari, n-au dat rezulate, astfel că tratamentul rational constă in extmparea pungii laringocelului. Calea de abordare a laringocelului extern şi mixt este ca-山ea cervicală. Această cale se utilizează• și pentru laringocelele inteme mari. Incizia este transversală, a planurilor superficiale la egală distanță intre tiroid și hioid pină la sterno-leidomastoidian sau o incizie ver-tioală in rapont cu situatia tumorii gazoase. Descoperinea sacului se face prin dilacerarea pielosului ṣi disexarea tumorii pina la pedicul; care travensează membrana tiro-hioldiană. Pediculul se leaga si se secționează. Deseori, decolarea, este jenată de hemoragia venoasă a vaselor ce se intind pe suprafaţa tumorif, da on orice tumoră de origine congenittală.

Pentnu laringocelele interne se practică aceeaşi oale si dacă tumora este voluminioasă, se pnactică traheotomia provizorie. Pentru a ajunge mai uşor la tumoră se poate rezeca cornul mane al hioidului, marginea superioară san poisterioară a tiroidului. Tirotomia latenală este o me-- todă chirungicală foante precisk de extinpare a laningocelelor.

Chisturile congenitale disembrioplazice ale sugarului sînt malformatii congenitale (disembrioamie) care se dezvoltă din celule embrionare, rãamase in acest stadiu in mijlooul celulelor care se dezvolita normal. La un moment dat aceste celulie embrionane incep să se dezvolte sị să dea naștere chisturilor congenitale sau altor malformatii. Sugarul este prezentat la laringolog cu un stridor laringian congenitail; care poate fi datorit unui chist congenital. Sugarul mai poate prezenta și o ușoară dispnee. Laringoscopia. directă descoperă un chist mai voluminos la nivelud plicii ariteno-epiglotice, care se aseamana cu un laringocel care variază în volum la proba Valsalva, pe cînd chistul isi mentine volumul neschimbat. Stridorul chistic apare după cîteva luni de la naștere, spre deosebire de stridorul banall, cane se manifestă in primele săptamini de: viață. Chistul congenital este localizat intotdeauna juxta-epiglotic, cu* stridor si tiraj dacă e mai voluminos și ou accese de asfixie. La inter-: venţia de ungență unii preferă punctia pe calle externă. Sub laringosco-pia directă se poate face o mansupializare, chistul deschizind du-se cu pensa tărietoare, cînd se sounge din el o secreţie mucoidă, vîscoasă si aderentă. Peretele chistului; detașat ou pensa, arată la examennul histollogic un epiteliu cilindric cillat saru pavimentos. Sub bazală, corionul este bogat in fibre elastice, glande și țesut limfoid. Chisturile adultului pot fi chisturi de retenţie și chisturi congenitale.

Chistul de retentie al adultului prezintă un epiteliu cubic unistratificat, fapt ce-1 deosebeste de cel disembinoplazic care prezintă un epi-


Fig. 141 Chist al corzii vocale
teliu endochistic pluristratificat. Canalul excretor al unei glande seromucoase, lung și sinuos, se poate obstrua in urma unei inflamatii și să ducă la chistul de retenție. Aceste chisturi se dezvoltă mai des pe faţa linguală a epiglotei, unde se găsesc glandele cele mai numeroase. El creşte progresiv ajungind la un volum important prin inchiderea orificiului de comunicare conținutul lui lichid filant și vîscos, pe măsuxa ce e secretat destinde peretele chistului și produce la inceput disfonie, apoi dispnee si accese de sufocație. In afara chisturilor preepiglotice mai intinlnim chisturi ale corzii vocale care se confundă cu polipii (fig. 141). Chisturile benzii ventriculare au mai mult un aspect polichistic. Cînd se dezvoltan la partea anterioară a benzii ventriculare, sé confundă cu laringocelul intern. Tratamentul chisturilor adultului se face pe cale chirurgicală. Sub laringoscopie directă suspendată, chistul se poate decola și pe cale endolaringiană. Calea externă cervicală cu faringototomie laterală descoperă chistul laringian, care se decolează și se extirpă ușor. Canula traheală se menține $2-3$ zile și bolnavul parăaseste clinica in aproximativ 10 zile.

Chisturile laringiene de origine branhială se dezvoltă din arcurile embrionare si in special din ancul hioidian. Aceste chisturi dermoide prezintă histologic un epiteliu intern, fie de tip pavimentois stratificat fie de tip cilindric ciliat. Continutul e tipic dermoid, cu fibne musculare netede sau striate, fire de păr etc.

Angioamele congenitale laringiene sint tumori congenitale intinnite rar siv asociate uneori ou cele ale nasului, faringelui si traheei. Ele se localizează pe coroana laringiană, în vestibul și mai ales subglotic, ma-nifestîndu-se prin tulburări respiratorii și ușoare sîngerări. Acutizarea disprneei in urma unei infecţii supnaadăugate determină părinți să prezinte copilul la un laningolog: Diagnosticul este ușor cind se asociaza și uphangiom cutanat. Cind angiomal subglotic este izolat, diagnosticul este dificil. Primele semne apar. între. Şase săptămini si două luni de la nastere, printro dispnee laringiană cu febră si tuse, in una unei infectii rinofaringiene, confundată cu bromhopneumopatie dispneizantă. Recidivele dispneei laringiene, uneori fără febră, impun examemul endoscopic care pune diagnostioul precocie si permite tratamentul fără traheotomie. Proeminenţa subglotică se confundă ou un chist congenital sau un condrom; clarificarea o aduce punctia sii palparea cu sonda. La sugarii cu angiom, trombopenia este prezentă. Microlaringoscopia sub anestezie generală este un examen de precizie, tumefacția subglotică apare de culoave albăstruae cu arborizații vasculare, deprimantă la palpanea cu stiletul şi revenirea la volumul normal.

Ca tratament, dacă cazul nu.. prezintă urgență, se aşṭeaptă involuția sponitană, care se produce de la luna a opta pînă la doi ani, la majoritatea sugarilor. Corticoterapia intermitenta și nú de lungă durată, traheotomia in scop terapeutic sint interzise, in afara traheotomiei de
extremă urgență. Injecțiile solemozante au dat rezultate la unii autori. Radiațille externe pot pioduce radro-crancemil tinoidei (Andrée) sau fulburari in dezvoltaxea laringelui. Fosforul 32 (Huault și Narcy), utilizat la Institutul Gustave Roussy, aplicat pe o tijă. si introdus prin endoscopie ax da cele mai bune rezultate ; sonda lui Growe (M. Garcin) aplicată prin endoscopie sub anestezie generală; timp de $2-3$ mimute, hn două seidinte, la intervad de 15 zille, dă rezultate bune si definitive. Sonda Growe se utilizează şi la cei traheotomizați, dupắ care decanularea se poatie face repeide prin reducerea angiommui.

## CAPMTOLUL

TRAUMLATISIELE LARTNGELUH

Capitolul traumatismelor laringelui cuprinde traumatismele externe și interne, la cave se adaugă sechelele acestor traumatisme și care necesita un tratament foarte compilex.

Traumatismele externe se impart in traumatisme deschise sau plăgi ale laringelui, la care se adaugă traumatismele chinungicale și traumatismele invchise ale laringelui (contuzii, comotii, luxatii, fracturi). Structura cartilajelor la copii si adolescenți explică toleranta la fracturi ale laringelui, oa și ale laringelui senil după 6.0 de ani, complet osificat spre deosebine de laringele adultului cu zone de osificare și cele neosificate ce constiture puncte slabe, unde se produc fracturile cartilajelor.

Traumatismele deschise sau plăgile laringelui se produc prin instrumente tăietoane, inţepatoane sau proieatile. Plăgile produse de aceste instrumente pot fi nepenforante sau parietale, cind nu se lezeaza mucoasa laringo-tiaheală și plăgi perforante dịstructive, cînd instrumentul intră sau trece de cavitatrea laringelui. : Plăgile prin instrumente tăietore se intilnesc in accidentele de circulație (seoțiune prin parbriz), accidente de muinică, in sinucideri (bricion, cututul), în special la alienaáa sau datiorită agresiunilor in timpul bărbieritului. Invstrumentul tăietor sectionează miai mult pantea stịngă a gitului si alunecind pe cartilajull tinoid seotionează mai bine membrana tiro-hioidiană, producind foante des o faringotomie subhioidiană. Mai rar instrumentul ta ietor alunecă spre membrana crico-tiroidiană. In tentativele de sinucidene plagille la nivelud laringelui sint multiple, pe cind in agresiune plaga e unică.

Plăgile prin impungere cu o sulă, sabie sau floretă, în urma unui adocident sau unei agresiuni, produc leziuni grave envdolaringiene, insobite deseori de emfizem suboutanat. Plăgile prin proiectile se inntîlnesc mult mai rar și sint datonite accidentelor de vinătoare, explozi-
ilor sau unui glont de revolver. Lezinile pot fi perilaringiene făra atingerea scheletului, sau leziuni cu fracturi ale cartilajelor. Lezinnile asociate pot interesa difenite elemente ale gituhui in ramont ou divectia de pătrundere a projectilnului.

Trammatismele chirurgicale ale laringelui, care duc la stenoze, sînt produse in charugia cancenului; prin laringectomii parțiale, in interventii pentru papilomatoză sau polipi ai•comisurii anterioare Laringectomia inter-crico-tiroidiană și traheotomia ̂naltă dau cele mai grave stenoze subglotice. Stenozele sînt cu mult mai accentuate la cazurile care au suferit un tratament nadioferapic anterior

Traheotomia inalta la primul inel traheal produce o infectie a ineluhi aricoidian, sau pintemul de deasupna orificiului de traheotomie e mpins inapoi de cornla, care ou partea convexă lézeaza peretele posterior al trahepi si apare stemoza traheala stiperioara, deasupara orificinhui de traheotome. Stenoza progresiva se manifestă, după indeparttarea canulei, pin digpoee Ib efort si evoluează in doua stardii: un stadul de retactie infumatonie, cane este reversibila prin antibiotice, corticoterapie, crioterapie sau cauterizări si ireversibila in stadiul al doilea de. stenoză cicatricială organizată. Traumatisnele chirurgicale ale làringelui se pot manifesta si prin dificultatea in decanulane, care poate surveni la thele cazuni cu o stane psinioa de, teamă de a nu putea respira" fără canula, chiar dacă examenul laringo-traheal este uneoni negativ. Aceasta stare functionala apare in traheotomitle preinngite cu tendinţă de asfixie după începartarea canulei. Astriel, traheotomia nu rebuie socotită cá un act chimurgical de mică importanță și lăsat pe mina celor fără explerient táa.

Tramatismele inchise ale laringelui se produe prin apilicurea directă a agentului vulnerant asupra laringelui (lovitura de pumn, hiperextensie sau hipeifflexie a capitui prin spinzurare, accidente spontive: rugbi, judo; izbirea regiunii cervicale anterioare in accidentele de circulaţie etc. Traumatismele inchise produc comotia laringelui, fara eziuni importante ale organului. Comotia se manifesta prin tubura generale, reflexe, mespiratorii si cardiace. Contuziile laringelni se produc prin triamatisme dinecté : căderi pe. regiunea cervicală anterioara, lovituri de box, de punn, strangulatia in tentativa de sinucidere saul in scop criminal. Traunuatismele indirecte se produc in: \$ocull aerian in timpul unei explozii, hiperextensia gitului prin manevrele obstetricale cu strivirea laningenti pe coloma cervicala etc. Le ziunile apar ca echimoze outanate prin sufroziuni hemoragice sau edeme. Sufuziuni sanguine intilnim in corionul benzilon ventrioulare, in plicile ariteno-epiglotice, in sinusurile piriforme sau in regiunea ubglotică. Resorbția se face în initevia zile sau în $1-2$ saptămini.

Euxathile-crico-aritemoidiene, crico-tiroidiene sau luxaţile totale ale aringelui sint exceptionale si se datoresc unor tramatisme violente a unii indivizi ou laxitatea ligamentelor.

Fracturide ciartilajelor laringelui printr-un soc'anteroposterior: pot fi insoţite si de o fractură a osului hioid, printr-o compresiune circulară în timpul strangularii la spinzurați. Cantilajele la-
ringelui se fracturează mai rar la copii, femei, adolescenti si bătrôni si mai des la adultii cu fragilitatea portiumilor neosificate ale cartila jelor. Traumatismele dinecte antero-posterione cu fonturile cartilajelor şe intîlnesc mai des in acidentele de cinoutatie, cind laringiele se izbește de elementele bondutui de la massină. Locul de fnaotura al hioidului elste la unirea compului hioidulai cu comil mare. Tiroidul este mai expus la fracturi decît cricoidul. O lovitură antero-posterioară paroduce o fractura a coarnelor mari ale tiroidului, sau o fractuan mai des paramedian și mai rar mediană, după siturția calcifierii mediane:

Fracturile prin presimi laterale corespund unghinui diedru al tiroidulua. In aceste fracturi pericondrul extem se deşiră. Fracturile prin compresinne cinculară (strangulane manuală, prin funie sau cu cravata) se produc la nivelul unghinui diedru, mai ales la bătrinii cu laringele osifiont, apoi fracturi paramediane ale coarnelor mari; ale coarnelor mici arociate la o fractura a oricoidului.

Fracturle cricoidului, mai rare ca ale thoiduni, interesează inelul de o parte sil alta, prin detasamea fogmentuhai anterior median al inelului.

Aritenoizi se haxeaza si encerptional se pot fractura. Muooasa se deşiră deseori in timpul fracturilor, producindu-se o fractura deschisă Corionul subunucoasei este locul hematoamelor si al edemelor. Dislocarea totala a laringelui s-a observat la rănithi de razzooi

Evolutia leziunilor laringiene post-traumatice depinde de tipuil traumatismului. Ruperea muconsei favorizează infectia care produce stenoza, astfel că ingrijirile trebuie aplicate imediat prin reconstrucție anatomică cît mai exactă și antibioterapie masivǎ. Polistraumatizał̧ì cu traumatisme cervicale trebuie examinati de un laringolog on orice serviciu chirurgical de ungenţă şau in serviciile de reanimare. Prin măsurile pe care le ia laringologul se impuţinează numarul stenozelor posttraumatice.

Simptomatologia tramatismelor laringiene se prezintă prin manifestări imediate, comune, ca socuri, dispnee, disfonie, tuse, tulburari de deglutiţie. Intre aceste semne predomină disfagia in traumatismele superionve ale laringelui, disfonia in regiunile glotei și dispareea in traumatismelle joase.

Șocul in traumatismele laringelui se prezintă. sub două aspecte şocul neurogen apare ín comotiile laringelui si se manifesta printr-o sincopa nespiratorie sau candiacă imediata de origine bulbară, prin reflexul au punct de plecare laringian. Socul poate fi benign cu pierderea cunoştinţei lde cîteva minute sau poaite fi gnav prin apariya unui colaps candio-vascular. Sugmanarea poate da sincopa candiacà care in genemal este mortală; laringele finud bogat inervait, este forte reflexogen. Socul traumatic, a doua fommă de soc, se caracterizează printr-un dezechilibru umoral si apare la o jumătate de oră după tranmatism. Factorul psihic determinat de durere, senzatia de asfixie evidentar asociată cut emfizemul subcutan, favorizează instalarea spoculuí.

Dispneea poate fi discretă sau gravă, ducînd la traheotomia de urgență. Apare imediat după traumatism, cind parțile moi se invagineaza in lumenul laringelui sau in prezenta unui corp strain, in hematom
de origine nazală sau atuinci cind acestea intrețin complicații de vecinătate si la distantă. Interventia este bine sǎ fie practicata după virsta de 18 ani și in nici un caz sub 16 ani, cind septul este incă în dezvoltiare. Cit priveste tehnica, ea este diferită, find dependentă de varietatea anatomică a malformației septale (rezecția submuco-pericondro-periostică a scheletului osteo-cartilaginos deviat după procedeul Kilian, septoplastia, septoplastia combinată cu rinoplastia etc.).

## D. MALFORMAŢIILE SINUSURILOR

Intre diversele anomalii privind confomatia sinusurilor sint:

- inegalitatea de dezvoltare mai ales a sinusurilor frontale si maxilare observată pe radiografii ;
- absența uni- sau bilaterală a unuia dintré sinusuri, întîlnită pe
 $\qquad$ - compantmentarea inusurnor an la sinusurile fontaje, maxilare și sfenoidale. a

Aceste andolinalin sint ereditare, ci sint datorite in parte unor deficiente in exercitarea presinuii aemului respirator asupra pereților foselor nazale, în perioada de crestere, ca urmare a insuficienței respiratori nazale, mai ales la adenoidieni. Coincrdenta dintre insufjcienta respinatorie nazalá și degvoltarea deficitarã a sinusurilor mu poate fi explicată prin ereditate. Cu atit mai mult nu poate fi explicată prin ereditate asimetria de dezvoltare a sinusurilor. Aceasta este in legătură numai cu o cauză care a acționat in mod cliferit asupra foselor nazale si a sinusurior paranazale. Cauzarespectiva este actinnea curentului St a sirator din fiecare fosă nazală in functie de oradul obstructiei acesrespirator din fiecare fosă nazală, in functie de gractul obstructiei acestora. Dezvoltarea sinusurilor sau absenta lor, mai ales a celor frontale, este in legătură cu absența sau prezenta insuficienței respiratorii nazale.

## CAPTOLUL IV

## TRAUMATISMELE NAZO-SINUZA IE

Marea freovență a traumatismelor nazo-sinuzale prin diferitele agresiuni, procesul de muncă intens mecanizat, caracterul de masă al activitătilor sportive, precurn și dezvoltarea impresionanta a trafioului rutier în ultimii aní, au făout ca traumatologia nazofacială să devină - problemă impontanită a medicinei şi chirurgiei conteinporane.

Raporturile anatomice strinse pe care le au fosele nazale cu sinusurile pananazale, aparatul anditiv, faringele; orbitele si cutia craniană
pe o suprafața intinsă, preçum și conexiunile lor vasculo-nervoase ne explica rasunetul pe care-l au traumatismele nazo-sinuzale asupra aces tora. Existentra pereților asoși despărțitori subțiri și a dehiscențelon osoase initiate sau ulterior survenite, raponturile vasculare si mervoase stinse, continuitatea mucoasei pituitare ou cea a canalului lacrimosi a faringen a cavitătilor pananazale, a trompei lui Eustrachio Si a fangelu ne explică multitudinea si variabilitatea simptomatolo giei, precum si a complicattilor cauzate de traumatismene nazo-sinuzale, care variază de la simple tulburări reflexe la grave alterari morfofunctionale.

Etiopatogenia tatumatismelor nazo-sinuzalle este in legătură cu poziția proeminentă a nasului în centrul masivului cranio-facial.

Incă de la naştere se observa influenţa duratei travaliului, a expul ziei; a greutatii fătului ca sị a diferitelor obstacole, asupra piramidej nazale. De asemenea, o influență deosebită o are paritatea, precum și pozitia fătului la angajare. La nou-născut se intilneste mai frecrent dé pix sucuratiogmorasa a septutui, simpla sau asociata ou defonatia pinamide nazale. Alteori, piramida nazală este turtită sau deviată la nen, uneori cu asimetrie facialä. Aceste deformați nerezolvate de la naştere printr-o colaborare obstetrico-gineoologică, fie că se remediază pe parcurs datorită dinamicii respiratorii, fie că vor constitui inceputul dismorfiei scheletului nazal.

Dacă atít la copil, cit si la adulți, sexul masculin dertine cea mai mare frecvenţa a traumatismelor nazo-sinuzale, aceasta: se explică prin zburdahlnicia mai mare a băieților, iar la adulti prin expunerea mai mare la accidente a acestora datorita profesiunii lor.

Procentul crescut al trammatismelor din mediul unban se datoreste mediului de viaţa mai trepidant, circulatiei sporite si muncii indus-
triale din orase triale din orase.

Deşi traumatismele nazale ale copilăriei nu sint grave pentru monment datorită elasticitátii nasului, totussi un mare numara de deformatii ale piranidei și septului devin vizibile mai tîrzin, accentuindu-se cu vîrsta. Intre cauzele cu o frecventă mai mare, producatoare de traumatisme nazo-sinuzale la copii sint : lovirea în timpul jocului, loviri agresive cu un corp contondent, loviturile de copită ale animalelor pentru copial din medịul rural, accidentele de cinculatie etc. Faptul că la copi accidentele de cinculatie sint mai puține ca la adulti, se datorește atenwe pentru copii a conducătorilor auto care cunosc eventualele sunprize ale actavitatii lor instinctive

Cu tơate că accichentele de circulatie sint in crestere, trammatismèle nazo-sinuzale prin astfel de cauză nu apar in procent ridicat in servicu alle lezinuni mai grave, datinita faptului ca majoritate sinnt asociate cu alte lezinni mai gnave, find internate in serviciile de chirurgie ma-xilo-facială, de urgență si neurochirurgie. La adulti, maximum de frecventă al trammatismelor nazo-sinuzale se intilneşte intre $30-50$ ani, unde ajung la $40-50 \%$ avînd drept cauză căderile, acicicientele de cirulatie si loviturile directe cu un corp contondent.

Traumatismele sinusului maxilar izolate sau asociate cu ale oase 10r nazale, prezintă ca cea mai frecventă cauză in producerea lor acci dentele de circulaţie ( $40-50 \%$ ) și apoi celelalte agresiuni.

In traumatismele sinusului. frontal, asociate sau nu cu ale oaselor nazale, se observă că un procent ridicat din acestea (50-60\%) sint cauzate prin accidente de circulatie, in special motociclete, iar restul cazurilor accidente de muncă și tranmatisme accidentale.

Dintre activităţile spontive cel mai crescut procent de traumatisme nazale il dă fotbodul, urmat de box, abletism, rugbi și mai puțin handbalud, hockey-ul, volei-ul și baschetul.

- In accidentele de circulatie, stabilirea mecanismului de puiducere al traumatismelor nazo-sinuzale elste mult mai. simplă atunci cind este vorba de un pietion (lovire-proieotare și lovine-proiectare-callchre), fiind mult mai complexă cind traumatizatul a fost in vehicul și se cere in mod expres a se stabili pozitia din vehicul a aicestuia in timpul accidentului. Gravitatea leziunilor de acest fel este in funcție de forta cu cane este propullyată victima in urma frinării bruște, ca și de proeminentele pe. care le poate intî́lni în timpul lovirii. Atunci cind donṭa traumatizantă Peste mave si zabireia se face de o sarie de cornuri romtondente dim masina sau de capota metalică, leziunile nazo-sinuzale se asociază cu cele oramiocerebrale. Activnea trianmatismului cu fonte deosebite in accidentele de circulație duce la nerespectarea legilor clasice ale fracturilor spian-hno- și neuro-craniului, realizind în unele cazuri adevărate zdrobiri ale țesuturilor masivului facial.
- Anatomia patologică precizează că scheletul osteoceartilaginos al pirtamidei nazale poate fi trawnatizat direct sau indirect. Fracturarea indirectă are loc in cazul traumatismelor exercitate asupra restului masivului facial (as maxilar, fnontal etc.), datorită liniei de fractura care iradiază după punctele de slabă rezistență ale masivului facial, putiond afecta oascle proprii, tie in tremea lor superioară, fie in cea inferioară. Leziunile părților moi și ale celor osteocartilaginoase variază în funcție de intensitatea, punctul de aplicare și directia traumatismului.

Intre leziunile ușare mai frecrent intilnitesint excoriaṭiile, echimozele, epistaxisul, tumfefacțile, crepitatiiile osoase, iar in unele cazuri mai rare hematomul difuz, emfizemul obrazului, fractura lamei cirruite a etmoidului și anosmia. Alteori se produc fracturi subperiostale ale oaselor proprii, longitudinale sau tranṣversale, fänă deplasare, izolate sau combinate cu leziuni ale cartilajului patrulater, localizate mai ales la partea infero-anterioară care este mai fragilă, si manifestate clinic prin hematomul în bisac, întîlnit mai ales la copiii mici. In leziunile de intensitate medie, agentul vulnerant se aplică fie pe pantea osoasă a piramidei nazale, fie pe cea cartilaginoasă, fie pe ambele pannti, din față, de sus in jos sau lateral.

Leziunile de gravitate medie (fig. 29, 30, 31), in care agentul vuinerant acționează din față, pot fi disjuncţii ale oaselor nazale farră deplasare, fracturi unilaterale fără deplasare, destul de vare (descrise de Jean Louis Petit), fracturi bilaterale fără deplasare sau cu o uşoară deplasare laterală, runeori și cu infundarea fragmentului inferior sub cel superior, care este reținut de unirea sa cu fromtalul. La copil sint posibile și alte două varietăti de leziuni cum ar fi infundarea pinamidei nazale intrie apofizele maxilare și fractura in carte deschisă (fig. 32), cind oasele nazale se destind ca o carte pe apofizele maxilare insotindu-se


Fig. 29 Schema oaselor si
Fig. 29 Schema oaseior și septului nazal pe plan osos


Fig. 30 Disjunctia oaselor zaile fără fractură
totodată cu fracturi multiple ale septului', leziuni care au fost descrise de Duchange si Hamilton Dipertia latanala a agentului traumatizant pe oasele nazale poate produce fractura unillatenala sau bilaterală a acestora (fig. 33), uneori fără ideplasare, iar alteori luxarea lor laterala cu fractura lamei perpendiculare a etmoidului. Aplicarea agentului traumatizant de sus in jos pe piramida nazală afectează portiunea inferioară a oa-- selor proprii nazale, datorită atît proeminentei


Fig. 31 infundarea oaor nazale intre apo
fizele maxilare. frontale cit Și faptului ca aceasta este portiunea cea mai fnagilă. Alteori sint afectate apofizele maxilare, iar noneori inacliază spre osul plan şi unguis. Aplicanea fortei traumatizante pe porticunea cartilaginoasă produce luxatiti și fracturi cu deplasări ale septului cartilaginos, ca in fractura verticală tip Chevalet (fig. 34), cind agentul traumatizant se aplică lateral. Alteori are loc fie o fractură verticala lăra deviere laterală, fie disjunctía condrovomeriană (fig. 35), care detemină incălecarea cartillajului pătrat, peste marginea rezistentà rà vomerului (Jarjavay). Mai existà şi fracturi duble avind traiecte paralele cu articulația condrovomeriană, condroetmoidală, precum și luxaţii asociate cu fracturi ale vomerului. Cînd tnaumatismele sînt de intensitate mijlocie interesează intreaga piramidă nazală, realizînd diferite "combinatłii, cu


Fig. 32. Fracturǎ în carte deschisă.


Fig. 33 Fracturile laterale ale oaselor nazale (sageata arata sensul şocului).

In cazul fracturii mediosagitale lovituna se aplică pe bărbie, bolnavul fiind cu gura închisă, si interesează planşeul nazal, prin idespicătura maxilarului pe linia mediană. Alte varietăţi de fracturi verticale au fost descrise de Bassereau, Walter și Huet.

Uneori zdrobirile masivului facial caracteristice accidentelor de circulatie imbraca forma unor fracturi combinate, cu diverse traiecte asociate, verticale și orizontale.

In accidentele grave, se constată că masivul facial este expus traumatismellor cu direcția orizontitală care atacă stîlpii fiziologici cu un unghi de aproape $90^{\circ}$ denumit unghiul de lovitură optimă pentru fractura stîlpilior de rezistență.

Aprecierile de ansamblu asupra etiopatogeniei traumatismelor nazosinuzale au fost fäcute ou scopul de a intelege mai bine mecanismele de producere a acestior traumatisme.
interesarea predominantă a acelei porţiuni a nasului pe care au actionat mai intens.

In cazul tramatismelor violente (fig. 36), cind fortta se aplică deaf suma zonei de pegistent, a aroului alrendar si a boltip nalatine resner tiv pe partea inferioară a pinamidei nazale sau pe manginea alveolara, sub narine se produce o fractură orizontala inferboara top Guerin, avind umătonum traiect : orificiile nazale, fosa camină, tubenozitatea maxilarulu forma infariona apofizei pterigoide. Ca urmare, portimea bucală a osului maxilar este desprinsă de masivul facial. Cînıd punctul de plecare al violentei agentului traumatizanit este apilicat pe marginea inferioarà a oaselor nazale se produce, pe lingă fractura acestora si a apofizei frontale of maxilarului, fractura planșeului orbitei, a fisurii sfenomaxilare, a peretelui anterior al sinusului maxilar a procesului zigomatic al maxilanulu, a peretelui hi posterion si a apofizei pterigorde, fapt ce caracterizează fractura orizontala mijlocie (Le Fort I) cu despinfapt ande craniofacială joasă. Ca umare derea osului maxilar, mumita-si disjunct, $\mathrm{m}_{\mathrm{i}}$ craniofaciah joasa. Ca unare a proiectarilor sau caderilor pe oasele nazale in regunea interonbitara nazale trece de la acestea la apofiza frontală a maxilamului, la orbită, fisura


Fig. 36 Traiecte de fractură: ale masivului facial, interesind piramida nazală şi sinusurile paranazale (vedere din față):

- disjunctie cranio-factala snaltà; - disjunctie cranio-faciala a joasã ; - fractură tip Guepin sfeno-maxilară, apofiza frontală a osului zigomatic și uneori prin ancaida zigomatică şi vomer desfăcinnd oasele masivului facial lde craniu, adicaz o fractura orizontală superioară (Le Fort. II) sau disjuncție cranio-facială înaltă

Rareori se pot intinni și fracturi verticale printr-un mecanism indirect, si anume in loviturile aplicate de jos in sus pe bănbie, cônd ancalda dentară inferioară protectată puteraic în osul maxirioara provectata pubternic an osul maxilar îl lărgeste si- 1 despica, sau aiteorl printr-un mecanism direct cind agentul traumatizant ise aplică median sau lateral pe maxilar. Fracturile verticale ale maxillarului pot fi mediosagitale (disjuncfii intermaxilare) sau laterosagitale, ultimele fiind mai frecvente decit. primele.

## A TPAUMATISMELE NAZO-SEPTALE

In tramaitismele nazo-septale leziunile prezintă un mare polimorfism firind dependente de forma, duritatea si directia in care îspi exercită actiunea agentul traumatizant. Socul acestuia se poate exercita in diferite sensuri (anteno-posterior, vertical și transversal), iar puterea sa de lovire este in functis de pozitia accidentatumui. Agentul vulnerant poate să actioneze asupra etajului osos al piramidei nazale, asupra celui cantilaginos sau a ambelon. Dacă leziunile interesează tegumentele piramide nazale putem observa con'tuzii, echimoze, plagi deschise. La nivelul scheletului se intilnesc fisuri osoase si fracturi osoase fărã deplasare, cu infimdiare sau dislonare, cominutive sau explozive), inchise sau deschise spre exterior sau spre fosele nazale. Scheletul cartilaginos poate prezenta fracturi ale cartilajului septal (cu infundare, fără înfundare, incălecare, deplasare), luxaţia cartilajuai septal și hematomul cartilajuliui septal Leziunile amintite, situate la diversele părți componente ale nasului, pot să existe singune sau asociate între ele.

Traumatismele nazo-septale pot fi clasificate după localizare (leziuni simple si asociate) ; după caracterul leziunilor determinat de violența traumatismului, forma și duritatea agentului milnerant, direcția socului si nivelul la care se exercită traumatismul ; dupǎ timpul scurs de la traumatism și pînă la prezentarea la medic (recente și tardive). Simptomatologia acestor traumatisme este extrem de variată. Chiar fn formele usoare, thaưnatismele nazo-septale detemină o neacție bulbo-trigeminală cu stare comotională, paloarea fettei si lipotimie. Cazurile grave se pot insoti de comotie cerebrală cu pierderea completă a cunoștintei, pupile dilatate, respirație superficială și lentă, puls neregulat și incetinit. Dacă nu se conectează respiraţia şi circiulatia, rănitul poate evolua in astfel de cazuri sprie insuficientă cardio-respinatorie și anoxie ireversibilă.

Semnele clinice diferă după gravitatéa leziunilor, prezența sau absența fracturii, caracterizindu-se prin: durere, epistaxis, echimoze, excoriații, plăgi, tumefiere, emfizem subicutanat, deplasarea sau deformarea pira-
midei nazale, obstrucție nazală, rinolalie inchisă și hematoame cu diverse localizăxi, cel septal fiind mai frecvent in prina copilărie. Uneori se initîlnesc si echimoze subconjunctivale. La palpare apare durerea, mobilitatea firagmentelor fracturate, tumefienea elastică a regiunii, crepitatii osoase şi aeriene. Apariția emfizemului este intîlnită mai ales in fract turile :etmoido-orbitare, mai intâi la rădăcina nasului, apoi la pleoape, după care se poate 'extinde la față și gît. In fracturile deschise ale piramidei nazale, se face explonarea cu stiletul pentru a preciza existenta fragmentelor osoase din plagă. Pinoscopia anterioară scoate în evidență prezenta cheagrurilor de singe in fosele nazale, iar după indeparitarea lor apare septul nazai deplasat, infundat sau ingrosat uni- sau billateral datorita unui hematom seiptal. La obstructia foselor nazale contribuie ssi cornetele nazale prin turgescentă sau leziunile lor acoperite de cruste. Attunci cî̀nd există şi o fractură à bazei craniului care intereseaza lama ciuruită, se constată cà din fosele nazale se sourge lichid cefalorahidian. Leziunile parrtilor moi si dure ale piramidei nazale neếngrijite corespunicicatrice retractile deformate sau hipertrofice, cu modificări ale reliefurilor osoase produse prin fraoturile oaselor nazale vicios consolidate.

Diagnosticul tnaumatismelor nazo-septale necesită coroboranea datelor anamnestice a metodele de examinare obiectivă ca inspeotia, palparea, exploranea cu stiletul, rinoscopia anterioară și examenul radiologic, care va face obiectul principal al diagnoistioului. Atunci cinpd tegumentele nasului sint tumefiate, explorarea scheletului acestuia este foarte dificilă, fapt care impune efectuarea tadiografłei nasului din profil și uneori din fatã. Pe cînd profilul simplu nu decelează deplasările fraģ mentelor in fracturile piramidei nazale si produce dificultāti in a stabili de cane parte este fractura, incidenṭa semiaxială a masivului facial completează aceste date. Totuși, in această incidență, oasele proprii nazale pot fi mascate in parte de proiectia celulelor etmoidale, a peretelui sinuzal intern și a peretelui osos orbitar. Pe de altă parte, fasciculul de radiatii folosit pentru incidenta semiaxiala a masivului facial are o penetrabilitate puternică putînd să șteargă imaginea unor fragmente. osoase mici ale oaselor proprii nazalle fracturate, ingreuind diagnosticul. Incidenta ou waloare diagnostică mai mare, care completează cel mai bine examenul radiologic de profil al oaselor proprii nazalle, este incidența axială cu film ocluzal. Totuși, în cazurile de fracturi cu înfundare a oaselor proprii nazale ce nu depăsese linia frunte-incisivi anteriori, incidentata axială ou film ocluzal mu este indicată deoarece oasele proprii mazale nu apar pe film. Acest fapt impune studierea radiografiei de profil de cătne meedicul radiologg, care trebuie să constate în ce măsură incidenta axială ar putea fi eficientă si să se mulłumească eventual numai cu incoidenta semiaxială. La coopii și adolescenti, fracturile se produc uneori la nivelul piramidei cartilaginoase a nasului și deși semnele clinice pot pleda pentru fuactură, examenul radiologic mu o poate pune in evidentăa, fiind ineficient.

Ca urmare a formelor grave de traumatisme acutè nazo-septale intilnim rareori unele complicații imediate ca socul traumatic, comotia
cerebrală, hemoragia, pneumatocelul și rinoreea. Alteori, pot apǎrea complicații secundare ca osteomielita maxilarului și excepțional a sinusului frontal, supuratiii tale obrazului, fosei infratemporale, sinusurilor fetei, orbitei și meningo-cerelbrale), precum și complicații tardive (funcționale si estetice), cauzate de consolidanea vicioasá posttrraumatică a piramidei nazale, septului și tegumentelor nazo-faciale. Chiar si prelungirea tamponamentului nazal, starea de debilitate a bolizavuilui, infectiolile preexistente sau intercurente pot determina complicații cu diferite grade de gravitate
a) locale (hematomul septului, abcesul septului, pericondrita, condrita, necroza cartilajului patirulater, perforația septală etc.);
b) Ide vecinătate fotite medii congestive și supurate, otomastoidite acute, manifestări onbito-oculare diferite, sinuzite, erizipelui fetei, nevralgii faciale și excepțional de rar complicații meningo-encefalice);
c) da distanță (afecțiuni ale tubului digestiv, căilor respiratorii și pláaminilor):

Pornind de la prejudicile fizice si psihice ce pot lása unme adînci in viata accidentatilor și ajungind la cele de ordin juridic și economic, cu influentă asupra colectivitatiti, apreciem importanta ouvenita a profilaxiei tranmatismelor nazo-septale, care trebuie incepută chiar de la nastere. Profilaxia acestora cuprinde un complex de massuri de ordin tehnic, meldicai, juridic, administrativ și educativ cetătenesc, cointeressind cit mai multi factori din diverse domenii de activitate, ou scopul de a reduce mumarrul lor.

Tratamentul de urgentă al formelor grave de traumatisme acute nazoseptale trebuie să vizeze mai intii combaterea tulburarilor vitale ca: scocul, hemoragia, asfixia și apoi consecintele marfo-estetice sii functiohale, toate depinzind la rindui lor de aplicarea la timp a primului ajutor medical, efectuind redresarea ssi contentia in primele ore de la accident. In umele cazuri mai usoare, tioumatismele nazo-septale sint hasate pe planul al doilea. Alteori, traumatisme nazo-septale ussare se minotesc cu leziuni cranio-cerebrale sau cu alte traumatisme sinuzale si maxilofaciale, vindecîndu-se fără consecinṭe pentru arhitectonica nazo-facială.

Tehnicile de tratamenit trebuie adaptate de la caz la caz in raport cu forma leziunilor, urmărind nu anumai simpla ciaatrizare a plăgilor si consolidarea fracturilor, ci si o nestabilire inttegnala morfologică și funcțională. In acest scop, trebuie conservate toate tesuturile pentru refacerea aspectului normal al figurii, fiind contraindicate excizile de părti noi, eschilectomile langi sil suturile fortate. Sutura primarǎ a plăgilor nazo-faciale este posibilă si la.. 24 . ore de la rănire, iar sub proteotia de antibiotice chiar după 36 ore. Spre a obține o sutură cît mai esteticăa, firele de sutură se trec cît mai aproape de margimile plăgii și cit mai dese, urmărindu-se a avea o afrontare cit mai bună. Se știe că stareà sub tensiune a suturilor este urmată de o cicatrice hipertrofică, cu tendinnță la cheloid. In plăgile cu zdrobiri tisulane mani este indicată sutura de poziţie, care este o sutură partială incompleta, ce urmăreşte să apropie țesuturile de poziția lor normală, pentru a asigura o cicatrizane dirijată. Fragmentele cutaneo-mucoase care păstrează un
pedicul cît de mic trebuie controlate chiar dacă la prima vedere apar compromise și se f̂ncearcá conservarea lor, mai alés cind este vorba de fizionomia particulara a nasului. Alterori; fragmente complet detașate interesind vairful sau aripa nasului pot fi adevarate autotransplante. Fragmentele replantate își păstreaza colorația cianotică in primele zile, după cane își recapătă aspectul vital. Alteori, apar unele zone nearatice care se elimma treptat sau se fonmează unele cruste negricioase, care se desprinl in cîteva.zile, după care plaga rămine cicatrizată. Cinc sutura primară întîrzie peste 24 ore cu plăgile ramase deschise, se aplică sutura intirziată cu firele separalte și așezate mai rar, spre a favoriza drenajud spontan.

La copii există multe dificulăti de tratament in leziunile părtilor moi nazo-faciale, neputindu-se aplica metodele folosite la adut. Tratamentul acestora umanaste evitarea cicatricelon remactile sau cheloide care pot impiedica dezvoltarea suportului osios ou optiri în dezvoltare asimetrii, deformatii si constrictii de mexilare.

Reducerea simobilizarea de urgența a fracturilor oaselor nazale sint necesare deoarece acestea au tendința să se fixeze repede, rezultind deformaţii şi devieri nazale ale piramidei și sepitiului care sînt greu de corectat. I 最 cazurile prezentate tardiv avind tegumentele tumefiate, se va face in primul rind redresarea și contentia endonazală, cea externă fiind efectuată numai după revenirea părților moi la normal. Avînd in fată un mumar mare de dispozitive propuse pentru mentinerea reductiei, practicianul renuntă la folosirea lon, utilizincl tamponamentul foselor nazale, imbibat̂in oleu gomenolat sau pastă antibiotică și completat cú o gutieră modelantă externă din tablă moale. Această conceptie simplistă a tratamentului dă rezultate satisfacătoare, cu exceptia unei mici tendințe la deplasări secundare. Pentru a usura respirația nazală în timpul tamponarii adaugăm două tuburi de cauciuc, pe cave le așezän in lungud peretelui inferion al foselor nazale. Atunci cind mucoasa septala este distrusta, descoperind pe ajocuri cartilajul septal, se asaza la loc și este mentinuta prin tamponament etajat, sub ponotectia antibioticelor. In functje de localizarea și intinderea firacturif se fixează atela cu cel puthin trei benzi de leucoplast; una verticală și două laterale, iar atunci cînd este interesată și regiunea firontală, cu cel puțim cinci benzi, din care una yerticala si platnu laterale. Pentru a ridica virful nasului, aceste atele trebuie prevăzute la marginea inferioară, pe linia mediană, cu un apendice sub forma unei plăcuțe indoite în unghi drept și orientată spre buza superioară, sub virful nasului.

In cazul fracturilor cu deplasare ale copillor, redresarea se efectuează manual sau instrumental, iar contenția prin tamponament endonazal sii imobilizare extennă cu benzi de deucoplasit. Aicestea se aplică pe rulourí de tifon latero-nazale sau pe gutieră de tablă subtire flexibilă.

Atunci cînd fractura nazală interesează și maxilarul, se pot folosi ca dispozitive curente pentru imobilizarea de urgență : bandajul mentocefalic, fnonda menitonieră elastică şi zăbala, in funcție de forma anato-mo-clinică a fracturilor. Dacă fracturile nazale si maxilare se asociază cu dislocări vestibulare sau palatimale, se pot face imobilizări provizorii, fie prin ligaturi interdeatare monomaxilare cu sîmă subțive; fie prin
atele metalice vestibulare adaplate fiecărui caz după ce s-a făcut neiducerea manuală a fragmentelor.

Consolidarela facturilor oaselor nazale se face wunind aceleași etape ca in orice altă regiume a compului, trecind prin fazele de calus fibroproteic (în primele 5 zile), calus fibnos provizoriu (pina la $15-16$ zile), calus osos primitiv (pină la 30 de zile) și calus oisas definitiv (de la 30 45 zile). Timpul de consolidane este foante variabil, finnd in functie de virsta bolnavului, intinderea leziunilor si repoziţia corectă a oaselor. Desi in majoritatea cazurilor calusul se nesoarbe, există unele cazuri cind persistă sau se hipentrofiază fominid astfel o exostoză desfigumantă.

Dacă fratamentul nu este făout la timp, se va aştepta vindecarea plăgilor si consolidarea fracturilor, pentri a se aplica chirurgia corectoare și reparatoare in vedenea remedierii sechelelor functionale si estetice ale partillor moi sit ale scheletului ostebcartilaginos nazo-septal.

## B. TRAUMATISMELE SINUSURILOR

Prin poziția lor, sinusurile paranazale (mai ales cele posterioare) sint mai putin expuse traumatismelor decit piramida nazala. La adulti traumatismele sinusurilor se observa mai frecvent la sexul masculin.

Intre cauzele mai freovent intîlnite in etiologia acestor traunatisme sint accidentele de cinculație, accidentele sportive si accidentele de munncă. In timp de război se adaugă schijele si mai rar gloanṭele saut rănirile prin armele albe. Destul de nar, se poit intîlni și tramatisme postoperatoni ale stnusului maxilar după extragerea molarilor superiori sau diupă extirparea chisturilor panaidentare.

Leziunile anatomopatologice ale simusurilor pot interesa tegnmentele, peretii osoṣi fisuri inchise si deschise. simple san cominutive, cu sau fără infundare, asociate cu lezimin ale bazei craniului, lamei criblate, onbitei, meningelui etc.).

Traumatismele sinusului frontal sint produse prin aplicarea agentuIui vulnerant fie pe rădăcina nasului, fie pe peretele anterior ad acestuia. Aceste traunnatisme sé canacterizează prin aceea că sint extrem de polimorfe ca aspect, interesează cel mai adesea un sinus frontal si mai rar ambele. Raneori fractura sinusului frontal este fie iradiata de la bolta craniului, fie se intinde spre etmoid. In sacul mucos al sinusului care se rupe odată cu osul se poate găsi singe, buicăți de mucoasă dilacerată, eschile si corpi străini. Rareori, fractura penetelui posterior se poate Insoti de hernierea creienului in cavitatea sinuzală. Aceste fracturi ca si cele ale lamei criblate permit scurgerea, prin meningele rupt, a hichidului cefallo-rahidian, care se prelinge prin fosele nazale. Scurgewea de lichid cefalo-rahidisu poate fi precoce sau tardivă fiind cel mai. adesea minimă. Iradierea fractimilor de baza a craniului spre sinusul frontal se caracterizeaza prin prezenta emfizemului subicutanat si orepitații caracteristice, la palpane. Existența unui interval liber ne índreaptă atentia spre un hematom extradural. Pe lingă starea generală allterată a bolnavului, şoul său tramoatic, durerea constantă, tuméfactie frontală,
echimoze, crepitaţii osoase, înfundare, pneumatocel, epistaxis etc. întîlnim si sindnomul neuropsihic care insoțste toate formele clinice ale traumatismelor oranio-cerebrale inchise si deschise, de la comotia cerebrvală și pînă la coună, mai mult sau mai putịn profundă.

Radiognafia de față în incidența fraunte-nas, ca și cea de profin, ne ajută.să descoperim fracturile peretelui profund al sinusului frontal, precum și fracturile ivadiate la baza craniului, orbită si colotă. Uneori se poate intilini un semn indivect caracterizat radiologic printr-o banda huminoasă la nivelud pleopei superioare, care corespunde emfizemului orbitei, cauzat de partrunderea aerului in orbita din sinus, in coniditile unei presimin cressoute, favorizate de tuse, strănut și suflatul nasului.

Traumatismele sinusului maxilar pot fi umarea unei intervenții stomatologice (chist paradentar, extracție dentană), umate de o fistula alveolo-sinuzală ori gingivo-sinuzală. Sinusul maxilar mai poate fi afectat in raminile prin pnoiectille, arme albe și corpi străini metalici pă-
 sale si verticale ale masivului facial produse prin accidente de circulatie, sporturi, accidente de muncă, pot fi interesate ambele sinusuri maxilare.

Simptomatologia traumatismelor sinusurilor maxilare este diferită. De exemplu, in fistulele alveolo- și gingivo-sinuzale se constata cat atunci cind bolnavul îsi sutia nasul iese aerul prin gură, iar conid face gargară se scurge lichidul prin nas. Totodată rinoscopia anterioară evidențiază - rinoree purulenta si fetidă unilaterală, iar explorarea fistulei cu stiletul confimă prezenṭa acesteia. In alte trawnatisme ale sinusudui maxilar se intîlmesc plăgi tegumentare, echimoze palatine, emfizem subocutanat, iar mai tirziu hematoane supurate endosinuzale si procese de osteită. Fracturne orbito-sinuziene (fig. 37, 38) pot, fi datorite unui tiraumatism oculo-palpebral violent, sau, mai frecvent, asociate unui traumatism al regiuni malare. In primul az ne atrage atentia prezenta a trei semne clinice : epistaxisul unilaterat, semn al uni hemosinus, diplo-


Fig. 37. Disjunctie cranio-facialá mijlocie de tipul Le Fort I, complicată cu uṣoară înfundare a unghiului orbitar infero-intern.


Fig. 38 Fractură anterioară de arcadă zigomatică stingă cu două linii, orbı-to-sinuzala sil ade apoliza frontala a podelei orbitare si secundar cu dipodelei orbitare si secundar cu di-
pia în sens vertical apărută atunci cind vederea redevine posibilă şà care nu regresează, precum si enoftalmie apărută in urma mei sourte perioade de exoftalimie. Se mai pot observia inconstant tulburari senzitive in teritoriul nervului suborbitar, precum si emfizemul suborbitar. sau palpebral. Atunci cind fractura orbito-sinuzală este asociată unui traumatism al regiunii malare, epistaxisul si diplopia sint semme banale. Apariția diplopiei după o sountă perioadă de vedere reechilibrată, în prezența unei enoftalmii, sint semne majore de înfundare a planşeulur orbitei. Cand este interesat prin fractunare pereltele onbito-sinuzal, se poate pnoduce o breșă osoasǎ la nivelul planșeukui orbitar, cu hemienea intrasinuziană a conținutului owbitar (grăisime, muschi, citeodată globul. finsuși). Sediul acestei fracturi se găsește de regulà în jumătatea internă a planseului onbitei, in interiorul canalului subonbitar, oare poate fi deplasat in masă, sanu din contră, trece pesta traiectul de fractură. Nivuşchii drept inferior și micul oblic, care sînt, așezați pe planseu, sînt mai. mult sai mai putin afectati iar leziunile lor ca si acelea ale insertailor vor fi responsabile de diplopie. Fraginentele planseulu disiocat, ca si elementele oare formează hernia se fixează rapild în fibroza perifracturară, fapt ce impune intervenția precoce, pentru a preveni fixarea fibroasă in pozitie vicioasă. Traumatismele localizate izolat la peretii sinusurilon maxilare sint destul de rare sil se caracterizenză fie printr-un traiect simplu de fractură, fie prin multiple traiecte fracturate si cu semme clinice maxime: echimoze importante, deformați ale reliefulu maxilo-malar si emfizem subcutanat. Interesarea ambelor sinusuri maxilare in disjunctiile cranio-faciale se însoteste de defommatia feței sil tulburări de ocluzie, iar alteori de miscarea in bloc a etajului mijlociur. al feţe impreuna ou nasul. Tuburarile de ocluzie se pot prezenta fie sub forma inocluziei frontale cu distanţă mare intre incisivi, maxilarul find deplasat in sens vertical și baseulat de sus in jos si dinainte inapoi, fie ca o retrognatie prin infundarea intregului masiv facial in traumatismele foante puternice şi, în sfirsit, deplasări laterale vestabulare sil palatinale, intilnite de obicei in fracturile verticale sau oblice.

Simptomatologia bolnavului, impreună cu examenul radiologic, în inclidenta bărbie-nas, ne ajută a preciza sediul și iradierea fraoturii. Semnele radiologice indirecte sint legate de tulburarea pnemmatizării cavităților anexe ale nasului din oauza hemoragilor posttraumatice sau a trulburărilor reziduale care oferă inaginea unei opacifieri neomogene san a unor umbre suprapuse compacte la nivelul sinusurilor maxilare.

Traumatismele sinusurilor etmoidale si sfenoidade mu au o simptomatologie clinică proprie. Acestea apar mai rar ca izolate in timp de pace, find umnarea unor răniri prin proiectile. De obicei, ele însoțesc fraoturile bazei craniului și aile masivului facial.

Evoluția traumatismelor cavitătilor paranazale estë diferită. De exemplu, pe cind fracturile inchise, interesind peretele anterior al sinusului frontal fără hematom intrasinuzal, au un prognostic bun, fracturile deschise interesind peretele posterior al sinusului, iradiate la baza craniului şi insoţite de leziuni ale durei mater sau cu hematom intrasinuzal au prognostic grav, datorită complicaţiilor endocraniene. Cât pri-
vește fracturile sinusului maxilar consecutive intervențiilor stomatologice dentane, acestea pot evolua spre o sinuzită cronică maxilarǎ de origine dentară fistulizată. Fracturile sinusurilor maxilare prin proiectile sau asociate traumatismelor masivului facial au, în general, o evoluție bună dacă nu apar leziuni osteitice.

Complicatiile traumatismelor sinusului fnontal ou fractura peretelui profund și ruptura meningelui sint : sinuzita frontală supurată cu osteita peretilor fracturati, complioatii orbitare, tromboiflebita sinusului longitudinal sau cavernos şi meningo-encefalita septică. In fracturile sinusurilor maxilare pot aparea sinuzite supurate, fistule alveolane sau gingivale, ostemielita maxilamului și complicaţii orbitare

Tratamentul este destul de variat, in functie de garvitatea tramatismelor cavităților paranazale și a leziunilor a'sociate. Attunci cind fracturile sînt inlchise, fără deplasarea pereților osoși, se apica tratament conservator. In fracturile desichise cu infundare se intervine chinurgical, utilizind tehnica de la cura radicală a sinuzitelor; completată după necesități cu incizii și exereze suplimentare pentru refacerea pereților moi și ososi distnuşi prin plăgi. Cinld este interesat simusul frontal tehnica operatorle trebule sa tina seama de unele principil privind onsemarea esteticii aceistei regiuni, transfomarea fracturii introo fractură inchisă, extirparea sacului mucos, nefacerea durei concomitent ou obturarea breșei osoase canalului frontomazal sau cu unele fisuri ale etmoidutui. precunn și evacuarea după toate regulile tehnice neuro-chirurgicale a colectiilor hemoragice, a hematoamelor extra- și subdurale, a hidropsului subdural saul aerian sii a pneumatoceluhui. In cazul scurgerii hichidului eefalo-rahidjan, conduita terapeutică este in majoritatea cazurilor de expectativă sub protecția de antibiotice, administrarea de soluți hipertonice pe cale generală și rahicenteze repetate, așteptîndu-se alcătuirea unui bloc cicatricial cortioomeningeal. Alteori, scurgerea lichidului cefalo-rahidian constituie o indicatie openatorie de ungență, atunci cind ne găsim in faţa mei fracturi deschise ou leziuni intinse meningeale. In această siturație este necesara interventia de inchidere a breşei meningee, utilizinnd ca grefă lamboul de fascia lata, aponevroza epicraniană saut pe cea temporală. Atunci cind fractura pereţilor profunzi ai sinusurilor firontale se asbciază cu o meningită septică, se impune izolarea focarului de fractură de cavitatea nazală. In acest scop se trepanează sinusul frontal, se suturează dura, se asigură drenajul la exterior, iar orificiul sinuzall al canalului nazo-frontal se înfundă cu mucoasa decolatã sau cu un fragment de os

Interventia precoce este indicată și in cazul fracturilor onbito-sinuzale, printr-o cale de abordare sinuziană, curățind sinusul maxilat de cheagurile sale, contradeschidere nazală de drenaj, împingerea înapoi a continutului orbitar și asigurarea contenției, prin meșajul strins al sinusului.

Ingrijinile postoperatorii, privind alimentatia si tratamentul traumatizatilor nazo-sinuzali, necesită o atentie deosebită; mai alles la rănitii gnavi cu dezordini biologice pronuntate si stare prelungită de şoc.

## CAPITOLUL V

## A. GORPII STRAINI AI FOSELOR NAZALE ȘI RINOLITIAZA

Corpii străini ai foselor nazale pătrund de obicei pe cale anterioară (narinară), localizîndu-se la nivelul meatului inferior. Frecvența lor este mai crescută la vîrsita de $3-5$ ani, ca urmare a spiritului de curiozitate al copiilor. Nai nar sinnt intinlmiți și la adulți și sînt in majoritatea cazurilor unilaterali. Prezența lor bilaterală este foante rară, putînd pătrunde fie pe callea choanelor, fie pe cale externă. Ajungerea acestona prin orificile ohoanale ane loc in timpul unui efont de tuse sau vomă. intre compii straăini ai foselor nażale pătrunș̦i pe cale anterioară se pot întîlni mărgele, pietricele, boabe de mazăre, fasole san porumb, simburị de cireșe saul de vişine, capete de creion, bucatele de hirtie, nasturi, diverse obiecte metalice etc. Prin choane aiung diverse medicamente sub formă de tablete, precum și unele particule alimentare. Alteori, se intîlnesc bucăți de vată sau de tifon, uitate de către bolnav sau de către medic in fosa nazală. In literatura de specialitate s-a mai descris prezența unor proiectile, insecte, paraziți anmeali și dinți ectopici, in fosele nazale. Pe cînd corpii străini introduși pe calle anterioară se localizează în meatul inferior, cei care pătrund pe cale posterioara au'sediul de predilecție in etajuil mijlocin. Frecvența acestora din urmă este mai crescută la pacienții care prezintă perforatii conseative unei gome luetice sau paralizii ale vălului palatin

In tratatele de specialitate corpii straini ai foselor nazale sint clasificați astfel: animați (insecte) și inenți (anorganici și organici). Cei organici de origine vegetală iṣi pot mari volumul in prezenṭa mediului umed din fosele nazale.

Simptomatologia este diferită, fiind in naport cu corpul străin pătruns în fosele nazale si cu leziunile produse de acesta. Bolnavul acuză strănut repetat, hidroree, rinoree mucopurulentă si sanguinolentă, obstrucţie nazală, cefialee, cacosmie subiectivă, cacosmie obiectivă și hiposmie, de obicei unilateral.

Rinoscopia anterioară scoate in evidentă o inflamatie a mucoasei nazale, cu caracter supurativ, eroziuni, ulcerații, granulatii și uneori degenerarri podipoide, care pot acoperi conpul strä̀n și prodiuc dificultăti diagnostice. In general, corpii străini organici, care sub influența umidităţii sẻ alterează și se măresc în volum, produc supărări mai mari decit cei amoryganici.

Diagnosticul va fi confirmat prin anamneză, simptotnatologia bolnavului, rinoscopie anterioară, explorarea cu stiletul sau cu portcotonùl şi examenul nadiografic biplan, util în"localizarea corpilor străini radioopaci.

Prognosticul corpilor străini nazali este ini legătură cul formarea unor sinechii septoturbinale ca urmare a ulcerațiilor mucoasei, erizipel, flegmoane ale fettei si complicatii sinuzale. Rareori prezenta unui corp strain in fosele nazale poate realiza formarea unui rinolit prin depunerea în jurul lui a unor săruri de calciu, a oxidului de fier, precum sii a fosfatului și carbonatului de magneziu.

Tratamentul se face după o anestezie vasoconstrictoare a foselor nazale și se execută cu pense, cinrlige sau chiurete pentru compii străini nazali. La copii, după suflatul nasului, aspirația secrețiilor, descongestionarea mucoasei și punerela in evidență a conpului străin, se va face extracția acestuia cu ajutorul unui stilet butonat care este curbat la cap și introdus pe deasupra abestuia, după care este tras de-a lungul planșeului, pină la extractia sa prin orificiul narinar. In cazurile cind extriacția nu se poate face pe cale anterioară, se procedează la Ampingerea corpului, străin in rinbofaringe. Pentru aceasta, se introduce la nivelul peretelui posterior al rinofaringelnii un apăsător de limbă, spre a evita
 voluaninoși ai foselor nazale, in special proiectile și spanuri metalice, care nu pot fi îndepăntati, pe calle anterioarà sau posterioară, se pot extrage și prin alte patoceldee operatorii folosite in chirurgia rinologică. Rinolitiaza sau lititiaza nazală este o afecțiune rară care constă din prezența unor cadiculi în fosele nazale.

Etiopatogenia scoate in evidenṭă prezența acestor calculi mai ales la adulți si in mod speciall la sexul feminin. Litiaza' nazală este mai des intîlnită la muncitorii oare lucrează în industria cimentului și cea textilă. La aceștia, curentul de aer inspirat depune praful de ciment saut scama de lină și bumbac în jumu compului străin, după care are loc precipitarea și depunerea substantelor minerale, provenite din secrețiile nazale și lacrimale. Intre compii străini, din care rezultă rinolititi sint: grăunte, simburi, particule alimentare, margele, pietricele, dinti ectopici etç. Se admite chiar că și rinolititi primitivi rezultaţi din inflamațile cronice au ca nucleu o crustă, un cheag sau alți corpi străini de origine vegetală care se resorb. In mod obişnuit, rinolitul este unic și unilateral, foarte rar bilateral. La suprafață este fie neted, fie neregulat, cu aspect dintat, conopidifonm, coraliform, de culoare alb-cenusie sau neagră, cu aspect pietros, uneori de consistenţă friabilă. Greutatea calculilor nazali este in medie de aproximativ 12 g , fiind descriṣi şi calculi giganţi care depăşesc 100 g , localizaţi fie în fosele nazale ș̣i adaptati dimenisiunii acestora, fie invadind sinusul maxilar.

Structuna rinolitului constă din aproximativ $20-30 \%$ materii onganice și $70-80 \%$ substante anonganice (carbonat și fosfat de calciu, carbonat și fosfat de magneziu, sărurị de fier, săruxi de aluminiu etcr.).

Simptomatologia litiazei nazale este dependentă de mărimea rinoditului, vechimea și localizarea sa. Bolnavij acuză obistrucție n'azală insoțită de secreție mucopurulentă, alteori fie pumulentă, fie sanguinilentă, de la o singurà fosă nazală. Prezenţa cefaleei frontale, a nevralgiilor de oftalmic și de maxilar, a cacosmiei subiective și, uneori, a manifestărilor àstmatiforme completează simptomatologia subiectivă a rinolitiazei.

Rinoscopia anterioară pune in evidență o scurgere nazală purultentă, sanguinolentă, unilaterală, cu obstrucția fosei nàzale respective si caacosmie obiectivă. După aplicarea unui tampon cu cocaină-adrenalină și fectuarea toaletei în fosa nazală respectivă, se poate observa o parte din suprafața rinolitului care prezintă o duritate caracteristică la palpa-- rea cu stiletuil. Alteori, rinolitul poate fi acoperit de o secreție cazeoasă care se inndepärtează cu greutate.

Diagnosticul rinolitiazei se stabilește pe baza simptomatologiei subiective și obiective a bolnavului, completată la nevoie cu radiografia biplană pentru a confima prezența si dimensiunile calculului nazal. in unele cazuri există și dificultăți diagnostice cu sechestrele huesului terțiar intr-un annumit stadiu de evolutive, insă acesta se insoteste de deformatii cicatriciale ale piramidei sii fosei nazale. Diagnosticul mai trebuie făcut si cu ozena (care este de obicei bilaterală, producintd atrofie si cruste caracteristice), cu sinuzita cronică supurată și cu tumorile màHignie ale fosei nazale, mai ales in cazurile in care prezenţa rinolitului se insoteste de granumetil minumaunt.

Evoluția litiazei nazale este de lungă durată, cu prognosticul benign, conditionat uneori de apariția unor complicații otice saul sinuzale.

Tratamentul vizează extragerea rinolitullui prin diferite procedee care diferă după mărimea, localizarea și gradul de fixare al. acestuia în fosa nazală. Rinoliții cu dimensiuni moderate, care nu sint fixatit de pereții fosei nazade, pot fi extrași pe căi naturale după o bună anestezie ou cocaină-adrenalină a fosei nazale folosind diferite instrumente pentru corpii străini (cirlige, chiurete, pense). Atunci cinnd rinolitul este fixat puternic, se poate sfărima cu diferite pense sáu cu un litotritor vezical, extrăgind bucată cu bucată, iar unele prelungiri posterioare pot fi indepărtate și prin rinofaninge, luind măsuri de precauție spre a evita căderea fragmentelor respective în căile respinatorii inferioare.

## B. CORPII STRAINI AI SINUSURLOR

Comparativ cu corpii străini ai foselor nazale, aceștia se observă foarte frar fiind datoriți unor diverse cauze (accidente, operații, rinoliți etc.).

Etiopatogenia acestona scoate in evidență : prezența proiectilelor pătrunse in sinusuri prin efractia pereților; compi sträini consecutivi operațiilor (fragmente de sonde, trocare, ace de puncție, extractoare de nervi denitari, fragmente de apexuri dentare, pătrunise in simusuri in momentul extracției, comprese și drenuri uitate in sinusuri etc:) ; dinți ectopici sau osteoame; corpi strằini de origine nazală și rinoliṭi care pot sǎ pătrundă şi în sinusud maxilar.

Tratamentul acestor corpi străini constă in extracția lor prin procedeele cumoscute din chirurgia sinuzală. In cazul proiectilelor recente, acestea pot fi extrase prin tunelul creat de rănirre, care poate fi lărgit și debridat, sau prin alte căi operatorii create in funcție de necesități.

## CAPETOLUH VE

## HEMORAGMLE NAZALE

Sînt cunoscute in practica medicală sub denumirea de epistaxis sau rinoragie, prezentînd fie o formă uşoară ( $90 \%$ ) cu o pierdere minimă de sînge și hemostază spontană, fie o formă medie sau gravă care necesită intervenția medicului. Deşi termenul de epistaxis (etimologic, scurgere picătură cu picătură) definește toate formele de hemoragie endonazală considerăm că pentru hemoragiile abundente este mult mai judicios termenul de rinoragie. Ca probleme de urgenṭă, epistaxisul impune medicului o conduită determinată in primul rind de abundenta și apoi de substratul cauzal al hemoragiei.

Etiopatogenia epistaxisului este în legătură ou unele cauze locale, generale tramatice, favorizante și nedeterminate.
a. Cauzele locale din hemoragiile nazale ajung la un procent aprofimativ de 950 . ca urnare a unor particularități de structură anatomical si conditii fiziopatologice ale nasuru. La aproximativ I cm de marginea narinei, în partea antero-inferioară a septului nazal se află cunoscuta pată vasculană Kisselbach. Aceasta este alcătuită din epicentrul format the unirea arterelor etmoidale (ramuri din carotida internă), cu arterele sfieno-palatină, palatină superioară și antera subcloazonului (provenită din artera facială), ramuri ale carotidei externe. Prin póziția sa, aceasta este zona vasculară de elecție a epistaxisului, expusă atît traumatismelor cit sii microtraumatismelor (gaze, pulberi, leziuni de grataj). Miciooasa nazallă este foarte hemoragică în intregime, datorită rețelei vasculare bogate a foselor nazale, ussurintei cu care se congestionează, precum si lacurilor venoase din țesutul vascular erectil al cornetelor nazale. Planseul fosei nazale este irigat de artera palatină superioana (ramura din antera maxilară intenă) , care pătrunde in fosele nazale prin canah patatin anterior ssi se, anastomozează cu ramurile nazo-palatine ale arterei sfeno-palatine: Cele două treimi posterioare - și inferioare ale septului nazal, precum și reginea meatelor ssi a cornetelor mijlocii și inferioare sint irigate de artera sfenopalatină care este o ramură a maxilarei interne, trunchi terminal al arterei carotide externe. - Hemoragiile produse in teritioriul arterei sfeno-palatine se datoresc aterosclerozei, hipertensiunii arteriale ssi fracturilor cu infundare a piramidei nazale. Datorită calibrului arterei sfeno-palatine și sediulni sãu posterior, greu accesibil examenului și mánevrelor de hemostază, aceste hemoragii sint abundente și greu de stăpînit. Mai trebuie mentionat și faptul că toate vasele care străbat mucoasa foselor mazale sint sărace in fibre contractile și nu sint înconjurate de un strat conjunctiv protector. Datorită acestui fapt, vasele sînut distruse cu uşurinț̣ă de variațiile de presiune internă, iar conditiile patologice locale și generale favorizează ruperea lor. Capilarele din zona petei vasculare Kisselbach (demumita Valsalva-Kisselbach) rămin cele mai exprese diferitelor traumatisme zgîrieturi cu unghia, inhalarea pulberilor si a substantelor volatile coro-
sive etc.). Tolate afecțiunile inflamatorii acute și cronice care intereseaza mucoasa nazo-sinuzală pot favoriza ulceratia petei vasculare, urmată uneori de un granulom sau de un polip singerind. Alteori, datonită tulburărilor de motricitate ale capilarelor, poate apărea un ulcer trofic perforant al septului nazal, care poate fi cauza unor rinioragii. Intre multele afectituni locale care pot produce hemoragii nazale abundente sint fibnomul nazo-faringian și tumorile nazo-sinuzale. Sîngerăni nazale mai mici și repetate pot produce tumorile maligne epiteliale sic conjunctive, perforațiile septului nazal, rinolitiaza, corpii străini ai foselor nazale, unele hirudinee și sporozoare. Mai var, hemoragia nazala poate surveni din capetele cornetelor mijlocii și inferioare sau din sinusuri.
$b$. Cauzele generale sînt și ele numeroase, epistaxisul find simptomul unei afeotinni generale a organismnlui sau semnalul unei boli infectioase. De exemplu, la oamenii in virstä cu hipertensime arterială intîlnim frecvent epistaxisul, ce constituie adesea un semnal de allarmă care atrage atenția asupra acestei afectivuni neglijate de către bolnav. Alteori hemoragia nazală constituie o supapă prin care se previne o hemoragie cerebrală (supapa de sigurantă a lui Woodruff). Producerea rinoragiei
 mai are lö si in cazunile cu anterioscleroză. Epistaxisul mai poatte apărea in bolile organice ale inimii (ṡtenoza mitrală, insuficiența mitrală și aortică, miocardita), bolile ficatului (hepatitata acută, insufficiența hepatică cronică, spirochetoza ictero-hemonagică, ciroza), bolile rinichiului (nefritele acute si cronice, mai ales nefrita interstitială), bolile pulmonare (emfizemul, tubenculoza), bolile singedui (hemofilia, andemile grave, leucemiile, agranulocitoza, teleangiectazia multiplă hemoragică - boala lui Rendu.Osler etc.), bolile carentiale (avitaminoze, scorbut etc.), bolile profesionale (intoxicații cu Pb, oxid de carbon, arsen, fosfor etc.), in alcoolism, discrinii (epistaxisul vicariant al fluxului menstrual din: epoca pubertâua, sarcină, ínsuficienṭă ovariană, menopauză fiziologică și patologică) Alteori, epistaxisul poate apărea ca un simptom in unele boli infectocontagioase -(gripă, febră tifoidă, rujeolă, scarlatină, difterie, variolă, paludism etc.).
c. Cauzele traumatice ale hemoragilor nazale sint constituite de traumatismele accidentale și chirurgicalle. Intre traumatismele accidentale sint: fracturile bazei craniului, anevrismul intracranial extradural posttraumatic, fnactura lamei ciuruite a etmoidului, disjunctiile cranio-faciale și fracturile piramidei nazale. Interventiile chirurgicale asupra foselor nazale și cavitătidilor anexe pot deternina singerări intraoperationii mai mult sau mai putin impontante, care se opresc uneori cu dificultate, deoarece in fosele nazale nu se pot aplica ligaturi vasculare. Pentru a reduce riscul sîngerarilor se vor evita intervențile in perioada epidemiilor, în timpul ciclului menstrual, în discraziile sangụine, la bolnavii cu tare de ordin general etc.
d. Cauzele favorizante ale hemoragillor nazale produc congestia extremităţi cefalice și sînt alcǎtuite de activitate'a fizică obositoare, excese gastronomice, excese alcoolice, excese sexuale, ascensiuni, băi de soare prelungite, precum și de desfāsurarea activităṭii in condiții speciale (temperaturi innalte, subteran, chesoane etc.).
e. Cauzele nedeterminate sint cunoscute sub denumirea de boala Rebattu și Bolot, in cane nu poate fi g̣ăsită etiologia eppistaxisului, acesta find considerat criptogenetic.

Formele clinice ale epistcixisului pot fi clasificate după gravitate (uşoare, medii, grave) si in raport cu condițiile de apariţie (juvenil, simptomatic, al discraziilor sanguine și postoperator).

In cele ice ummează ne vom referi la epistaxisul grav care constituie o problemă de maximă urgență pentru viața bolnavidui. Abundenț̃a cu carre aplare hemonagia, incoercibilitatea, tendinta de repetare a sinngerarii, sint elementele ce canacterizează gravitatea epistaxisulua. Tabloui clinic al epistaxisului grav caralaterizait prin abundenta și instalarea brutala a hemoragiei se intilnește la hipertensivi și după traumatisme, pe ciñod incoercibilitatea epistaxisului grav prin repetarea hemoragiei se inntîlneşte in bolile de sînge, insurficienta hepatică, după tratamentul cu anticoagulante, in tumorile nazale sau nazo-faringiene benigne sau maligne. In enistaxisul grav holnavul prezintä o stare generală alterată în raport cu abundenta hemoragiei. Faciesui este inca cororat sat palld și acoperit de sudori reci. Pulsul este normal sau ușor accelerat, iar tensiunea arterială este scäzută în rapont cu tensiunea anterioară. Prăbușirea tensiunii arteriale setea si lipotimiile apar numai în hemoragile mari recidivante și. prezentate un intirziere la medic. Pienderile de singe de $10-15 \%$ diñ volumul sanguin total sinnt compensate de organismele sănătoase. Atunci cind hemoragia este abundentă, vasoconstrictia si spleno contracția nu mai redresează, tensiunea: arterială, iar ca urmare a acestui fapt se produce anoxia peretelui vascular și lichidele nu mai tree din tesuturi spre vase.

Diagnosticul de hemoragie nazală este dintre cele mai uşare, fint ificilă luneori mumai stabilirea zonelor singerinde sau cauzele hemoragiei. De precizarea acestora depinide orientarea terapeutică. Totodatã, trebuie să mai stabilinn și gravitatea hemoragiei, pe baza ananneze (debutul sinngerării, ritmul ei, cantitatea de singe pierdat si eventual (debuit) a aspectului bolnarmul (culoarea mucoaselor si tegumentelor, mghitul, atremitătilor freciventa pulsului, stările lipotimice) și a analirăcirea extremituo ( A , zelor de laborator (T. A., numărul de hematii, valoarea hemoglobinei și a hematocritului).

Tratamentul local pentru asigurarea hemostazei va fi fără inidoială biectull principal al oricărei conduite terapeutice, cu scopul de a preveni alterarea stării generale a bolnavului, scặderea tencirunii și amemia centrilor nervioṣi, care se insotesc de lipotimie. Posibilitățile terapeutice locale de care dispunem pentru a stăvili o hemonagie nazală sînt variate, trebuind alese și utilizate in raport cu fieoare caz în pante, după cunn urmează :

- presiuñe digitala a pe aripa nazaù de partea hantipirină $20 \%$ sau apă - tamppoane de vata imbibate culal nazal.
oxigenată 12 vol. introduse in vestribulu hazant (in cazul unei singure zone sinngerânde vizibilă la rinoscopie anterioara) ;
- tamponament anterior al foselor nazalle, ou o mescă avint lungimea de $0,50-1 \mathrm{~m}$ și lățimea de 1 cm sau cu comprese supraetajate,
uleiate. Tamponamentul foselor nazale cu meșe se fate tinapoi innainte, în armonică, lăsinid ambele extremităti ân exterionul narinelor (fig. 39). Tamponamentul cul comprese se efectuează prin supr:aetajare de la plansseu in sus sì in lungul fosei nazale. Folosirea compreselor partrate multiple prezintă riscul uitarrii rneia idin ele unmată de complicaţii septice. Tot pentru tamponamentul anterior se mai pot folosi peḷiculele sau bunettii de fibrină, cu gelaspon Ambibat ou E.A.C. (acid epsilion aminocaproic), degete


Fig. 39 Tamponamentul anterior efectuat cu o singură meşă de tifon, care are fixat la una din extremităti un fir de mattase. de mănușă de cauciuc umplute cu
momrese sau balnane de ranciun coue se moflă cu aet dună re se in troduc in fosa nazală. Fosele mazalle se lasă tamponate aproximativ 48 ore. Supnaveghenea bolnavului cu tamponament anterior este obligiatorie spre a evita continuarea sîngerării pe colle posterioană sau aparititia unor complicatii septice de vecinatate ;

- tamponamentul posterior (fig. 40), cu indicatii restunse, se aplicä după prealabila anestezie a fosei nazale și a nazofaringelui. In acest scop se confecționează un tampon de mărimea cavumului, la mijlocul căruka se leagă trei fire de mătase. Intîi se introduce o sondă Nélaton subțire pe una din fósele nazale pină ce capatul ei ajunge in rinofaringe, de unde este puins cu o pensa si scos aflara din cavitatea orală. La acest capăt se leagă una din firele tamponului. După aceea, se retrage sonda prin nas impreuna cu firul care este scos și el prin orificiul narimar. La losa nazalà opusá se repetă aceeași manovi. In continuare se trage de amindouǎ firele, ajutind cu degetele fixarea tamponului pe peretii nazofaringelui. Finele sint legate de o compresă mpăturită cape acoperă onficile nazale. In continuane se scoate din cavitatea bucadă acel de al treilea fir, care se fixează ou leucoplaist pe obraz. Acest fir va servi la extragerea tamponului după 3-4 zile. Spre a evita riscul complicaților
auriculare prin blocanea ambelor choane, se recomandă utilizarea unui tamponament partial, unilateral, rezultat din combinarea celui anterior ou cel posterior. In acest scop, choana fosei nazale singerinde este bilo-


Fig. 40 Tamponamentul posterior al foselor nazale.
cată cu un tampon conic a cărui bază este fixată în orificiul choanal, trăgînd de virrưl său prin buconazofaringe și choană $\hat{\text { in }}$ fosa nazală. Tratamentul general urmăreste prevenirea complicațiilor septice in perioada tamponării foselor nazale, precum si prescrierea tratamentului necesar: leziunilor somatice care au provocat hemoragia: Pentru prevenirea complicaţiilor septice de vecinătate: se recomandă a addministra bolnavului, cît este tamponat, $800000-1600000$ u.i. penicilină zilnic la 6 ore sau 1-2 g Sulfametin. Ca medicație hemostatică și corectoare a discraziilon sanguine, a alterărilor endoteliului capilar, ptecum și a insuficienteei hepatice, se vor administria microtransfuzii, extract de ficat, vitamina $\cdot \mathrm{B}_{12}$, vitamina C , vitamina $\mathrm{K}_{1}$, fitomenadion, adrenostazin, venostat, rutosid, calciu, acid epsilon-aminocaproic, radioterapie splenică.

Tratamentul chirurgical al epistaxisulai se impune extrem de rar si numai atunci cind celelalte tratamente sint ineficace, fiimd in pericol viața bolnavului. Indicația majoră a ligaturilor arteriale (carotida externă, maxilara internă, etmoidala anterioară) în hemoragiile nazale, o constituie epistaxisul grav de origine tumonală și epistaxisul incoercibil din angiomatoza hemoragică difuză (Osler-Rendu). In mod cu totul exceptional se pune indicatia de ligatură vasculară în hemoragiile nazale grave prin ateron vasciilar, hemonagile postraimatice si cele prin cauze nedetemminate. Tratamentul chirurgical este contraindicat in hemoragille nazale produse prin tulburări ale crazei sanguine. In trecut, procedeul ehinurgical cel mai utilizat pentnu hemoragiile nazale grave era ligatura carotidei exteme. Datorită numeroaselor anastomoze intre cele două carotide externe, precum și înore carotidele exteme şi interne, aceste ligaturi s-au dovedit ineficace. Astăzi se fac ligaturi vasculare cît mai apropiate de zona sîngerinndă. De exemplu, Seiffert reconnanda ligatura arterei maxilare interne pe cale transmaxilară, precum, și ligatura concomitenṭă a etmoidalelor pe peretele intern al orbitei cind hemoragia provine și din terminațiile carotidei interne. Ulterior, Bouche J. recomanda ca în cazuri de urgentă să se comprime arterele prin meşe iodoformate (artera maxilara intemă in spațiul pterigomaxilar, artera sfenopalatină și arterele etmoidale in spattiul creat prin chiuretarea etmoidului posterior) și sá nu se mai aplice ligaturi.

## capitolul vii

## BOLI INFLAMATORII

## A. AFECTIUNI ALE PIRAMIDEI ȘI VESTIBULULUI NAZAL

Invelisul cutanat al piramidei nazale prezintă diferite afecţiuni ca nevii, petele pigmentare, verucele plane juvenile, keratozele, eritemul solar, seboreea, acneea vulgară (în special ulcero-serpiginoasă), eczema, impetigo, foliculita, furunculul, erizipelul etc.

O acnee cronică hipertroficắ specifică lobulului și aripii nasului este rinofima, care se insoteste de o moidificare grosolană a formej nasului si a fizionomiei.

Rinofima (fig. 41) este o alfectiune destul de rarã, intîlnită mai ales la sexul masculin, in jurul virstei de 50 ani. La sexul feminin cazurile au fost observate exceptional de rar, apărînld dupá menopauză.

Etiologia bolji este legată de incriminarea mai multor factori favorizantit. intre acestia menționăn tulburảrile digestive, abuzurile alimentare, tualburarile de metabolism, lipisa de igienă alimentară, abuzul de alcool, de tutun, de condimente eitc.

Anatomo-patologic afectiunea se canacterizează printr-o hipentrofie a glandelor sebacee, a țesuturii conjunctiv ṣi a retelei vasculare. In funcție de etapa evolutivä a afectiunii se produce și modificarea structurii tegumentare. Pornind de ha lost deccise doun varietăi a nind de la acest fapt, aul tost descrise doua vare the ingroṣate, ou porii mult diłatatị din care se poate stoarce cu uşurinţa si :din abundentă sebum. 'Cea de a doua formă, care este adevarata rinöfimă, se caracterizează prin angieotazii si fibroză, fiind denumită și forma teleangiectazică fibroasă sau fibro-vasculară. In structura tegumentelor acestei forme se observă o hipenplazie a tesutului conjunctiv, care se insoțeste de numeroase vase sanguine de neoformație, dilatate și cu aspect varicos. De asemenea, se intilnesc din abundență focare infiltrative de inflanație cronică. Proliferarea tuturor straturilor care al-cătuiesc-pielea, precum și edemul inflamator cronic situat maivelul dermului par a fi datonate tulburarilior vasculare.

Simptomatologia perioadei de început' a bolii se caracterizează prin aceea că virfulu nasului este congestiv, cu arborizaţii valsoulare teleangiectazice, iar uneori chiar cianotic. Pe pielea inngroṣată și grasă a nasului se observă numeroase elemente de acnee, iar prin porii dilatați ai glandelor sebacee se scurge la presiume o mare cantitate de sebum. In perioada de stare, culoarea nasului este violacee-roșie, presărată cu teleangiectazii, care sint uneori foarte groase. Pielea are aspectul cojii de portocală datorită porilor dilataţi de pe suprafața sa. Alteori se observă -puncte de foliculită, pori de glande sebacee plini cu sebrum și pustule. Suprafata nasului poate să fie netedă și uniformă sau, din contna, se. observă exorescente fie lobulate, fie pediculate. Violumul nasului creste in mod considerabil pinna la dimensiunile unui ou sau portocale. Unele modificări se pot observa și pe obraji, care aul o conisistentă păstoasă. Alteori, tegumentele hipertrofiate atínnă ca niște ciucuri care deranjeaza
bolnavul in respirratie si alimentatie. Aceasta afectiune nu se insotueste cu dureri spontane sau la palpare si nici cur alte simptome generale. Evoluția rinofimei este de lungă durată, ajungìnd uneori la o perioadă de timp care delpășeşte 30 ani.

Tratamentul depinde de faza in care se începe tratanea afectiunii. In perioada debutului bolii se aplică comprese calde, insotite de paste icul sulf și rezorcină sau de sulf și ihtiol, precum și masaj. Dintre metodele chirungicale se poate utiliza scarificatia, electroliza sau diatermocoagularea lezinnidor prominente, in cazul cind hipertrofiile sint limitate și mănginite la teritorii restrînse. Se mai poate utiliza și zäpada caubonică. In hipertrofiile exagerate se procedează la decortidarea nasului, cu ajutomul bisturiului, cu electrocanterul sau prin diatermocoagulare, obținînd rezultate bune, fără recidive. Din cauza vascularizației abbundente, datorită volumului mare al vaselor din țesuturile hipertrofiate, interventia este foarte singerindă, motiv pentrut care se recomandă utilizarea bisturiului electric și a medicamentelor hemostatice.
 sale canacteristice pielii se mumesc dermatoze vestibulare sau rinite vestibulare. Initre acestea mentionam ca find mai frecvente fisurile saut ragadele, foliculitia, furunculoza, impetigo și eczema, care sinnt dermatoze banale.

Fisurile sau ragadele vestibulare sînt cel mai adesea consecinta unor iritatii prin secretiile nazale (rinite acute, rinite oronice, rinite alergice, adenoidite) sau a scănpinlatului digital. Ele constau din prezenţa unor cräpături sau santuri ale tegumentelor vestibulelor narinare, care mai intii se usucă și apoi formează fisuri care pṛezintä secreții periodice. Uneori ragadele vestibulare se complică prin aparitia unui impetigo dificil de tratatalt.

Tratamentull se adresează unor măsuri igienice adecrate, tratamentul foselor nazale pina la dispariția secretiilor care se scurg din ele, aplicarea whor pomezi fie cu precipitat galben de mercur, fie cu hidrocortizon (fluocinolon $N$ ), iar la nevoie cauterizarea ragadelor cu solutie de nitrat de augint $10 \%$.

Foliculita vestibulară conistă dintr-o infecție difuză piogenă, de obicei cu stafidococ auriu, care interesează foliculii piloși ai tegumentelor vestibulare, precum și glandele lor sebacee anexe.

Etiologia acestei infecții este legată de aceiaşi factori favorizanți ai tuturor.rinitelor vestibulare. Microbii patogeni ajung prin porul folicular supus unor miorotranmatisme la foliculul pilo-sebaceu unde intîlnesc coniditii corespunzătoare de multiplicare sii de mărire a virulentei, dînd nastere unui pnaceis supurativ. Afectiunea este întîlnită cu precădere la copii limfatici, la femei dupa menopauză, la cei care nespiră un aer intens poluat, preoum sii la suferinzii digestivi. Simptomatologia foliculitei vestibulare conistă in acuze subiective cartaioterizate prin senzația de mincănime, usturime, arsuri sii dureri localizate perinarinar. La examenul obiẹctiv. se observă că tegumentele vestibulare sînt de culoare roṣie-strälucitoare, infilitrate, u'scate, crăpate pe alocuni, uneori descuamate cu pustude de diferite mărimi pe supnafata lor sis mici conste galbene. Pustulele sînt înconjunate de un cerc congestiv, avind un fir de
mos par in vinful lor. Nu sint rare cazurile cind foliculita se extinde. şi la buza superioară, infectia fiind transmisǎ din aproape in aproape.

Evolutia afectivunii se caracterizează prin aceea că este recidivantà si adesea rebelă la tratament, fapt ce impune eliminarea cauzei

Tratamentul se adresează pe de o parte leziunilor locale, iar pe de alta afectiunilor cauzale (sinuzale, mazale, faringiene), precum și celoy generale (diabet, afecţiuni gastro-intestinale). Locall, se indepărtează crustele cu tampoane de vată muxate în glicerină rezoricinată $1 / 30$, iar and pustulele au ajuns in stadiul de colectie se sterg cu tampoane de
 continnare se aplică de două ori pe zi pe tegumentele vestibulare, un strat sulbtine dintr-o pomadă cu antibiotice și hidrocortizon, sulfamide, precipitat galben de mercur 1-20\%. In cazurile rebele la tratament, se va trece la vaccinare antistafilococică precum și la epilație, ce se poate obține și prin roentgenterapie.

Furinculoza vestibulară reprezintă localizarea unuia saut mai multor furucule la niveni vestromeion nartiat

Etiologic, afectiunea se intilnește mai ales la persoane tariate, ou surmenaj fizic și psihic, la diabetici și hepatici, la balnavi care prezinta tulburäri gastro-intestinale, precum sil la convalescenții dupa anumite boli grave.

Mecanismul de producere se aseamănă cu cel al foliculitelor, avînd de obicei ca agent patogen tot stafilococul auriu. Acesta poate proven fie din fosele nazale și insisamintat: la nivelud unei discontinuități a tegumentelar vestibulane, fie introdus au degetul sau unghia infeotată prin scobitud in mas.

Simptomatologia furunculozei vestibulare constă din acuze subjective cu dureri violente la acest nivel și senzatia de tensiune de partea respectivă a fetei. La examenul obiećctiv se constată că aripa nasului este tumefiata, rosite și dureroasa la palpare. Aceasta tumefactie rossie in millocul căneia se află ưn fir de păr devine purulentă, quar cind se deschide lessă a se scurge un puroi cremos, in unma caruia samine un pater si o induratie, care se resorb în timp. Uneari bolnavul mai prezintă tempiperatură ridjucată și stare generală uşor alltenată. Evoluția simptomatolagiei unui furuncul vestibular este de citeva zile, timp în care manifestările locale și generale cedează progresivy ca intensitate pină la vindecare.

Este deosebit de importantă cunoaşterea faplului că localizarea urnaculului la nivelul planseuhui vestibulului nazal prezintă o deosebita gravitate. Aceastà inflamaţie, deși fără însemnătate la începput, dacă nu este tratată la timp produce ${ }^{\text {ccomplicații mortale. Acest fapt se datoreste }}$ reţelei venoase din această zonă, care prin vena angullară și oftalmică comunică ou sinuusulu cavernos.

Complicatiile furunculului nazal sinit reprezentate prin furunculul antracoid, limfangita de vecinătate, septicopioemia și tromboflebita sinusului cavernos. Această ultimă afectione se intîlneste atît la copii, cit si la adultit. După 24 ore de la transmiterea infectiei spre sinusul cavernos, bolnavil simte dumeri intense in unghiw intern al orbitei de aceeași parte, precum si febră care se accentuează progresiv. După 2 zile apar
semnele tromboflebitei sinusului cavernos caracterizate prin exoftalmie, chemozis, edem al pleoapei superioare, paralizii oculontoterii, temperatură ridicată, precum și complicații endomaniene urmate deseori de exitus. Cit privește simptomele oculare acestea apar homolateral, insă după 24-48 ore trec și de partea opusă.

Tratamentul furunculozei vestibulare urmãreste sã evite manevrele brutale si inciziile, utilizind aplicarea locala a mor pansamente alcoolizate, pină ce fununculul colectează și se deschide. Pe toată perioada maturizarni furunculului vestibular se administreazà antibiotice (penicllină, tetraciolină) sau sulfamide, ion uneori vaccinoterapie antistafilococică, radioterapie antionflamatorie superficială, în funcție de evoluția clinică a afectiunin. Alteori este nevoie să tratăm și afecțiunile cauzale generale, ca diabetul și tulburăríle digestive.

Impetigo vestibular esite o piodermită superficială a narinelor, canacterizată prin pustule din care rezulta cruste de culoare galbena melicerică.

Etiologia afectimuii este legată de prezenta unei corize in antecedente. Pentru acest motiv, este inthlinită la copiii intre 2 și 7 ani și mai ales poate fi intilnita și la adulti ca ummare a guturaindui și rinitei spasmodice. Leziunea poate fi primitivă sau grefată pe 0 ézemă, avind ca agent patogen stafilococul sau streptococul, care detemină atit simptomatologia, citu sit foma clinică a alectionii.

Simptomatologia in impetigo stafilococic se manifestă prin prezenta unei mici tumefactii roșii, care se transforma repede in pustule congestive, apoi purulente şi care se pot extinde în vecinătatea orificiilor narimare. Uneori se poate însoți de tulburări digestive și stare subfebrilă. Aceste pustule se usucă și se tronsformăân cruste, care lasă in uma căderii lon leziuni erozive ale tegumentelor vestibulare. In impetigo streptococio apar pustude care contin un lichid laptos, iar după aceea purulent. In uma spargerii sau deshidnatarii lor rezulta crustele impetiginoase. Aceasta formă clinică se însoteste uneoni si de inflamatio ganglionilor regionali.

Tratamentul local constă din indepartarea secrețiilor purulente din pustule, ridicarea crustelor si aplicarea locală a unor pomezi cu tetraciclina sau ou oxid galben de mercur, putind utiliza si formulele : 1) tetraciclină $0,50 \mathrm{~g}$; mentol $0,10 \mathrm{~g}$; vaselină și lanolină aa 5 g Ds. extern ; 2) oxid galben de mercur și oxid de zinc $\overline{a a} 15 \mathrm{~g}$; vaselină 30 g . Ds. extem. Se mai pot utiliza pomezi cu rezoncină si salicilat de sodiu $1 \%$. Atunci cind este vorba de un impertigo secundar vom avea grijă sáa tratăm infectivile de vecinătate (rinnita cromică, sinuzita cronică, adenoidita cronică etc.), precum și starea terenului (limfatic, scrofulos etc.) saut afectimine de ondin general, asocinind tnatamentul adecvat.

Eczema vestibulară este o epidermo-dermită strepitococică a narinelor, ca umare a leziunidor paoduse prin scarrpinare sau in uma infectiilor nazo-sinuzale.

Etiologia afectivunii și canacterul său de ononioizare la unii bolnavi este in legătură cu unele tulburǎri de metabolism, precum și çu utilizarea uinor medicamente iritante in terapeutica rinologică.

Simptomatologia şi fomele clinice sint in legatura cu stadiul evolutiv al bolii. In fomma acută, care este prima fază de evolluție, bolnavul prezintă prurit, arisuri și usturimi la nivelul vestibuluhui niazal, care se tumefiază, supnafata pielii se descuamează, iar alteori se observă vezicule ou contimut seno's care se pot sparge si zemai, saru prezenta cnustelor. La copiii cu diateză exsudativă se tumediază și tegumeintele perivestibulare, acoperind uneori buza superioară ou ragade si cruste. Prin fisurarea pielii, eczema vestibulară predispune la foliculite, furunculoze și erizipel. In faza cnomică sau crustoalsă, mai des intîlnită; afectiunea se prezinta sub fomma unor cruste epiteliale recidivante asociate cu fisuri care dau tegumentelor vestibuludur nazal un, aspect comos.

Tratamentul eczemei vestibulare in faza acută constă din apilicarea unor oomprese umede cu solutie Alibour sau Bunow, drupa care se aplică pudre inerite sau pomezi ou teturacină, hidrocortizon etc. In faza cronicà, după ce se înmoaie orustele cu solutitie Alibour, acid boric sau ser fiziologic, se aplică pomezi cu oxid galben de mercur $2 \%$, salicilate si rezoncinate 1\%. Aplicarea locală a solutiilor de nitrat de argint in doze crescinde de la 1-10\% pentru eczemele cronice ou fisuri și vargade usamesyă eptedermizarea. Pe lingă indepartarea cauzelor care întrețin rinoreea, este necesar tratamentul tulburarilor gastro-intestinale, precum si a toxemilor exo- si endogene are contribuie la anonicizarea eczemei. In fommele cronice de eczeme vestibulare rebele la tratament. se pot incenca si citeva sedinte de radioterapie' antinflamatorie superficială.

## B. RINITELE ACUTE

In această grupă de afectiiuni sint cuprinse inflamațiile aoute difuze ale mucoasei foselor nazale, grupate din punct de vedere didactic in trei forme clinice : rinita acutá banală, rinitele bolilor infectioase, rinitele acute ale sugarului. Aceste afectiuni, deși au simptome similare, mai pot fi clasificate din punct de vedere etiologic in rinite acute cauzate de agentii infecțioși și rinite acute cauzate de factori toxiiritativi. In cele ce urmează, noi utilizăm primra clasificare.
a. Rinita acută banală (coriza, guturaiul) reprezintă o inflamație acità de tip catanal a mucoasei foselor nazale.

Etiollogia acestei afectinni, cu o mare frecventtă la ambele. sexe si la toate virstẹle, este atribuită unui virus filtrant care nu a fost incă identificat. Se admite ideea că in prima fază a rinitei acute banale evoluează o infectie virală care prepară terenal pentru invazia microbilor - patogeni (pneumococ, streptococul hemolitic, stafilococul alb și auriu, bacilul Pfeiffer etc.). Din cauza bogăției florei mionobiene există dubbii in legătură cu agentul càuzal. Contagiozitatea este foarte crescută la persoanele obosite, surmenate, cu teren debilitat prin allte afectivni sau prin denutriție și care sint supuse unor schimbări bruște de temperatură. Adeseori afectiunea are un caracter epidemic și sezonier, finid observată mai ales la ịnceputul și sfiriṣitul iernii. Între factorii favnorizanți piezintă
o importtantă deosebită frigul si umiditatea prelungită locuinta necores: punzătoane, promiscuitatea, atmosfera citadină impurificată, vegetatilile adenoide și amigdalitele cronice la copii, bulburarile neuroemdocnipe, tulburănile de metabolism, alcoolismal si tabagismul. Chiar dacă nut este urmată de complicații, rinita acută banala devine prin frecvența sa o afecțiume cu caracter de masă.

Patogenia acestei afecțiuni este condiționată atit de virulența agen. tului cauzal, cit sii de scăderea actionii bactenticide a mucusuhui din fosele nazalle care protejează mucoasa pituitară. Ca urmare a frigului ame loc o tulburare vasomotorie la nivelul acesteia oavanterizată prim vasodilatație și hipersecreţie. După aceea urmează o congestrie accentirată a mucoasei foselor nazale însoțită de obstrucție, fapt ce favorizează creșterea vinulentei microbilor saprofiti. Totodata, sub influenta toxinelor microbiene se produce o hipersecrettie a glantelor sero-mucoase cane se transtorma in seloretie mucopurulentă. Atunci cind există un teren vagotonic, pot apărea simptomele corizei acute de tip alergic.
 nunţată a vaselor, cu diapedeză, infiltrație perivasculară si periglandulară, ou cellule rotunde și leucocite. In serertii se găsesc lencocite distruse, celude epiteliale descumate si miorobi.

Simptometologia rinitei acute banale este diferită in functie de cele 3 etape evolutive ale bolii (debut, stare, terminală). Afectinnea incepe de obicei cu senzatie de frig și de curbatură, insotite de o stare subfiebrilă, oboseală, cefalee, in'somnie, tuse ușoară, anonexie și indispoziție. Bolnavial mai prezintă strămuturp repetate, mincăami in nas, usturimi si arsuri in rinofaringe. Ummeaza o rinonee seroasă timp de 24 ore, care intua tegumentele narinare si cele din jur. In continuare este perioada de stare care durează 5-6 zile si in care se intineste o sourgere mucopurulentă abundentă, gălbuie, iar citeodată sanguinolentă. În ultima etapă a afectionid, obstmuctia și secreția nazală se reduc progresiv. Rinosoopia anterioara evidentiază in prima etapă o mucoasă pituitară tumefiată de culoare roşie-închisă, care impreună cu cornetele turgescente obstruează complet fosele nazale. După aceea mucoasa se acoperă de o seoreţie seroasă care devine muco-purulentă, dispărînud după 5-7 zile:

Evolutia afectiomii spre vindecare are loc în 5-7 zile. Rareori, datorită: slabei rezistențe a organismului, persistentei cauzelor favorizante și lipsei tratamentului, rïnita acută se poate prelungi pinã la 2 săptămani san se poate complica cu: epistaxisul, anosmia si parosmiile, sinuzite acute, otite medii acute, conjumctivite acute, dacrioclistite acute, amigdalite acute, faringo-laringite acute, traheite acute, precum si complioaţit broniho-pulilinonare.

Diagnosticul pozitiv al rinitei acute banale este destul de simplu, find pus pe baza simptomatologiei descrise. Uneori, aceasta poate fi confundată cu rinita alergică (rinoree seroasă permenentă, strămuturi mai frecvente, afebrilă), ou rinitele acute specifice a carror simpiomatologie apare concomitent sau imediat după coriză, și cu sinuzitele acute incipiente.

Triatanventul rinitei acute banale urmărește cambaterea stării febrile a celorlalte simptome generale şi locale, restabilirea permeabilitătii nazale, preoum și prevenirea complicațiilor. Starea felbrilă se combate
utilizînd tratamentul clasic cu antitermice (piramidon, aspirinä) și pnoteanotenapila neespecifică ce constă din adminustnarea intranuusoulară zilnică a 1-2 fiole de Polidin sau Omnadin. Se mai poate administra chinină și antipirină (Sulfat de chinină, antipirină āa $0,30 \mathrm{~g}$ pentru 1 caşet, ass, mr..., Ds. intern, 2 pe zi). Tinind seama de starea vagotonică existentă nin rinitele acute se. recomandă medicamente cane moderează acțiunea vagului (Extract de belladonă, pudrà de belladonă $\overline{a a} 0,01 \mathrm{~g}$ pentru 1 pilulă, ass. nr..., Ds. intern, 3 pe zi). Tot cu acţinne vagotonică se mai poate intrebuintta tinctura de aconit (cîteva picături pe o bucată de zahărr), soluția de adrenalină $1 \%$ (cîte 10 picături în puțină apă, de 2-3 ori pe zi, intre mese). In asigurarea tratamentului general nu vom neglija reppasul la pat, căldura, aerisirea incăperilor, bäile calde la pichoare, administranea de imfuzii calde, iar la nevoie antihistaminice și fizioterapie (căldură, ultrascunte, infraroșii, whtraviolete). Pentru restabilirea permeabilitătii nazale se va asigura o bună drenare a secretiilor nazale, invă din primul moment al bolii. In acest soop se vor utiliza
 $1-2 \%$, adnenalină $1 / 20,000$ ), medicatie antinnflamatoare (hidrocortizonn), dezinferdtante locale (protargol și colargol 1-2\%), sulfatiazol 2-50\%, antibiotice etc. Redăm cîteva rețete care se utilizează ín practică pentru restabilirea respirației nazale: 1) Efedrină $0,50 \mathrm{~g}$; ser fiziologic 20 g , Ds. extern de $3-4$ ori/zi cîte $2-3$ picături in fiecare fosă nazală. 2) Sulfatiazol solutie 5 ml ; adrenalină $1 \% 1 \mathrm{~g}$; ser fiziologic 30 g , Ds. extern. 3) Rinofug I fl. + Hidrocortizon II fiole, Ds. exterm. 4) Penicilina 200000 u.i. ; Hidrocortizon 100 mg ; stovaină și efedrina áa $0,50 \mathrm{~g}$; adrenalină $1 \% 1 \mathrm{~g}$; camfor $0,10 \mathrm{~g}$; lanolină 3 g ; ulei de parafină 25 g , D. extern. 5) Efedrinǎ $0,50 \mathrm{~g}$; rezorcină ṣi eucaliptoi á $0,20 \mathrm{~g}$; vaseliná si lamolină āa 10 g (pomada), Ds. extern.

Intre specialitătile farmaceutice romanești utiliza'te pentru instilatiile nazale, sint: Rinofug, Mentorin și Fedrocaină. La-copii, se va evita folosirea gomenolului, mentolului (Mentorin), cit și abuzul de rinofug, in tratamentul local al rinitei acute banale. Spre a obtine $\%$ vindecaire mai rapidă a rinitei acute, cit si pentru prevenirea cronicizarii ei, se recomanidă tonifierea organismului cu vitamina $C$, Complex $B$, microclimat optim și regim alimentar uşor. Indepărtarea vegetațiilor adenoide la copii, repozitia septrului nazal perste $14-15$ ani, exercitile fizice, $\$$ sportul, schimbarea climatului, pot contribui la reducerea frecventei și duratei acestei afectiuni.
b. Rinitele bollilor infecțioase constituie adesea prima manifestare a unor boli infecto-contagioase ca gripa, rujeola, varicela, variola, scarlatina, difteria, meningita cerebrospinelă si morva.

1. Rinita gripală se aseamănă corizei acute banale de care se diferențiază numai prin virulența infectiei care produce complicaţii precoce de vecinatate siau la distanţã. Aceasta se poate intîni la orice vinstă sii in repetate rinduri.

Simptomatologia bolii se caracterizează prin debut brutal, temperatură foarte ridicată $\left(40^{\circ}\right)$ și printroo evolutie ulterioară mult mai severă decit a rinitei acute banale. De exemplu obstructia nazală, rinoneea innsoțită de epistaxis, allerarea stării genenale însotită de astenie, curbatura, cefaleea, şi rahialgiile sint mult mai intense. Cit privește compli-
cațiile rinitei gripale sînt mult mai precoce și mai grave (sinuzite, otite și otonnastoidite acute supunate), cronicizîndu-se in majoritatea lor. Intre alte neajunsuri ale rinitei gripale sint si sechelele acesteia manifestate prim anosmie, nevralgii trigeminale, rinită și traheobronșită spasṃodică, nevrită de acustic etc. Mai mult, rinitai gripală creează organismului o stare de anergie cane-1 predispune la contractarea unei alte boli.

Diagnosticul rinitei gripale se stabileste atit pe baza datelor anamnezice citt și prin examene de laborator (seroreactia Hirst, izolarea virusului pe ou embrionat).

Tratamentul rinitei acute gripale cuprinde, pe lîngă medicatia utilizată in rinita acută banală, unmãtoarele: tonice candiovasculare și nervoase, preparate cortizonice, antihemoragice, ganglioplegice și oxigen, in funcție de gravitatea formei clinice a gripei. Pentru a preveni complicatiile piogerie consecutive se va administra medicatica chimioterapicä și antibiotică (sulfametin, tetraciclinnă etc.).
2. Rinita rujeolică are o frecvență cresoută intre rinitele acute specifice ale copilaniei, făcind parte din simptomatologia perioadei de invazie a acestei bolli, prin prezența catarului oculo nazal. Acesta,' extins
 nală a acestei forme de rinită. Ascensiunea termică progresivă insotitata de o rinoree abundentă avind caracter mucos, obstructie nazală și uneorit epistaxis reaprezintă simptomatologia perioadei de debut in această boală. epistaxis reprezinta simplomatologla pereadia mucoasei nazo-faringiene, insoțită de hipersecueția mucoasei nazale, precum și semmul lui Köplick, care constă din prezenta unor mici depozite albicioase situate la nivelul mucoasei jugele, in dreptual molarilor. Pinoreea și obstinuctia nazala dispar după $4-7$ zile, atunci cind afectiunea este depistată si tratată la timp. Altfel, poate avea loc suprainfectarea urmată de complicații grave ca polisinuzitele, otitele necrozante, otomastoiditele ou tendința la cronicizare, pream si complicatiile bronho-pulmonare. Un rezultat la cronicizare, precum si comphicatree al, rinitei rujeolice mai poate fi și rinita atrofica sechelara pseudooze noasă.

Tratamental rinitei rujeolice este comur cu cel al rinitelor acute, urmărind în primul rind permeabilizarea foselor nazale si dezinfectarea acestora, iar după aceea prevenirea complicatiilor secundare. In acest scop se vor folosi instilatiile nazale vasoconstrictoane și dezinfectante, prom si antibioticele cu spectru larg (mai ales pentru copiii distrofici precularati).
3. Rinita varicelică este reprezentată prin discreta aparitie a unor mici vezicule pe mucoasa foselor nazale si a tegumentelor vestubulare, onnsotite de epistaxisuri repetate. Ca umare a ullcerațiilor produse prin spangerea veziculelor, pot rezulta cicatrizări vicioase ou stenoza partiala sau totală a narinelor. Tratamentul este asemăinător cu cel al rinnitei banale.
4. Rinita variolei este extrem de rară, ca și boalla, datorită vaccinăriloir onganizate antivariolice. Pe lîngă simptomatologia obisnuită a rinitelor cul epistaxis, aceasta se canacterizează prin prezenta unor pustule pe invelişul dermo-epidermic al narinelor. Ca urmare a cicatrizării vicioase a acestora pot să.rezulite stemoze cicatriciale ale vestibulelor narinare si sinechii ale foselor niazale.
5. Rinita scarlatinoasă este mai rară, deorece scarlatina are afinitate pentru mucoasa aparatulua digestiv. Totuși, pnézenta ei este posibilă in cazurile grave de scarlatină oa cea ulceno-neorotică si gaingrenoasă Simptomaltologia se caracterizează prin secreții punudente precoce, extrem de abundente, fetide si hemonagice. Ca unmare a acestora apar wid lor. Concomitent poate apărea obstrucție nazală, catar ocular și o inflamație fanuingo-amigidaliană. Alteori, secreția purulentă poate fi tardivă, apảrinnd in flaza de descuamatie a scarlatinei, atuunci cînd boala evoluează spre vindedeciane, incepînd să-şi facă apariția complicaţinle scarlatinei. Se intîlinesc ssi unele rinite scarlatinoase oul secnettii purulente pseudomembranoase. Falsele membrane sînt subtiri, de aspect alb-gail bui, se evxacuează uşor și se refac repede. Extinderela procesului iniectios in vecinătate si la distantă ca si complicatiile taridive, reprezinta in fapt complicatiije scanlatinei si nu pe acelea ale rimitei scarlatinoase

Evolutia, prognostioul si tratamentul sint aceleassi cu cele ale scarlatinei. Medicația locală va consta din vasoconstrictoare, dezinfectante ș antibiotice, iar cea generala va consta din medicathe antibiotica prelungită (penicilină), la cane se poate adăuga și seroterapia antistneptococică.
6. Rinita difterică este din ce in ce mal rara, ca vaccinoprofilaxiei obligatorii. Totursi, finind o affectiune cut prognostic rezervat, localizarea infecției Löffilerieno la nivvelul cavităţilor nazale trebuie bine cunoscută și precizată. Dacă tuiburaralile respiratorii nu sint prea accentuate sii nu se observă eliminarea de false membrane caracteristice, debutud insidios al bolii poate trece neobsenvat. La adult, afectiunea poate apărea in primul rîd in fosele nazale, sub forma rinite difterice primitive, care poate prezenta o simptomatologie asemănătoare cu cea a unei rinite banale, însotită de o discretă alterare a stării generale. Obstructia nazală însotită de rinoree muco-punulentă, uneori murdară, fetidă sau chiar sanguinolentă, este la început unilatenală. Ca urmare a rinoreei se produce o iritație a tegumentelor narinare sid perinaxinare, ou formarea unor eroziuni de formă semilunara in regiunea subnarinară. Rinoscopia anterioară ne arată o mucoasă nazală edematiată si hiperemică, lipsită uneori de false membrane.

Diagnosticul pozitiv se sprijină pe simptomatalogia bolii și pe rezultatul examenuilui bacteriologic care se repetă atunci cînd este negativ. Rinita difterică trebuie diferentiată de rinita acută banală, precum si de rinita eredo-sifilititică ce prezintă și alte leziuni (plăci mucoase, pemfigus palmar și plantar, sifilide cutahate, splenomegalie ettc.). In formele de rinită difterică cu pseudomembrane trebuie să ne mai gindim la rinitele fibrinoase ou stafilococ si pneumococ care se intîlmesc destul de rar și se clarifică prin examenul bacteriologic.

Rinita difterică se poate insoţi de complicații in vecinătate (rinofaringite, otomastoidite și meningite difterice) ; la distanță (bronhopneumonii, laringite și crup difteric, cardite și nefrite difterice), precum și de complicații tardive (stenoze şi sinechii sepitotunbinale și narinare, rinite atrofice), care sint de fapt complicatiile difteriei.

- Evolutia, prognosticul și tratamentul sînt aceleassi ca inn difterie. Tratamentul local va consta din perumeabilizarea si dezoibstruarea foselor
nazale prin aspirarea secreţinor, instilații cu substante vasoconstrictoare (adrenalina, efedrina etc.), dezinfectia foselor nazale (protargol și colargol 1-2 $\%$ ), instilatiif ou soluții de ser amtidifteric, sulfamide, penicilină etc. Ca tra'tament general. se recomandă senoterapia antidifterică, penicilinoterapie, precum și tenapia adjuvantă (cardiotonice, extracte corticosuprarenale etc.)

7. Rinita meningitei cerebro-spinale nu se deosebește cu nimic de rinita acută banală. Diagnosticul ei este precizat numai retrospectiv, după apariția meningitei, al cărei punct de plecare a fost chiar inflamattia pituitarel Aceasta are o deosebită importantă in depistarea foștilor bolnavi, care devin purtători de germeni periculoşi pentru colectivitate
8. Rinita morvei este consecința infectiei pituitarei cu bacillus mallei fiind o zoonoză intininita la persoanele din sectorul zooveterinar, care îngrijesc cail bolnavi de morvă. Afectiunea este rară, apare si evoluează in mod acut sau cronic, find caracterizata local prin secreți muco-purulente abundente și ulceratii cui extensie spre faringe, conco
 alterată.

S-au mai descris rinite acute și in alte boli infecto-contagioase: Așa de exemplu amintim rinita tifică̆, întîlnită în cursul febrei tifoide și caracterizatǎ prin epistaxis, ulceratie și perforatie consecutiva a septului, precum sí rinitele afectiunilor neuro-virotice, care sînt confundate cu rinitele banale ușoare, trecind neobservate.
c. Rinitele acute ale sugarului sînt mai grave si prezintă unele forme clinice speciale clatorită sensibilității și lipsei de imunitate proprie a acestuia. Intre rinitele acute, cele mai des întininite la sugar sint: rinita (coriza) acută banală, rinita gonococică, rinita luetică congenitală, rinita purulentă citrină Jeaninu, rinitele bolilor infecto-contagioase (gripală, difterică, varicelică etc.).

1. Rinita (coriza) acută banală imbracă o formă gravă la sugar datorită obstructiei nazale care creează dificultăți în respirație și nutritie, de unde rezultă slăbirea organismului. Afecțiunea se însoțeşte de o stare generală alterată cu temperatură ridicată, agitație, convulsii și tulburări digestive. Rinoscopia evidențiază o secreție sero-mucoasa. Daca nu apar complicatii otice sau bronhopulmonare, sugarul se vindecă în cîteva zile păstrînd mai multă vreme o stare de debilitate. Diagnosticul diferential se face cu celelalte rinite ale sugarului de care se deosebeşte prin simptomatologia proprie a acestora. Tratamentul este bine să fie preventiv, spre a elimina posibilitățile de infectie. Cît privește tratannentul curativ; acesta constă din dezobstruarea naminelor prin aspiratia mucozităților, instilatii.cu substante vasoconstrictoare și dezinfectante. De ex. 1) Efedrină $0,20 \mathrm{~g}$; colargol $2 \% 20 \mathrm{~g}$, Ds. extern. 2) Sulfatiazol soluție 5 ml ; adre,20 g $1 \% 1 \mathrm{~g} \cdot \operatorname{ser}$ fiziologic 30 g , Ds. extern $3 \times 2-4$ pic. pe zi în nalină $1 \% 1 \mathrm{~g} ; \mathrm{se}$
fiecare fosă nazală.
2. Rinita gonococică apare la nou-născutul de $24-48$ ore, în urma inoculării mucoasei nazale cu diplococul Neisser, la trecerea prin vaginul infectat al mamei. Afectiunea se manifesta prin obstrucție nazală pronuntată cu imposibilitatea suptului, secretie purulentă galbenă-verzuie abundentă, eroziuni ale tegumentelor subnarinare și stare toxicoseptică. Iden-
tificarea gonococului in examenul bacteriologic al secreției nazale și asocierea rinitei gonococice cu oftalmia, constituie baza diagnosticului, care este confirmataz si prin coexistenta vulvo-vaginitei la mamă.

Evolutia afectiunii ajunge uneori pìnă la aproximativ 2 luni, fiind rebelă la tratament, deseori însotită de ulcerații pronunțate, ce sînt urmate de sinechii și rinite cronice atrofice, iar alterori se poate complica cu o septicemie.

Tratamentul preventiv constă din controlul gravidelor și vindecarea gonoreei mateme. In scop curativ se administrează local și parenteral penicilină ( 200000 u.i. din 3 în 3 ore, timp de $4-5$ zile) sau eritromicină etc.

3: Rinita luetică congenitală este o manifestare precoce a. luesului congenital, niult mai rară astăzi datorită controlului medical prenuptial și dispensarizării gravidelor. Afectiunea apare la $14-60$ zile după naștere find caracterizată prin obstrucție nazală, scurgere nazală muco-purulentă fetidă uneori sanguinolentă, eroziuni, cruste gălbui, fisuri lạ
 țtie și scadere ponderala. Exista unele forme de boala mai grave cu necrozã osteocartilaginoasă și atrofie a mucoasei nazale, insotite de alte
manifestări luetice, care sint umate de atrezie marinară, perforația manifestări luetice, care sint umate de atrezie narinara, per

Diagnosticul este ușurat prin coexistenta altor manifestări luetice la nout-născut sau la mamǎ, de rezistența la terapeutioa obișnuită, precum și de pozitivitatea reactiei serologice.

Evoluția şi prognosticul depind de leziunile cauzate de infectie (distrugerea scheletului nazal, cicatrice vicioase deformante, atrofii nazale).

Tratamentul rinitei luetice trebuie să fie cît mai prompt, de indată ce boala a fost diagnosticată. Acesta consta din administmea penicilinei local și parenteral. Doza globala pentru o serie este. de $1200000-1$ 1600000 u.i. Se vor efectua $S$ serii cu pauză de cite o lună. Pentru a se preveni reactiile Ferxheimer, tratamentul cu penicilina se va incepe printr-o reacțre de desensibinzare de $3-5$ zile cu 300 u.? (75 u.i. la 6 ore) in prima zi, 3000 u.i. ( 750 u.i. la 6 ore) a doua zi, 30000 u.i $(7500$ u.i. la 6 ore) a treia zi, 60000 u.i. ( 15.000 u.i. la 6 ore) a patra zi, continuindu-se astfel pînă la doza globală. După penicilinoterapie, urmează 4-5 cure monomedicamentoase bismutice a ciṭe 12 injectii pes cură (Cornelia Păunescu).
4. Rinita purulentă citrină-Jeamin apare în prima săptămină după nastere ca urmare a infectiei foselor nazale cu stafilococi si streptococi. Contaminarea se face de la mama suferindă cu infectie puerperală Afectiunea se manifestă prin insuficientă respiratorie, secretie nazală sero-purulentă sau sałŋuinolentă ou ulcerarea și impetiginizarea tegumentelor din jurul vestibulului nazal, precum și stare generală alterată Evolutia acestei rinite este gravǎ, deoarece se complicǎ în $500 \%$ din cazuri cu bronhopneumonia nou-născutului. Tratamentul local constă din instilați nazale cu penicilina, iar cel general din antibiotice (penicilină, eritromicină) și vitamine.
5. Rinitele bolilor infecto-contagioase (gripală, difterică, varicelică etc.) ale sugaruluj pot prezenta tabloul clinic obișnuit de la copil și adult sau să îmbrace o fomă clinică gravă, cu complicaţi mult mai frecvente.
C. RINITELE CRONICE

Sînt un grup de afecțiuni caracterizate prin inflamația cronică banală a mucoasei pituitare și insotite de diverse grade de alterare anatomopatologică a acesteia cu simptomatologie clinică diferită. Aceste procese inflamatorii localizate la nivelul foselor nazale și al sinusurilor se extind uneori la mucoasa sinuzală, a faringelui, laringelui, a arborelui traheobronşic, la intestine și rinichi (fig: 42). Dintre ele fac parte: rinitele cronice catarale, rinitele cronice hipertrofice, rinita atrofică banală, rinită atrofică ozenoasă; rinitele cronice specifice (tuberculoza nazo-sinuzală, sifilisul nasului si cavităților paranazale, scleromul nazal, lepra nazală, sarcoidoza nazală, granulomul milign), rinitele micotice nazo-sinuzale si alte afectivni ale septului (hematomul septului, abcesul septului, chistul septului și perforația septului).
a. Rinitele cronice catarale prezintă o frecvență crescută în raport cu celelalte rinite. Ele au ca substrat anatomo-patologic transformarea pe afocuri a epitelului cilindric ciliat intr-un epiteliu pavimentos si hiper-


Fig. 42 Localizarea la distanta a inFig. 1-focäre de infectie rinosinuzală; 2 - zona
comuna a cäior aero-digestive; 3 - tracomună a cäilor aero-digestive; ${ }^{3}$ in- tra~
heite
infectii
bronhopulmonare ${ }_{5}^{\text {heite }}$; infectii renale; 6 - infectil intestinale. trofia tesutului glandular ou infiltrarea celulelor rotunde. De ainci rezultă ică este vorba de o inflamaltie banală cronică a muroasei pituitare, fiind de obicei consecința gutumaiurillor repetate si prelungite, iar alteori a mor sinuzite ignonate, a rinitelor bolillor infectioase si contagioase, La copiii icu adenoamigdalită cronică se pot prelungi și croniciza ou multa uşurință orice rinite acute. Insuficienta respinatorie nazală din adenoidita cronică și deviatitile de sept impiedica drenajul și oxigenarea nasului și cavitățilon paranazalle, avind drept consecintă cronicizarea rinitelor acute. Intre factorii determinanti care contribuie la cronicizarea rinitelor acute amintim microbismul piogen, iar intre cei favorizanti : tulburările de nutriţie ssi metabolism, stările dimfatice, stările alergice, condițiile de mediu si de viață, moxele profesionale, fumatul si alcoolismul. Pe ide o pante se destcrie rinita catarală cronică a copilului, iar pe rde alta rinita catanală cronicǎ a adululului.

1. Rinita catarală cronică a copilului se caracterizează printr-un guturai prelungit cu scurgere nazală:
stagnantă in fosele nazale. Copilulnu-si poate sufla nasul, iar secrețile care se scurg irită vestibulele marinare cave fonmeaza uneoni fisuri, iar alteori se supnainfeotează. Pe lîngă obistrucția nazală innsoțită de voce nazonată și sforăit, copilul mai prezintă o discretă diminuare a olfactiei si auzului, tuneori și răgușeală. La rinoscopia anterioară mưcoasa pituntană are o colorație roșie-cianotică, acoperită pe planiseul foselor nazale cu secretii stagmanite mucoase sau mucopurulente verzui. La areastǎ simmtomatologie Iocală se adaugă si unele simpome genemale, aceasta imptomatologie locala se adauga si unede simptone genemale, ca urmare a hipoxiei produse prin insuficienta respiratorie și a inghițirii secrețiilor nazale. Așa, de exemplu, se observă paliditate, astenie, micropoliadenopatii, anorexie, tuse seacă sau cu expectoratie etc.

Evolutia rinitei catarale cronice a copilului esté de lungă durată, avînd ca o consecintă indepărtată rinita hipertrofică a adultului. In areastă perioadă îndelungată poate fi innsotită de infectii sinuzale si otice, faringoamigdalite, laringotraheite, traheobronșite si gastroenterocolite descendente

Diagnosticul rinitei cronice catarale se stabileste pe baza simptomatologiei descrise. Totodata vom elimina pe rind : rinita purulentă provo
 monolaterală si fetidă ; sinuzita cronicǎ supuratǎ latentă, mai ales maxiară ; ozena avînd o supuratie abundentă, uneori crustoasă galben-verzuie si lipsită de atrofia caracteristică acestei boli ; adenoidita cronică care se insoțește cu rinita catarala cronică ; imperforațille choanale in care diagnosticul se poate stabili cu precizie.

Tratamentul rinitei cronice catarale a copilului cuprinde un complex de mǎsuri terapeutice cu caracter local și general. Local, se umarește dezobstruarea și dezinfectia foselor nazale. Pentru dezobstruarea foselor azale se recomandă aspiratia secretilor cu para de cauciud sau cul sonda Nélaton adaptată aspiratorului electric la sugar si copilul mic, iar pentru copilul mai mare suflatul corect al nasului. in perioadele de reîncălzire se prescriu instilaţii sau aerosoli cu medicamente vasoconstrictoare (efedrinǎ $1-2 \%$, adrenalină $1 / 20000$ ) și cu dezinfectante (protargol și colargol $1 \%$, soluții cu concentrație scăzută de antibiotice). Se mai recomanda instilaṭi nazale cul vitaminele $A, D_{2}$ și $C$, aerosoli și pulverizații cu hiposulfit de sodiu $5 \%$ sau cu ape sulfuroase naturale: in cadrul unei terapeutici generale se urmăreste tonificarea organismului, corecarea unor tulburări metabolice si a diatezei exsudative. In acest sens se recomandă evitarea diferentelor mari de temperatură care favorizează răcelilè, imbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare, aer curat, alimentație rațională, vitamine; tonice, cure hidrominerale sulfuroase si saline, helioterapie și talazoterapie.
2. Rinita catarală cronică a adultului reprezintă efectul rinitelor acute repetate și prelungite, uneori acestea fiind o etapă mai avansată a unei rinite cronice provenită chiar din perioada copilăriei.

Etiologia afectiunii scoate in evidentă prezenta in antecedentele bolnavului a unor guturaiuri repetate și prelungite, a adenoiditei si amigdalitei cronice in copilărie si a unor sinuzite cronice ignorate. Intre factorii favorizanți la adulți sînt : noxele profesionale (gazele toxice, pulberile, fumul ete.) și condițiile bioclimatice (diferențele mari de temperatură,
rigul, umiditatea etc.) ; alimentatia nerationala; alcoolud tutunu; condimentele ; obezitatea etc. Ca factori determinanti menton microbiană virulentă care este vehiculată în fosele nazale mprena cu aerul inspirat, fie transformarea in microbism virulent a florei nazale saprofite, ca urmare a insuficientei respiratorii nazale și a sinuzitelor latente.

Anatomo-patologic se observă modificări ale epiteliului mucoasei foselor nazale care suferă o metaplazie de tip pavimentos, iar in corion se constată edem, cu infiltrații de limfociơi și histiociți, precum și hipertrofia acinilor glandulari. Tesutul conjunctiv de sub corion este edemațiat, iar vasele sint dilatate și insotite de o infiltrație perivasculară cu celule mici.

Simptomatologia rinitei cronice catarale se caracterizează prin acuze de guturaiuri cu aspect gelatinos sau mucopurulent, care sint aproape permanente in sezonul rece si se atenuează sau dispar cînd se incălzeste vremea. Totodată bolnavii se plîng că au nasul înfundat, fapt care î obliga sa vorbeasca cu timbru nazonat, sa respire pe gura si uneori sa sforăie in timpul somnului, mai ales in decubit dorsal. De cele mai multe ori obstrucția nazală are caracter alternativ în cite una din fose, iar in poziția decubitului lateral obstructia nazală se instalează in fosa nazală declivă. Scungerea secrețiilor nazale în rinofaringe detemmina uneori pe bolnav să facă eforturi de raclaj retronazal care se pot transforma inti-un tic permanent, care se poate insoti. si cu eforturi de deglutitie in sec. Alteori, bolnavii acuză hiposmie sau chiar anosmie, cefalee, oboseală, somn agitat, diverse afectituri ale căilor aero-digestive etc. La rinoscopia anterioară se observă secretii mucoase filamentoase maj ales in etajul inferior al foselor nazale, situate intre cornete si sept. In alte cazuri apar secretii muco-purulente care acoperă cornetul inferior sau podeana foselor nazale. Cit priveste mucoasa pituitara, ea este de obicei hiperemică, alteori violacee și edemațiatã sau palidă și uşor hipotrofică. Turgescenta capului cornetului inferior care vine in contact cu septul impiedică vizibilitatea în profunzime a fosei nazale. Aplicarea unui tampon cu vată îmbibat intr-o substanṭă vasoconstrictoare( cocaină, adrenalină, efedrină) produce micșorarea volumului cornetului, ceea ce demonstrează persistența reflexelor vasomotorii ale mucoasei. In aceasta situație nu a inceput procesul de rinită hipertroficá ireversibilă. Concomitent cu rinita cronicá catarală se mai poate constata prezența unei adenoidite cronice, amigdalite cronice, foliculi limfoizi hipertrofiati pe mucoasa faringiană, care intrețin inflamaţia mucoasei foselor nazale, iar la rinoscopia posterioară se mai observă, pe lîngă secretiile purulente retronazale, edem si hiperemie la cozile cornetelor inferioare. Examenul otic poate evidenția o otită medie oatarală cronică, ca o complicație de vecinătate. La distanṭă pot apărea unele complicații care interesează căile aero-digestive, precum sii diverse sindroame cardio-hepato-renale.

Diagnosticul pozitiv se bazează pe simptomatologia menţonată, iav cel diferential trebuie făcut cu rinita cronică ozenoasă, rinitele alergice; șinuzita cronică latentă, sifilisul terțiar, tuberculoza nazală, rinolitiaza și corpii străini nazali ignorați. Rinita cronică ozenoasă prezintă o supurație consistentă galben-verzuie și fetidă. Uneori rinita cronică catarală
se suprapune cur rinitele alergice. In ceea ce privește sinuzita cronica latentă, sifilisul tertiar, tuberculoza nazală, rinolitiaza si corpil strain nazali ignorati acestea sint monolaterale, prezentind atît leziuni anatomopatologice, cît sị simptomatologie proprie.

Tratamentul rinitei catarale cronice trebuie sa fie in prinul find cauzal. In acest scop se vor elimina focarele de pot. intretine inflacronica, amigdalita cronica, simuzita cal mrția mucoasel foselor nazale. De multe ori ace tre mumai in puseut cient. Local se administrează substanțe vasoconstrictoare numa pari rile de acutizare, în restul timpului find incicate instilatife cu să argint, cum sint colargolul, protargolul, argirolul, in concentratie de $1 \%$, care posedă o actiune astringentă. Se mai pot administra instilațí sau vaporizații cu ulei mentolat, eucaliptolat sau gomenolat in proportie de $1-2 \%$. La aceste uleiuri se poate adăuga vitamina A si vitamina $D$, in suspensii uleioase. Deosebit de utile sint sii inhalatiile calde cu' diverse substante volatile, cum este alcoolul mentolat 2-4 $4 \%$ sau cu : 1) Tinctura
 Ds. extern pentru inhalatii, o linguriță la $1 / 21$ apă ${ }^{\prime}$ fierbinte, se va inhala timp de 2-5 minute în fiecare searǎ. 2) Monosulfura de sodiul 10 g ; Tinctură eucalipt 4 g ; Alcool mentolat $2 \% 20 \mathrm{~g}$; Apă distilată 120 g , Ds. extern, o linguriță la un pahar cu apă căldută, pentru inhalații. Sulful mai poate fi utilizat si sub forma de instilații, după formula Monostilfură de sodiut 1 g ; Apă distilată și glicerină $\overline{\mathrm{a} a} 10 \mathrm{~g}$, Ds. extern, instilatii căldute în fosele nazale, de $1-2$ ori pe zi. Se mai poate administra sulful în asociere cu iodul, sub formă de aerosoli (eventual ape minerale). In caz de suprainfectie este contraindicat tratamentul cu sulf si iod. Dacă există o obstrucție nazală pronunțată, ea poate fi combătută cu diverse medicamente vasoconstrictoare care contin adrenalina sau efedrină in solutie (exemplu, proclusul tipizat Pinofug) sau in pomezi, prin care li se prelungeste actiunea. De exemplu, se prescrie: Efedrină 0.50 g ; Adrenalină $1 \% 1 \mathrm{~g}$; Borat de sodiu $0,50 \mathrm{~g}$; Mentol $0,05 \mathrm{~g}$; Vaselină și Lanolină aa 10 g , Ds, extern. Ca tratament genergi, se administrează medicaţie roburantă alcatuită din vitamine $\left(A, D_{2}, C\right.$, grupul B) si săruri minerale (calciu, magneziu, sulf, fier). Regimul igieno-dietetic si climato-balneo-terapia contribuie la oxigenarea și tonificarea organismului. Cura balneo-climatică se poate face cu ape sulfuröase și clorurosodice îl stațiunile din zona subalpină (Govora, Călimănești, Slănic, Herculane etc.) sau în staţiunile de litoral prin climatoterapia marină, timp de cîte o lună, cîțiva ani de-a rindul, putind obține rezultate bune.
b. Rinitele cronice hipertrofice reprezinṭă un stadiu de evoluție inflamator al mucoasei foselor nazale, mult mai avansat decit cel cataral și caracterizat printr-o degenerare hipertrofică sau edematoasă. Proliferarea conjunctivă și degenerarea mucoasei pituitare se face în modi lent, - fără a se putea stabili o delimitare precisă a treceri de la forma catarală la cea hipertroficǎ. In cadrul rinitelor cronice hipertrofice deosebim: rimita cronică hipertrofică difuză și rinitele cronice hipertrofice localizate.

1. Rinita cronică hipertrofică difuză se caracterizează prin localizarea leziunilor hipertrofice la nivelul mucoasei care invelește peretele extern


Fig. 43 Rinita hipertrofică 1 - cap: 2 - coada cornetului inferior.
al foselor nazale și mai ales cornetul inferior (fig. 43)

Etiologia afecțiuniii este legată de prezenta in antecedentele bolnavului a rinitelor banale repetate si prelungite, fiind necesar un timp indelungat pentru ca -inflamattia să ajungă la o alterare pronunutatatà a mucoasei. Ca factori favorizanti sint moxele profesionale (pulberi ssi gaze toxice), condititile ide viață și de mediu, inferțilile cronice de vecinätate, infeotiile cronice de vecinatate,
terenul alergic si diatezele care terenul alergic ssi diatezele cane
intretin o congestie permanentă a mucoasei foselor nazale.
Anatomia patologică scoate in evidenṭă mai multe faze în evoluția \& afectiunii, care se continuă una cu alta, In prima fază, apare o hiperlui erectil, cu extravazări seroase și sanguine de unde rezultă tumefactia acesteia. După badijonarea cu soluție de cocaină-adrenalinată, mucoasa še retractă. Urmează cea de-a doua fază de proliferare conjunctivă, caraccierizată prin infiltraţia și hiperplazia têesutului conjunctiv submucos, precum și prin transformarea epiteliului cilindric ciliat in pavimentos stratificat. In această fază glandele se hipertrofiază, fibrele musculare incep să degenereze, stratul subepitelial se ingroaṣă, iar infil-

- tratia limfo-histocitară și staza în circulație îi dau mucoasei un aspect fie palid, fie albastru violaceu și nu mai este retractilă la soluția de cocaină-adrenalină. In mod lent se instalează și ultima fază de degenerare edematoasă, cu aspect polipoid gelatinos și cu infiltrație interstitială seroasă: Mucoasa are o culoare alburie, translucidă, granuloasă. Hiperplazia inflamatorie poate interesa periostul si osul subiacent, care se ingroașă. Localizarea predominantă a acestor diverse faze ale procesului inflamator, la nivelul cornetului inferior sau la sept, produce rinitele cronice hipertrofice localizate.

Simptomatologia rinitei cronice hipertrofice se caracterizează prin obstrucție nazală, mai-puțin intensă la început, care deranjează bolnavul . in poziția de decubit dorsal si in timpul somnului. Dificultatea respiratiei pe nas alternează în timpul zilei de la o fosă nazală la alta, realizînd ceea ce se numește rinită cronică hipertrofică în basculă. După mese copioase și consumuri de băuturi alcoolice, dificultatea de a respira pe nas se accentuează. In perioada de stare a bolii sau în faza hipertrofiei, obstructia nazală devine permanentă, fiind însotită de rinolalie, hipoacuzie, diminuarea olfacției, cefalee reflexă, astm de origine nazală, epifora, conjunctivite, dacriocistite, stare de oboseală etc. In perioadele de acutizare a bolii, secreţiile mucoase și mucopurulente se scurg in rinofaringe si mai departe în căile respiratorii inferioare, provocînd infectii desccendente. Rinoscopia anterioară efectuată în faza de hipertrofie moale scoate în evidentă hiperemia pituitarei și turgescența cornetului inferior al cărui cap, venind în contact cu septul nazal, împiedică vizibilitatea extremității
posterioare a fosei nazale. Atunci cind este interesat și cornetul mijlociu, acesta capătă un àspect bulos, apropiindu-se de septul nazal si de cornetul. inferior. Mucoasa pituitare este acoperita cu mucozitat, , a gelatinos, uneori gabbene sau verzui, situate la itare aceasta are aspect In faza de hipertrofie conjunctiva a mucoasei pitutare, acha a curnete congestiv, alteori gri-violaceu, mamelonata la suprafata, ca cornetele hipertrofiate. Alteori, suprafata neregulată a mucoasei ia pe alocuri un aspect muriform sau pseudomixomatos, are colorație palidă, iar substantele vasoconstrictoare nu mai reduc hipertrofia. La rinoscopia posterioară se poate evidentia hipertrofia cozii cornetelor inferioare, mai rar a celor mijlocii, precum și ",aripioarele septale" ce sint niste ingroşări edematoase ale marginii posterioare a septului.

Diagnosticul pozitiv este destul de simplu și se sprijină pe simptomatologia descrisă. Rinita cronică hipertrofică trebuie diferentiată de malformatiile septale atreziile foselor nazale, imperforația choanala, polipi nazaii, rinoscleromul, tuberculoza, și sifilisul terțiar al foselor nazale, Kinolitiaza, corpii străini ai foselor nazale ignorați și tumorile maligne in perioada de latență. Faptul că aceste afectíuni sînt de obicei unilate-
 mate și anatomo-patologic, nu creeaza dificultatí diagnostice.

Complicațiile de vecinatangele si amigdaliană, iar cele de la dis tantă, căile aero-digestive si unele viscere (cord, ficat, rinichi).

Evolutia rinitei cronice hipertrofice este lentã si progresivă, iar prog. nosticul $\epsilon$ ste benign atunci cînd este îngrijită corect.
Tratamentul rinitelor cronice hipertrofice necesitã aceleași măsuri ca in rinitele cronice catarale. De aceea se începe cu îndepărtarea cauzelor ine intelin această hipertrofie, indiferent de faza acesteia. In acest sens, en inceparteaza vegeta, sinuzale de, atitudinea terapeutică este in trateaza corect focarele sinutzle latinitei cronice hipertrofice. Hipertrofia strinsă relatie cu faza evolutiva a masajul cornetelor inferioare și galvanocauterizarea cometelor urmată de aplicarea unor pomezi astringente (Tanin şi dermatol aa 1 g ; oxid de zinc 3 g ; Lanolină 10 g ; Vaselină 15 g , D. extern). In faza hipertrofiei conjunctive se recomandă tratamentul chirurgical efectuat cu multă prudentă, care constă din îndepărtarea excesului de mucoasă, pentru a restabili permeabilitatea foselor nazale.
2. Rinitele cronice hipertrofice localizate se deosebesc de forma difuză prin faptul cǎ leziunile circumscrise degenerative afectează numai unele teritorii din mucoasa foselor nazale. Astfel, se poate intîlni hipertrofia cozilor cornetelor, hipertrofia capetelor cornetelor și hipertrofia mucoasei septului.'

Hipertrofia cozilor cornetelor și in mod special a celor inferioare (fig. 44) este localizarea cea mai frecventă. Bolnavul prezintă dificultăṭi de respiratie, mai ales in timpul expirației, avind senzația că are o clapă retronazală, care este insotită de rinolalie inchisă. Efectuarea rinoscopiei posterioare ne arată cozile cornetelor hipertrofiate de culoare roşu-violaceu sau alb-gri, cu o suprafaţă muriformă sau conopidiformẳ, care obstruează choànele. De obicei bilaterală, hipertrofia cozilor cornetelor


Fig. 44 Hipertrofia cozilor de cornete infe ioare.


Fig. 45 Aripioare septale
poate depași choanele și să acopere marginea posterioară a septului diană Localizarea leziumilor la nivelul cozilor cormetelor perinac mult mai rară. Hipertrofia capetelor cornetelor este mai rară decît a cozilor și se observă mai ales la nivelul capului cornetului mijlociu oare este hipertrofiat ssi cu aspect bulos, acoperit la inceput de o mucoasa hiperemică, care devine mai tîrziu cenușie-alburie. Cu timpul mucoasa clevine neregulată și cu idegenerare polipoidă. Mai rar, se pot observa eziani similare si la nivelul capului cornetului inferior care impiedica total vizibilitatea în fosannazală respectiva

Hipertrofia mucoasei septului se intîlneste destul de rar in practica rimologică. Mai frecvent se pot intîni aripioarele septului sau cozile septului (fig. 45) care se asociaza hipertrofiei cozilor cornetelor inferioare. Tratamentul medicamentoṣ local sii general, ca și tratamentul chirurgical, se aseamănă cu acela al rinitei hipertrofice difuze. Astfel, hipertrofia capetelor sau cozilor cornetelor inferioare, in faza congestira beneficiazě de galvanocauterizarea portiunilor hipertrofiate, pe cind nipertrolia fibroasă sau polipoidă a acestora se poate trata prin ablatie chirurgicală.
c. Rinita atrofică banală se caracterizează din punct de vedere anato-mo-patologic printr-un grad avansat de atrofie a mucoasei nazale, iar clinic prin lipsa secrețiilor nazale, lărgirea foselor nazale și paliditatea pituitarei.

Etiologia rinitei atrofice simple este in legătură cu prezența rinitei catarale cronice in antecedente și cu unii factori favorizanți (conditii igienice necorespunzătoare, alimentatie nerațională, organisme anergice după boli infectioase cu evolutie prelungitã, forme avansate de tuberculoză, infectii sinuzale cronice, rinita eredosifilitică etc.). De asemenea, se mai observă în mod frecvent la lucrătorii pietrari, sticlari, morari, gipsari etc., care respiră un aer intens impurificat cu pulberi in suspensie.

Simptomatologia acestei afectiuni se caracterizează prin jenă respiratorie, deși lumenul foselor nazale este lărgit. Insuficiența respiratorie pe care o acuză bolnavul este subiectivă, find datorită scăderii presiunii inspiratorii. La tabloul clinic se mai adaugă senzația de uscăciune a
mucoasei pituitare si prezența cefaleei rinogene. Rinoscopia anterioară ne arată fose nazale lărgite, cu mucoasa palidă, uscată, uneori acoperită cu secretii mucopurulente sau cul mici cruste.

Evolutia bolii este lentã, iar prognosticul benign
Tratamentul rinitei cronice atrofice simple este asemănător celui din rimita cronică catarală. Ca tratament local amintim vitamína A, aerosoli cu ape sulfuroase (Olănești, Govora, Slănic), oleul gomenolat 1-2\%, pensulații cu solutie de lugol în glicerină etc. Cu rezultate bune se recomandă si unele pomezi vitaminate sau simple. De exemplu: Vitamina A 50000 u, ; Mentol și camfor aa $0,05 \mathrm{~g}$; Acid boric 1 g ; Lanolină 3 g ; Vaselină 7 g , Ds. extern; siau vaselină boricată 2 - $4 \%$. Pentru starea generală bolnavul va beneficia de aeroterapie si helioterapie, preparate de fier etc.
d. Rinita atrofica ozemoasă se caracterizează printro triaclă simptomatică alcătuită din atrofia mucoasei nazale, precum și a scheleturui avontan si nijamirlei nozale supuratie crustoasă si fetiditate caracteristică.

Etiopatogenia rinitei atrofice ozenoase (ozena) prezintă incă multe ontroverse După diferite statistici, frecventa sa oscilează între 0,75-3\% , intre afectiunile rinologice, fiind observată mai ales la sexul feminin Ozena apare inaintea pubertăti, putind fi descoperită-pe la 8-10 ani, - apare inaintea puberth putin uay 40 ani Intre factorii mar in prima copilarie și niciodata dupa fo anǒza de prima importanṭa in apariva alio iața și de mediu, boala find observata la indivizi care au ta an con demizere similare, uneori chiar membri aceleiaș damini, fapt ce determinat pe unii autori sax-i atribuie in mod gresit un caracter eredital sur familial. Intre altele, tfertunea a mai fost atribuita conformației prea largi a foselor nazale, infectiei luetice și difterice, tulburarilor neu-o-vegetative, tulburărilo: endocrine tulburărilor metabolice cu carente de vitamina A, magneziu și fier, precum sii infectiei, care este confirmata prin prezenta unei flore microbiene bogate in secretii si cruste. Exista premisa ca in viitor să nu mai fie luate in discutie ipotezele meinfectioase (structurale, anatomice, congenitale, endocrine, carențiaqe) ale etiogiei azenei Dovezile prezentate sînt insuficiente pentru a putea explica. ajutorul acestion factori specificul procesului, cu infiltrarea abundenta nuza mononuclear a museas mirosul ozenos si manifestările caracteristice bacteriologice și imunologice ale bolii. Totodată, metodele terapice dirijate pentru indepartarea cauzelor presupuse neinfectioase ale bolii au o eficiența redusá. Caracterul infectios al ozonei este confirmat de către legile de habitare a $K$. ozenei in organismul uman si in aglomeratiile de populatie. Prezenta K. ozenei la bolnavii cu ozena, lipsa e oamenii sănătosi, precum si la bolnavii cu alte boli și in mediul extern,保 mică la purtătorii de bacterii, identificarea de la bolnavi în special a unti singur tip incapsulat (al patrulea), existenta microbului un timp indelungat în organismul bolnavului, corelația între indicii bacteriologici și bbloul clinic al bolii etc. sint criterii suficiente alaturi de tabloul chinic eneral al bolii, pentru a recunoaste caracterul infectios al ozenei. Ma mult decît atît, la bolnavii cu ozenă se evidențiază anticorpii contra aces-
tui microb, care sint de natură infectioasă și au un caracter specific fiind gǎsiți foarte rar la bolnavii cu rinitäatrofică cronică si la oamenif sănătoṣi. Singurul argument serios impotriva etiologiei infectioase a ozenei este lipsa elementelor procesului inflamator, specifice pentru ozenă. Acest aspect este legat de faptul că cercetările histologice se efectuează într-o fază a bolii relativ tardivă, cînd la actiunea agentului patogen al bolii se adaugă și acțiunea infectiei secundare, precum și a altor factori patogeni care conditionează dezvoltarea atrofiei, iar atrofia, de orice provenientă ar fi ea, are manifestări morfologice identice. Nu negăm faptul că la apariția acțiunii patogene a K . ozenei contribuie influenta unor faciori externi și interni. Intre acestia am menționat deja nivelul scăzut de viață, defectele congenitale nazale, predispozitia ereditară, bolile in-fecto-contagioase in antecedente, traumatismele nazo-sinuziene, rino-sinuzitele acute repetate si cronice, atrofia mucoasei nazale de diferite etiologii etc. Organismul omului posedă un grad important de imunitate naturală față de infecția ozenoasă, care este asigurată în primul rînd de cätre mecanismele rezistenței locale ale tesuturilor nazale. Boala se dezvoltă ca urmare a scăderii rezistenței locale și generale, contribuind ${ }^{3}$

- la rindul său la micsorarea ulterioară a activităti ì mecanismelor imunităti specifice. Acest fapt conditioneazã o habitare de lungă durată a Klebsiellei ozenei in cavitatera nazală, precum și aparitía in unele cazuri a unei infecții secundare. In imbolnăvirile de ozenă apar in serul sanguin o serie de anticorpi contra tuturor fractiunilor antigenului $O$, antigenului CA și antigenilor citoplasmatici. Anticorpii față de antigenul O se găsesc la majoritatea bolnavilor, posedînd un caracter infectios și se referă la imunioglobulinele claselor $M$ si $G$. Totuși titrurile anticorpilor nu sint. mari, cu toată durata de excitare a antigenelor, ceea ce este posibil să fie în legătură cu localizarea superficială a focarulua microbian specific, cu micșorarea capacității de absorbție a mucoasei afectate și cu acțiuniea imunodepresoare a polizaharidului incapsulat. In ceea ce priveste anticorpii $O$, ei posedă o acțiune antitoxică. Lipsa anticorpilor contra antigenului incapsulat in organismul bolnavilor de ozenă este un defect de inunitate al organismudui uman, care este posibil să fie una din cauzele principale ale evolutiei cronice a ozenei. Punerea in evidență a unei flore microbiene de asociație, pe lîngă Klebsiella ozenei, a dus la o serie de discutuii. Intre tipurile principale de microbi care mai vegetează in cavitățile nazale ale bolnavilor cu ozenă sînt : corinebacteriile (C. diphteriae, C. pseudodiphterie), proteus tip O (bacilul Perez), fungi (Candida; Mucor, Aspergillus), pseudomonas, stafilococi, streptococi, colibacili etc. Studiile recente efectuate asupra stării de purtători ai acestei flore la bolnavii cu ozena, aspectele imunologice și corelația stării clinice cu flora microbiană de asociație au dus la concluzia că nu există nici o legătură etiologică sau patogenică a acestora cu ozena.

Anatomia patologică a rinitei atrofice ozenoase pune în evidență un proces difuz de scleroză inflamatorie atrofică, în care epiteliul mucoasei nazale se transformă din cilindric ciliat in pavimentos pluristratificat, celulele glandulare dispar, vasele se sclerozează, scheletul se atrofiază, iar fosele nazale se lărgesc mult. Același proces se poate extinde la mucoasa cavitătilior paranazale și a restului cǎilor aeriene. Ca urmare
a procesului de atrofie a mucoasei foselor nazale, aerul care patrunde in ele transformă secretia purulentă in cruste.

Simptomatologia ozenei în perioada preozenoasă, la virsta de 7-8 ani, debutează ca o rinită catarală mucopurulentă, însoțită de o secreție nazală abundentă, groasă și persistentă. La rinoscopia anterioară mucoasa foselor niazale este palidă, cornetele tumefiate, iar podeaua foselor nazale este acoperită de secreții. După mai mulți ani, guturaiul acesta care nu cedează la nici un tratament inncepe să prezinte un miros fetid și apar crustele, instalindu-se perioada de stare a ozenei. Obstructia nazala instalata progresiv se asociază cu tulburări olfactive (hiposmie, anosmie, cacosmie subiectivă si obiectivă). Cacosmia obiectivă a bolnavului cu ozenă este rezultatul descompunerii și fermentării putride -a crustelor de către bacteriile proteolitice din fíora nazală. Fie din cauza atrofiei elementelor periferice ale analizorului olfactiv, fie din cauza excitației olfactive supraliminare și a inhibiției consecutive, fetiditatea nu esté percepută de către bolnav. Cit privește obstructía respiratorie a nasului, ea este datoxitǎ fie slăbirii reflexului nazorespirator, fie crustelor care blocheaza lumenul lărit al foselor nazale Pe lîngă sinmptomele descrise, bolnavii lunei ana sata dureri variabile la nivelul piramidei
 taxis provocat la efortul de eliminare a crustelor. La rinoscopia anterioară efectuată în perioada de stare a ozenei fosele nazale sînt largi, mucoasa nazală este acoperită de cruste galben-verzui sau cenușii ușor aderente, apărind ca un mulaj pe cornetele și meatele foselor nazale, avind sediul de predilectie pe meatul mjilociu si cornetul mijlociu. Dupa eliminarea crustelor se evidentiază mucoasa uscata a foselor nazale, subtiata, palidă si nesingerindă stergerea reliefului peretilor externi ai foselor nazale in profunzime se văd cu usurintă peretele anterior și orificiul sinusului sfenoidal miscările vălului în deglutitie si fonatie, pereții laterali ai sfenoidal, miscarile valumului, precum si alte repere anatomice. Rinoscopia posterioară, faringoscopia și laringoscopia pot arăta extinderea atrofiei și în restul cǎilor respiratorii, mucoasa fiind acoperită de cruste. In jurul virstei de 40 de ani procesul atrofic apare ca stationar, simptomatologia subiectiva a bolnavului incepe a se șterge, iar obiectiv se constată reducerea crustelor saut disparitia lor de pe mucoasa atrofiata, precum si diminuarea fetiditătii.

Ca formă clinică obișnuită ozena este bilaterală, însă pot exista uneori ozene unilaterale, ozene fără cruste și ozene cu atrofie localizată

Diagnosticul pozitiv al ozenei este ușor de precizat atunci cînd atrofia reste insotită de cruste si fetiditate. In perioada de debut a bolii ozena poate fi confundatǎ cu rinita cronică hipertrofică, rinita muco-purulentă Tinita purulentă banală, rinita atrofică simplă, sinuzitele supurate cronice precum și cu celelalte rinite cronice specifice.

Evoluția rinitei cronice ozenoase este lentǎ și insidioasă. Incepînd de la virsta de $8-10$ ani ca o rinită cronică muco-purulentă fetidắ, boala se accentuează la pubertate ssi ajunge la o intensitate maxima intre $20-30$ ani. După virsta de 50 de ani, evolutia bolii se atenueaza mult sis lasă impresia unei vindecări spontane. Este de mentionat faptul că î timpul perioadelor premenstruale și menstruale simptomatologia bolii se accentuează, pe cînd in timpul gravidităţii se ameliorează mult.

Procesul atrofic ozenos poate interesa și țesuturile vecine (sinusurile paranazale, căile lacrimale, rinofaringele, trompa lui Eustachio, casa tim-. panului), uneori și restul căilor respiratorii (oro- și hipofaringele, laringele si arborele traheobronhic).

Tratamentul ozenei se începe incă din perioada copilăriei. El trebuie să se adreseze. atît stării generale, cît și celei locale. Pentru dispariția crustelor și combaterea fetidității, pe lîngă spălăturile de două ori pe zi ale foselor nazale cu solutii izotonice alcaline sau sulfuroase calde, urmate de pensulații cu Iugol în glicerină (iod metaloidic 1 g , iodură de potasiu 2 g, glicerină 100 g ) și vitamina, A uleioasă, sau de instilații cu oleut mentogomenolat $2 \%$, oleu eucaliptolat $2 \%$, balsam de Peru, se mai foloseste aspirarea de acid boric pulvis, aplicarea locală a unor pomezi cu streptomicină și sulfamidă, administrarea de pilocarpină, prostigmină, bacteriofag, ionizări cu acetilcolină, insuflații cu ozon, autohemoterapie, opoterapie, autovaccinoterapie etc. Ca tratament antinfectios, cele mai bune rezultate se pot obține cul streptomicină aplicatǎ local, care are insă
 Vitamina A II fiole; Mentol, eucaliptol, camfor àa $0, \dot{\mathrm{H}} \mathrm{O} \mathrm{g}$; Vaselină și lamolină aa 10 g , Ds. extern, cîte un virf de deget în fiecare fosă nazală inainte de culcare). Rezuitatele obținute cu streptomicina sint bune, insă numai atît cît se aplică tratamentul local. Paralel cu tratamentul local se face și unul general, in vederea intăririi stării generale. Acesta constă din vitaminoterapie (vitamina A și C), preparate ferice, alimentatie rațională, aeroterapie, crenoterapie cu ape sulfuroase și arsenicale, climatoterapie marina, iar in umele cazuri şi tratament endocrin. Prin tonificarea organismului încă din copilarie, putem stimula producerea anticorpilor necesari combaterii infectiei sii prevenirii atrofiei nazale. Pentru combaterea simptomelor neplăcute ale ozenei au fost recomandate diferite metode chirurgicale. Unele dintre acestea se adresează uscăciunii mucoasei nazale si crustelor care o acoperă, iar altele recalibrarii atrofiei natale. Dintre metodele chirurgicale care aveau drept scop să realizeze umidificarea foselor nazale amintim urnătoarele: procedeul Witmaach (implantarea canalului Steinon în sinusul maxilar) ; metoda Almeida (dirijarea canalului lactimal in meatul mijlociu al foselor nazale); simpatectomia pericarotidiană (pentru vascularizația mai bunǎ a foselor nazale, in perioada inițială a bolii). Pentru recalibrarea fọselor nazale atrofiate s-au incercat diferite metode, intre care mentionăm: deplasarea pereților inter-sinuzo-nazali înspre sept (Lautenschläger) ; strîmtarea foselor nazale prin introducerea unor substanțe sau a unor corpuri străine intre aceasta și sept precum și între mucoasă și peretele extern al fosei nazale (infiltrarea de parafină sau vaselină-baritată, lame de celuloid, bastonașe și rondele de acril după tehnica descrisă de Eyriès și modificată de Ramadier, transplante de auto- si homogrefe vii proaspete sau conservate, implante de țesuturi moarte sterilizate, provocarea de sinechii intre cornete și septul nazal). Pentru a obține rezultate mulțumitoare, tratamentul trebuie să fie orientat asupra multiplelor cauze favorizante ale acestei afectiuni, iar dacă este posibil sǎ prevenim incă din copilărie procesul de atrofie nazală, spre a preîntîmpina necesitatea interventiei chirurgicale
e. Rinitele cronice specifice (tuberculoza nazo-sinuzală, sifilisul nazosinuzal, scleromul nazal, lepra nazală, sarcoidoza, granulomul malign).

1. Tub்erculoza nazo-sinuzală este consecința localizării primitive säu secundare a bacilului Koch la nivelul foselor nazale și al cavităților paranazale. Intre localizările primitive sint descrise lupusul și tuberculomul anui ior intre cele secundare consecutive tuberculozei pulmonare, sînt.保

Lupusul nazal este o infecție tuberculoasă cu virulență atenuată, localizată la nivelul mucoasei nazale sau al tegumentelor nazale (fig. 46) si exceptional în cavitătile paranazale, avind o evoluție torpidă.

Etiopatogenia bolii este legată de prezenta bacilului Koch cu o virulență atemuată care se inoculează prin leziuni de grataj, de obicei la tinerii cu debilitate fizicǎ si imunitate generalǎ redusă

Anatomo-patologic se remarcă faptul că leziunile sint diferite in functie de stadiul evolutiv al infectiei, caracterizate initial printroo infiltrație nodulară a mucoasei sau pielii, cu aspect granulos, papilomatos sau
 sează pielea, mucoasele și scheletul cartilaginos. In final apare vindecarea. leziunilor insotită de scleroza fibroasă a tesuturilor, cu deformari cicatriciale si retractile Aceste stadi evolutive inegale ca evolutie in timp le putem întîlni la același subiect. Microscopic se pun în evidență lezitunile clasice ale infectiei tuberculoase, caracterizate prin foliculi $\cdot$ tuberculosit de tip Köster, cul celule epiteloide și gigante, cu discretă cazeificare și foarte rari bacili.

Simptomatologia bolii în perioada inițială se caracterizează prin prezența unor simptome subiective ca pruritul; usturimile, ușoara jena respiratorie, uneori epiforă, iar alteori, mai des, epistaxis și cruste. In


Fig. 46 Lupus al nasului (dupa C. v. Eicken).


Fig. 47 Lupus nazo-facial, care ealizează aspectul capului de mort (dupã C. v. Eicken).

Tratamentul localizărilor vestibulare este simplu prin exereza tesutuiui albicios, avascular, cu hemonagie minimă. In zocalizande subplotice circumscrise, se execută o traheotomie joasă și suib anestezie generală, tubul de bronhoscopie treoe de corzi, care au aspectul normal si intîlneste sub ele tumorile de amiloid. Cu un bisturiu fin ou varful ascutit și cu miner lung, se incizează muooasa subglotică la nivelul proeminenței tumorale si se execută exereza substantei amiloide fără riscul hemoragiei, ea fiind avasculară. Trebuie să conservăm o pante din mucoasa sănătoasă, înaintea și înopoia regiunii subglotice, care prin extinderea ei pe suprafeţele operate nu permite apariţia stenozei și deci nu necesitã dilataţi cu o piesă de material plastic.

In localizările difuze subglotice, majoritatea autorilon recurg la tirotomie, si dupa exereza tumorii plasează o proteză dilatatoane pe care - lasă pînă la 3 luni.

Tratamentul pe cale endoscopical este mai simplu, metoda find mai puțin traumatizantă. Recidivele sint exceptionale. De allfel mu este necesan să se facă: 0 exereză prea completă, avindu-se in vedere evoluția extrem de lentă a acestei maladii.
12. Chemodectoamele laringelui. Chemodectoamele, termen creat de Mulligan 1950 (de la grecul Khumos $=$ suc), sinonim cu tumorile glomice (tumoră glomică benigină a laringelui), termen clasic al clinicienilor O.R.L., sint tumorile sistemului paraganglionar necromafin (absența granulatiilor cromafine după coloraţia cu bicromat de potasiu). Ele se dezvoltă in locurile unde există in stare normală țesut paraganglionar necromafin, la nivelul corpuscului carotidian, al glomusului timpano-jugular, al ganglionului plexiform, ca si la nivelul foselor nazale, maxilarului, laringelui si traheei. Tesutul paraganglionar necromafin se intinde pe un teritoriu foarte vast, de la baza craniului pină la orosia aortei. Uneri fommatiunea tumorală se dezvolta si in locul unde anatomia n-a pus in evidentă tesut paraganglionar. Localizările multiple ale acestor tumori la acelasi individ sint exceptional de mare Chemodectomul laringelui, foarte rar citat în literatură, se prezintar ca o. tumorǎ benignă violacee sau roșiatică, plựilobată sau muriformă, încapsulată, la nivelnl plicii ariteno-epiglotice; cu o evolutie foarte lentă. La nivelul laringelui, chenodectoamele se pot intîlni in tremea anteribară benzii ventriculare, apropiate de marginea superioană a cartilajului tiroid, în legătură cu ramura intemă a nervului lar:ngeu superior (chemodectom laxingian superior). Chemodectomul inferior se dezvoltă intre cricoid și primul. inel traheal, legat de uamura externă a nervului laringeu. Chemodectomul anterior apare la nivelul fettei anterioare a membsanei crico-tiroidiene.

Histo-patologic, chemodectomul prezintă insule ide celiule epiteliale, separate prin travee conjunctive pornite din capsulă, ou țesut vascular foarte bogat. Celulele epiteloide sînt voluminoase, de formă poligonală sị citoplasmă clară. Stıoma mai mult sau mai puţin subţire are o bogată rețea capilară. La unele oazuri apar atipii celulare, mai frecvenfe. Ia nivelul paraganglionului carotidian. Arteriografia constituie examemul capital al chemodectoamelor, care arată o tumoră bogat vascularizată. Thatamentul chemodectomului laringian este chirurgical, cele superioare
extirpindu-se prin faringotomie laterală. Ligatura preventiya a artere linguale si tiroidiene superioare reduce mult din volumul tumorii. După deschiderea faringeht tumora apare prin vascularizația ei ca un parenchim tiroidian.
13. Nioblastomull calule gramaloase, sau tumora lui Abrikossoff este intîlnită foarte rar: la nivelud laringelui. Locálizarea electivă este la nivelul limbii. Această tumoră benignă incapsulată prezintă aparent o deviație malignă cu nuclei rotunzi adesea in mitoză.

Aprar la virsta medie si la sexul masoulin, localizate exdusiv pe coanda vocală. Tumora contine celule musoulare embrionare sau de tip Șvanian. Macroscopic mioblastomul se prezintă ra mici insule rotunde sau alungite cu o largă implantare, de culoare gri-albicioase sau roz, cu o suprafatta netedă. Ulceratia e suspeotă de evoluțe malignă, microscopic cuprinde, celule mani, cilindrice cu citoplasmă gnanaloasă si nuclei notunzi, numerasi și adesea in mitoză. Toratamentul este chirurgical cu prognostic bun.

## B TUMORILE MALIGNE

Se stie că depisitarea unui cancer laringian, cu cit este mai precoce, cu atit si vindecarea este mai sigură. Debutul unui cancer laringian mu se asociază in genewal cu nici un simptom subiectivy dureros. Pnezenţa lui ân unele cazuri se poate descoperi numai printroo tehnica citologica, in absenţa oricamui simptom clinic. Nalignitatea tumorii depinde de structura histologica, oare este elementul cel mai important al malignitatiii. Un factor innportant al malignitatii il constituie si localizarea tumorii, de care depinde terapia chirurgicala, sau fizioterapica. Malignitatea mai depinde si de starea de aparrare a organismului, un fel de imunitate antitumonală, ca de exemplu melanomul malign la cane se constată o infiltrație cu celule limfocitare și plasmocivare, care idisociază celulele maligne cu bendinta de a le distruge. Precocitatea diagnosticului ame o deosebită valoane in rezultatul terapeutic și depinde de educația sanitară a bolnavului, ca sis de orientanea oncologică a primului examen farout de specialist.

In sfena O.R.In, mai mult decît in alte specialități, vederea directă a tumorii înlesneşte diagnosticul. La examenul clinic făcut cu multă atenție, se adaugă și celelalte metode complementare de: examen ca: radiografia, stratigrafia, angiografia, scintigrafia, examenul citologic și in primul rind bropsia, care ne dă diagnosticul fundamental. Examenul biopsic poate fi facut si intraoperator (extemporaneu), prin care uneori . este greu să se stabilească un diagnostic exact din preparatul menționat.
a. Starrile precanceroase alle laringelui. Următoarele leziuni ale mucoasei laringelui se pot considera histologic ca stări precanceroase :

1. Pahidermiile, cane sint o ingroşare difuză a epiteliului corzilor vocale isi a comisurii anterioane sau posterioare, legate de inflamați oronice cu tendinţă hiperplazică, leziuni ce sint proprii sexului maisculin.
mod obisnuit primele localizări ale lupusului se produc la nivelul mucoasei nazale, de unde se extind in continuare la tegumentele vestibulului nazal, luind aspectul unei dermatoze cu cruste și fisuri. Rinoscopia anterioară scoate în evidență, la inceputul bolii, o rinită cronică atrofică crustoasă, extinsă la pielea vestibulului nazal sub forma unei dermatoze crustoase cu fisuri. După aceea apar mici noduli galbeni, moi, cu contur neregulat, infiltrativi, la nivelul mucoasei septului și pe capul cornetului inferior, care se ulcerează și singerează ușor. Alteori, cind ulcerațiile sint situate la nivelul cartilajului patrulater produc perforatia acestuia, iar cind sint localizate la nivelul scheletului cartilaginos al aripii nasului il distrug. Leziunile cicatriciale interesează capul cornetului inferior, după care se extind la capul cornetului mijlociu, producind uneori stenoza narinelor și prăbușirea lobulului nazal avînd aspectul de nas in cioc de papagal. Alteori, prin distrugerea părților moi ale piramidei nazale se realizeaza aspectul nasului de la capul de mort (fig. 47). In general remarcăm faptul că simptomatologia lupusului nu este dureroasă, are leziuni polimorfe si nu distruge scheletuk osos al nasului.

Evolutia lupusului este foarte lentă, in 'timp de mai multi ani și cu \& recidive frecvente vindecări spontane sau extindere progresivă la mucoasa rino-faringiană, tegumentele buzei superioare sau ale feței.

Prognosticul depinde de evoluția bolii și de complicațiile care pot apărea cat urmare a ulceratiilor tegumentare si a distrugerii scheletului cartilaginost Ele sînt caracterizate prin stenoza narinelor și deformația cicatricială a nasului în cioc de papagal.

Complicațiile sînt reprezentate, pe lîngă stenoza narinelor și aspectul nasului în cioc de papagal, și prin extinderea infectiei la cảile aeriene superioare. In mod excepțional, lupusul poate determina o tuberculoză cu .evolutie rapidă sau se poate maligniza.

Diagnosticul pozitiv al lupusului nazal se stabileste pe baza sediului leziunilor si a aspectului lor polimorf, a examenului bacteriologic și de inoculare la cobai, precum si a examenului anatomopatologic. Diferentierea trebuie făcută in perioada initială a bolii cu dermita vestibulară banală și rinita atrofică ozenoasă, iar în perioada de stare cu tumorile septului nazal, ulcerul trofic Hajek, granulațiile care acoperă un corp străin, sifilisul terţiar, scleromul și lepra

Tratamentul lupusului nazal se adresează atît leziunilor locale, cît și stării generale a bolnavului. Este necesară o igienă locală riguroasă, aplicarea de pomezi cu streptomicină, vitamina $A$ sii $D_{2}$, precum și diatermocoagularea în formele vegetante. Sechelele inestetice care rezultă după stabilizarea leziunilor lupice se rezolvă prin aplicarea plastiilor necesare. Ca tratament general se recomanda o alimentație bogata in factori nutri tivi, calciu, vitamina $D_{2}$ (după metoda Charpy) cel puțin 6 luni consecutiv, aeroterapie, helioterapie, raze ultraviolete, tuberculostatice și sulfone.

Tuberculomul nazal, ca formă a tuberculozei nazale primitive, reprezintặ forma pseudotumorală a lupusului localizat, sịtuat în mod obișnuit pe mucoasa septului cartilaginos.

Anatomo-patologic se evidențiază leziuni circumscrise, bacili rari, precum și lipsa tendinței la extensie și ulcerație a formațiunii.

Siptomatologia tuberculomului nazal se caracterizează prin apariția la partea inferioară a septului cartilaginos a unei tumori obstruante, moi elastice, nedureroase, care sîngerează la atingere iar alteori supurează

Evoluția este foarte lentă și prognosticul benign
Tratamentul local constä in extirparea pseudotumorii, iar cel general este ácelași ca în lupus.

Tuberculoza nazală uìcero-cazeoasă poate fi intîlnită în faza terminală a unei tuberculoze pulmonare generalizate, constituind o complicatie a acesteia. Această afecțiune se caracterizează prin apariția unor ulceraṭi cu contur neregulat, fară tendința de cicatrizaré, întinse la mucoasa velopauatina și bucofaringiană. Datorită starii generale a bolnavului prognostícul este destul de serios, iar tratamentul esté numai paliativ. El constă în administrarea medicamentelor tuberculostatice și atingerea locala a leziunilor cu acid lactic pur.

Tuberculoza osoasă nazo~sinuzală este destul de rară, constituind localizarea infectiei tuberculoase la nivelul scheletului osos ca o consecintă a bacilemiei, produsă de o teberculoză pulmonară sau de alte localizări, diseminată pe cale hematogenă.
urmata de un abces rece care se poate fistuliza. In procesele de periostita, osteită cazeoasă sau pericondrită se identifică celulele gigante și formațiunile foliculare.

Simptomatologia suibiectivă a bolii se caracterizează prin dureri la nivelul piramidei nazale osoase, în fosa canină sau în regiunea supraorbitară, in funcţie de localizarea afectiunii. In perioada initială se observă la rinoscopie prezența unor noduli infiltrativi neulcerați pe mú coasa pituitară, precum şi prezența unor tegumente palide și impăstate cul poliadenite submandibulare. Urmează perioada de stare à bolii, cind leziunile mucoase și cele osoase se fistulizează. La sinusuri această formă de tuberculoză le afectează mai ales pe cele maxilare sí mai rar pe cele frontale, etmoidale si sfenoidale, find insotite de supuratii nazale. Mentionăm că, pe lingă osteoperiostita tuberculoăsă a edultilor care are o evolutie lentă, s-a mai descris o formă de tuberculoză osteo-cartilaginoasă extensivă: mai frecventă la tineri sii alta circumscrisă, cu evolutie torpidă, intîlnită la bătrîni

Evolutia tuberculozei osoase nazo-sinuzale este în legătură cu mersul clinic al tuberculozei pulmonare sau extrapulmonare, de care se însoțeste. Uneori, datorită extensiei spre endocraniu, poate produce meningită, tromboflebită a sinusului cavernos, nevrită optică si nevrită retrobulbară, Astăzi, sub influenta antibioticelor si chimioterapicelor antituberculoase, evolutia și prognosticul bolii sint mult maí bune ca în trecut.

Tratamentul este același ca și în celelalte forme de tuberculoză nazosinuzală și osoasă.
2. Sifilisul nazo-sinuzal poate fi dobîndit (primar, secundar, tertiar) si ereditar (precoce, tardiv).

Sifilisul nazo-sinuzal dobîndit prezintă un interes mai deosebit numai prin manifestările sale terțiare.

Forma primară a sifilisului nazal este o localizare rar întîlnită, fiind situată la nivelul lobulului sau pe fața internă a narinelor. Rareori se


Fig: 175 Epiteliom spino-celular in vadant al laringelui. Cartilajul
pericondrul-reprezinta
o barieră
$a$
difuzării tumorale ( 40 x ).

Cancerul supraglotic (banda ventricultara, eprglola, plica ariteno-epiglotică si ventriculii) are tendinta de a invada baza limbii Localizanle glotice prind coanda opusa prin comisuma anterioara coarda dupa un timp mai Indelungat. Localizarea in comisura anterioara se extin-
de in sus la pețiolul epiglotei, în jos in regiunea subglotică, iar inainte penetrind cartilajul sau ligamentele, care constituie o barieră pentru un timp indelungat in oprirea extensiunii tumorii.

Metastazele ganglionare apar pe rind, în ganglioni submaxilari, submentonieri, in lantul ganglionar al ve nei jugulare anterioare, al venei jugulare externe, in grupul laterocervical profund, ai venei jugulare interne si ai nervului spinal. Ganglionii subdigastrici şi omohioidieni sịnt prinși cel mai des. Rareori intînim ganglioni metastatici retrofaringieni, prelaringieni, pretraheali sit in lantul recurential

Cancerul epiglotei prinde suprahioidienii; cancerul comisurii anterioare prinde ganglionii prelaringieni ; cancerul subglotic primde lantul ganglional recurential.

Metastazele là distanţă apai în plămin, ficat și in schelet (Leonardellit.

Micuoscopic, epiteliomul laringelui se intilneste in proportie de $95 \%$ ca: spino-celular, cu celule romboidale, legate intre ele prin spini intercelulari, adesea in plină mitoză atipică, formind cordoane sau insule și cuiburi polinorfe, cu evolutie cheratozică- sau cheratinică (fig. 175)

Epiteliomul bazo-celular $(3-5 \%)$ cu celule cubice sau poliedrice grupate in insule epiteliale, delimitate la periferie printr-o serie de elemente cilindrice dispuse in ,palisadă" si care reamintesc celulele bazale.

Epiteliomul bazo-spinocelular (2-30\%) care prezintă in acelaşi timp epitelióm cu structură bazo- și spinocelulară.

Epiteliomul nediferentiat (1-2\%). format din cordoane de celule atipice, care nu prezinta diferentiere nici spre bazo- nici spre spino-celular, in epitelioamele spino-celulare apar în țesutul conjunctiv celule gigante, care frinează proliferarea tumorii. Aspectul acesta este net intilnit. in localizarile cordale, care aut tendinta de a ramine multa vreme, in situ": (Leonardelli). Leroux $R$. și colaboratorii, prin anchete statistice pe un vast material, constată că epiteliomul putin diferentiat sau cu celule bazale este localizat pe benzile ventriculare sau ventriculi ; epitelionitil cheratoblastic in localizarile pe corzile vocale; epiteliomul acheratoblastic si cheratoblastic in localizarile regiunii subglotice. Nord-americanii prẹcizează gradul de malignitate all epiteliomului prin


Fig. 176 Epiteliom „in situ" al mucoasei laringiene.


Fig. 177 Epitelio-sarcom al laringelui.
procentul de atipii celulare, pentru orientarea tratamentului, Epiteliomul laringelui este primitiv și numai cu totul excepţional poate fi o metastază a unui epiteliom faringian, tivoidian, esofagian sau pulmonar. metastan anteliomul, in situ" sau intraepiteliad este un epiteliom de debut, cu ingrosarea stratului epiteliad, cu celule uniforme in toate straturile, cu hipencromie nuclearà și atipii nucleare, cu o delimitare neta a membranei bazale (fig. 176).
3. Epitelio-sarcoamele. Sarcomul adevărat al laringelui se intrineste foarte rar $(0,5-10 \%$ din totalitatea cancerelor laringelui) Obisnuit celulele net sancomatoase sint insofite de celule neoplazice de natură epitelială, 0 degenerescență simultană a tesutului mezenchimatos epitelial Aceste veritabile epitelio-sarcoame sint tumori in care elementele sarcomatoase prezintă un înalt grad de malignitate, străbǎtute de epiteliul din vecinatate, care suferă o transformare neoplazică elementul sarcomatos fiind preponderent.

Localizarea pe laringe se întîlnește în special în regiunea subglotica apoi pe oorzile vocale, pe benzile ventriculare si in comisura anterioara Macroscopic apare ca o tumora proliferanta, de culoare gri sau gri-bruna sîngerîndă la atingere saư chiar spontan. In faza initială tumora este submucoasă delimitată si uneori chiar pediculată

Microscopic se constată zone epiteliomatoase de tip epidermoid, situate întroo stromă conjunctivă de aspect sarcomatos, cu atipii celulare si numeroase mitoze anormale (fig. 177).

Diagnosticul diferential microscopic intre adevăratele și falsele epi-telio-sarcoame se pune pe limitele intre tesutul epitelial si conjunctiv limite intotdeauna nete în adevaratul epitelio-sarcom, și intotdeauna limite förte vagi in epitelio-sarcomul fals sau pseudosancom. Epiteliosarcomul este de resortul chirurgical, urmat de radioterapie obligatorie.
4. Fibrosarcoum ele se intîlnesc mai mult intre 60-70 ani si fin priman vista, la ambele sexe cu aceeaşi incidenţă. Dezvoltarea lor
$\qquad$
poate localiza în porțiunea anterioară a mucoasei septului nazal sau pe capul cornetului inferior. Imbrăcind forma unui șancru nazal, acesta se prezintă ca și sifilisul cutanat obișnuit sub forma unei ulcerații pe un fond dur, insoțită de o scurgere sero-purulentă și inflamația țesuturilor din jurul său. Șancrul primar este datorit inoculării prin deziuni de grataj cu degetele care contin secretii infectante. Din punct de vedere anatomopatologic se observă prezența edemului, a infiltratuludi limfo-plasmocitar și a procesului de endarterită care reduce lumenul vaselor sanguine, fiind urmat de necroză și ulcerații. Leziunile, de obicei unilaterale, apar la 3-4 săptămîni după inoculare, find însoțite de obstruarea nasului, scurgeri serosanguinolente, cefalee, dureri iradiate la faţă şi buza superioară. La examenul obiectiv se observă o infiltrare a aripii și vîrfului nasului, care sint dure. Rinoscopia anterioară scoate in evidență o ulcerație crateriformă avînd fundul cenușiu murdar, cu marginile regulate și cu induratie de vecinătate, însoțită de adenopatie submaxilară nedureroasă. Unilateralitatea, carácterele ulceratiei, indurația, adenopatia sate-
 examenul serologic pozitiv la 2-3 săptămîni după aparitia șancrului de inoculare, sînt elementele de bază ale diagnosticului. Pentru stabilirea acestuia trebuie să eliminăm luesul terțiar, erizipelul, furunculul vestibulului nazal, ulcerația lupică și tumorile maligne. In timp de $6-8$ săptămini șancrul de inoculare se vindecă spontan și apar manifestările de tip secundar. Ca tratament se recomandă administrarea timpurie a medicatiei antiluetice.

Forma secunclară a sifilisului nazal se caracterizează prin prezenta unui catar nazal persistent bilateral, fisuri ale narinelor, dureroase si rebele la tratament și mai rar plăci mucoase insotite de un eritem inflamator al pituitarei. Precizarea diagnosticului este ușurată prin coexistența celonialte manifestanri ale sifilisului secundar, cît și prin reacţia Borclet-Wassermann. Tratamentul este acelasi ca in celelalte forme ale sifilisului dobindit.

Forma tertiară a sifilisului nazo-sinuzal (fig. 48) este cell mai des intầlnită, fiind datorita fie unui triatament insuficient, fie neefectuarrii tratamentului. După statistica lui Barraud ar existba. manifestări nazale tertiane în $6 \%$ din cazurile de sifilis netratate sau incomplet trataite. Intre accidentul primar al sifílisului și aparitia formei tertiane a sifilisului nazo-sinuzal există o perioadă de timp variabilă între $1-20$ ani.

Anatomo-patologic initilnim in aceaistă formă imfiltrate sifilitice specifice (gome, uliceratii și sechestre osoase). Ele sint localizate la nivelul septului osos si mai rar la nivelul planșeului foselor nazale și al oaselor proprii. Leziunile tertivare gomoase loca-
lizate da nivelul scheletului osos al nasului se extind rulterior si la cartilaje. Cu timpul, infiltratia gomoasă prezintă un proces de arterita ş nemobioză, urmat de wamolire, perfonattia mucoasei, evacuarea continutului ramolit, ulceratie, necroză osteo-cartilaginoasă, eliminare de sechestre si metraotii cicatriciale. Lia nivelua sinuisurilor se pot intîlni fie leziuni de osteo-periostită, fie exostoze, gome sau osteoame ale peretilor lor.

Simptomatologia bolii se caracterizează prin senzația de obstructie nazală, insoțită de secreție nazală și cefalee. Localizarea gomei in portiunea superioară a. septului se insoțeste de o tumefacțe roșianica. a părții dorsale a nasului, ca urmare a reactiei periostice de la nivelul asele proprii nazale. Apariția pe bolta palatina a unei tumefactii rosiatice mediane este în legătură cu localizarea gomei la partea inferioară a septului. Deformarea accentuată a rădăcinii nasului prin prezența unei tumefactii roșiatice presupune localizarea gomei la nivelul oaselor proprii. La nivelul pereților sinusurilor, unde simptomatologia subiectivă este săracă, se întîlnesc infiltrații osteo-periostice, precum și exostoze:
 fiată în ambele fose nazale si mai rar de o singură parte. In stadiul de ulcerare a gomei se întîlnește o secretie nazală purulentă, crustoasă și fetidă, iar uneori sechestre osoase si cartilaginoase. Examenul cu stiletul butonat ne permite să simțim osul denudat. Ulcerația, vizibilă după indepartarea crustelor, are marginile drepte și fundul neregulat. După eliminarea sechestrelor osoase rezultă o perforație a septului în portiunea sa osoasă sau perforatia regiunii palatine însoțită de voce nazonată și refhixul lichidezor din cavitatea bucală in fosele nazale. Alteori are loc prăbușirea piramidei nazale, cu nas în ,ș̦a": nas in ,,picior de marmita", nas in ,lomietă", nas in ,oioc de papagal". Se mai poate uneori intilni o cavitate nazală mare acoperită cu cruste, anosmie completă, leziuni oculare și ale buzelor. Uneori, localizarea gomei la nivelui boltii faselor nazale, etmoidului sau sfenoidului, poate face comunicare cu endocraniul favorizind producerea complicatililor cerebrale.

Diagnosticul pozitiv care este dificil la începutul stachului tertial devine mai ușor după apariția ulcerației și interesarea schelet̂nlui nazal. In privinta localizării sifilisului la nivelul sinusurilor, diagnosticul este dificil şi de multe ori foarte greu de stabilit. De exemplu acesta se va confirma uneori intraoperator prin prezența în sinus a..unor focare de osteită și fungozități. In privința diagnosticului diferențial, trebuie să eliminăm : rinita hipertrofică localizată cînd goma este situată la nivelul unuí cornet; hematomul septal cînd goma este situată la nivelul septului ; corpii strǎini și rinolitii in cazul prezentei sechestrelor osoase; ozena cind crustele sint fetide sii fosele nazale lărgite si rinoscleromul care stenozează fosele nazale, însă nu se ulcerează. Dificultăți diagnostice mai serioase pot avea loc în cazul prezenței leziunilor lupice și neoplazice. Totuși, cu ajutorul reacțiilor serologice, al biopsiei pentru examenul anatomo-patologic și al probei terapeutice, se poate preciza diagnosticul sifilisului ṇazal terțiar.

Prognosticul leziunilor tertiare ale sifilisului nazal, deși nu este grav din punct de vedere vital, alterează psihicul bolnavilor prin sechelele lor mutilante. Alteori acestea pot prezenta degenerări neoplazice.


## Fig. 49 Nas în, „sa

${ }_{\square}$

Tratamentul general al sifilisului se com mitează si cu-un tratament local care roncta din curatirea sechestrelor oṣoase și antiseptizanea foselor nazale.

Sifilisul nazo-sinuzal ereditar poate prezenta manifeestari precoce si tardive.

Manifestările precoce apar da 2-3 săptămini dupa nastere fiind icanacterizate prin coriza luetică, care constă din obstrucție nazalá cu dificultăți la isupt, rinoree purulentă, sanguinolentă si fetida, insoțite de fisuri si excoriatii ale vestibrulului nazal și buzei superioare. Prezența pemfigusurui parm-plantar a altor semne viscerale speifice si a splenomegaliei, ușurează punerea diagnosticului. Evoluția sifinisului nazo-sinuzal ereditar precoce este lentă, fiing insotită de clicatrizări vicioase endonazale, sinechit, ingroșart ate periosturti uasevo nazale si pereților sinuzali. Alteori pot apărea si atrofii ale mutoasei fosetor nazale, fapt ce a deterninat pe unii antori mai vechi san considere sifilisul mazo sinuzal precoce da o icauză a ozenei.

Manifestările tardive ale sifilisului nazo-sinuzal ereditar apar la a de 15 ani si se aseamana cu forma sililisului tertiar al adul tuluị. In mod obișnuit se intîlnește goma oaselor proprii precum și a lamei perpendiculare a etmoidului, ce se caracterizează prin îngroșarea rădăcinii nasului și bombarea septului osos. După cîteva săptămíni, prin ulceratia gomei apare o rinoree grunjoasa si präbusirea dosului nasului, denumit , nas in şa"(fig, 49). Unii autori au pus pe seama sifilisului nazosinuzal conoenital si deformatia piramidei nazale intinlnita in polipoza sinuza nazala defona o tulburare morfologică ca urmare a presiunil in afara pe care o exercita polipii din fosele nazale asupra scheletului nazal, in perioada de creșere, cind este insuficient osificat. Diagnosticul manifestărilor tardive ale sifilisului hazo-sinuzal ereditar este ușurat de coexistența altor leziuni caracteristíce eredoluesului și în primul rînd de triada Hutkinson care constă din cheratită interstitială, dinți in ferăstrău și leziuni ale urechii interne cu surditate bilaterală. Cît priveşte reactiile serologice, pot fi in unele cazuri pozitive iar in altele negative, in functie de vîrsta sifilisului Tratamentul trebuie instituit imediat după precizarea diagnostiului find cit mai comple si sustinut pină la sorilizarea leziunilor spre culu, find cit mai complet si sustinut pina la sterinzarea leziunilor, spre a evita distrugerile si deformarie consecutive ale piramidei nazale, acestea se corectează ulterior prin procedeele de rinoplastie corectoare necesare. Totuși, datoritǎ tesuturilor cicatriciale luetice retractile, rezultatul terapeutic nu este totdeauna cel dorit.
3. Scleromul nazal denumit şi rinosclerom, descris de Hebra în 1870, este 0 afectiune inflamatorie cu caracter cronic, care interesează uneori
si celelalte etaje ale căilor aeriene superioare, find caracterizat prin pezenta unot infiltrate dure ce produc obstructii și deformări.

Etiopatogenia scleromului nazal ne arată o frecvență sporită a acestei afectiuni între $15-30$ ani, fiind interesate deopotrivă ambele sexe Distribuția geografică a bolii în țările Europei Centrale si în părṭle de vest ale Uniunii Sovietice, precum și în tările Americii Centrale, este recunoscută de majoritatea autorilor. Cei mai mutti bolnavi provin din mediul rural apartinind unor familii cu un nivel igienico-sanitar scazut Ca agent patogen al bolii a fost descris un cocobacil gram-negativ denumit Klebsiella rhinoscleromatis descoperit de V. Frisch in 1882 și cultivat de Volcovici. Prezenta bacilului Frisch în cavitătile nazale ale persoanelor sănătoase sau ale celor care prezintă alte afectiuni, lipsa lui in unele cazuri de sclerom, precum sí faptul cà nu reproduce prin inoculare boala experimentală, i-a determinat pe unii autori să considere că prezența bacilului in tesuturi este secundară. Deși specificitatea patogenica a baciului, cit si contagiozitatea bolii nu sint pe deplin lamurite, noi acordan importantá deosebită conceptiei microbiene in producerea acestei afec țiuni.

Anatomia patologică a scleromului nazal ne dovedeste că in prezenta bacilului Frisch se formeaza un granulom in zona afectata (fig. 50). La inceput apar unele celule numite histiocite sau poliblaștii lui Maximov, care incep destul de repede să fagociteze bacilii scleromului. Ca urmare a interactiunii dintre bacili și celule, se formeazà vacuole in protoplasma acestora: Atunci cind are loc o vacuolizare foarte pronunțată, corpul celulei se mărește mult, ajungind la un diametru de $60 \mu$ și chiar mai mult, jar protoplasnina devine spumoasà Aceaistă celulă care este specifică pentru gnanulomul scleromului a fost descrisa pentru prima dată în 1876 de I. Mikulicz Păstrindulusi proprietatea de a fagocita diferite particule, celulele Mikulicz contin in protoplasma lor leucocite polinucleare ce sint supuse mai tirziu idigerării. Bacili scleromului fagocitati de cădre celulele Mikulicz, îsi păstnează capsula la inceput, însă treeptat îsi pierd calitătille lor tinctoriale, se umflă și se descompun. in amulte cazuri fagocitoza rămine incompletă, lupta dintre celulă sil bacil se prelungesste, ian procesul patologic dureaza ani de-a rindul si genereaza fie aparitia cicatricei wane izolează definitiv bacilul, fie aparitia unor alte infiltrate in zone care nu aul fost inca afertate. In acelasi timp, celelalte celule din gmanulomul infllamator suferă si alte modificări. De exemplu, în protoplasma unora dintre acestea se acumulează gnanule hiadine, iar nucleul idevine picnotic si se comprimă la" periferia celulei, alcătuind celula hialină descrisă de Kornile


Fig. 50 Granulom inflamator cı structură tipică de sclerom si numeroase celule Mikuticz. forma singerindă a capului cornetului mijlociu.

Odată cu aceste transformări, apar in granulomul scleromului și corpus culii hialini - ai lui Russel, proveniti probabil din alterarea plasmocitelor. In gramulomul scleromudui se mai pot obsenva hedoocite cu nucleul segmentat, ôteodată cu pnotoplasma vacuolizată, precum si ane elemente celulare din sîngele periferic. Ciu timpul apar an infiltratu: scleromului tot mai multe fibroblaste, care se transfonma trepitat in cicatrice. in ceea ce priveşte eqpiteliul oare finveleste modulii scleromului, acesta poate suferi uneori fenomene de metaplazie, devenind pharistratificat, ou isemme de cheratoză

Simptomatologia rinoscleromului depinde de vechimea bolii. In perioada de debut acesta prezintă o simptomatologie asemănătoare ozene caracterizată prin hipotrofia pituitarei si cornetelor, care se insotesc de rinoree mucopurulentǎ, cruste, epistaxisuri repetate si hiposmie. La rinoscopia anterioară efectuată cu multă atenție se pot observa discrete Ingrosări mamelonate ale mucoasei pituitare. In perioada de stare, lipsită de simptome generale ca si perioada initială, îsi fac apariția simptomele functionale. De exemplu, insuncienta respiratore nazala evotieazà pinit la obstrucție nazală, iar hiposmia pínă la anosmie, de o singură parte sau de ambele. In functie de stadiul evolutiv al bolii si de localizarea leziunilor, examenul local ne arata aspecte clinice variate care constau din induratia tegumentelor piramidei nazale, aparitia unor nodozităti tumorale cu îngrosarea si lărgirea acesteia la bază, precum si cu tumefactia buzel superioare, infiltrația cornetelor, planseului si septului nazal, cu strîntorarea pronuntată a foselor nazale. Secretiile crustoase din perioada initiala se tranifforma in microcruste, iar pallparea cu stiletul a sclerozei scleromatoase din interiorul foselor nazale, care nu prezintă aproape niciodată ulcerații, dă senzația de duritate

Evoluția bolii este lentă, scleromul nazal evoluînd din aproape. în aproape spre celelalte segmente ale căilor respiratorii, sau sărind peste unele dintre ele. Alteori, procesul scleromatos din căile aeriene superioare se poate extinde la canalul lacrimo-nazal, ostiumurile sinuzale sau trompa ui Eustachio. Sint descrise unele cazuri în care scleromul căilor respiratorii se asociază cu complicaṭị pulmonare intercurente, stărí carențiale grave și insuficiență respiratorie pronuintată, pînă la asfixie.

Diagnosticul rinoscleromului prezintă unele dificutăṭi datorite sărăiei sale simptomatice, evolutiei indelungate si uneori a incertitudinii xamenelor de laborator. In lipsa granulomului de sclerom și a prezenței unei stări atrofice a mucoasei, diagnosticul poate fi confirmat prin reactia intens pozitivă de fixàre à complementului și reacția de aglutinare cu antigenul de sclerom. Totuși aceste reactii trebuie apreciate cu multà prudență, deoarece ele pot constitui fie un semin precoce al imbolnăvirii de sclerom, fie o forma atipica de prezentare a bolii. Superioritatea examenului anatomopatologic al scleromului consta in faptul ca acesta contribuie la stabilirea diagnosticului de certitudine, precum și la corelația diferitelor structuri ale tesuturilor cercetate cu evolutia simptomatologiei clinice a bolii. In diferitele sale perioade de evolutie, scleromul trebuie diferențiat la început de rinita atrofică simplă, rinitele crustoase banale, ozenă si rinita sifilitica, iar în perioada de stare; de toate afectiunile tumorale (tuberculoză, sifilis, boala Boeck-Besnier-Schaumann, lepră tumori benigne si maligne)

Tratamentele propuse in isoleromul nazal sint destul de numeroase fapt ce se corelează cu insufficienţa dor. Totuşi depistarea precoce a boli sii asocierea mai multor metode terapeutice pot să rețină evoluția sclecomului. Dintre tnatamentele biostimulente se recomandă vaccinoterapia, autovacinoterapia, autoimplantare de țesut scleromatos, autotrans fuzii cu singe iradiat și ser antireticular. Local se pot administra: cauterizări cu acid rnomic sau clorură de zinc; pomezi, tampoane, aerosoli, cu streptomicină și rifampicină ; dilatări pnogresive cu tuburi din material plastic, cauciuc, metal ; diatermocoagularea tesuturilor stenozante, reontgenterapia si nadiumtenapia lor; excizia chirurgicală a cicatricelor obstruante. Utilizarea streptomicinei și rifampicinei pe cale parenterală, în cure lungi de $2-3$ luni cu pauză antre ele de 2 luni, au dus la oprirea in evolutie a procesului scleromatos. in vederea remedierii deficientelor metabolice ale soleromatosilor se mai recomandă un regim alcalinizant, vitamine, calciu si acid nicotinic.
4. Lepra nazală reprezintă manifestarea locală a unei infectii geneale cu evoluțe cronica, datoria baciului luliansen (ivycobactionm leprae), descoperit in 1873. Această afectiune este foarte rară în Europa ila noi în țară, fiind endemică în America de Suḍ și India.

Etiopatogenia acestei boli scoate in relief contagiunea interumană mai frecventă la copii decît la bătrini si adulti, avind ca poartă de intrare pielea si mult mai rar mucoasa respiratorie si digestivă. Printre factorii favorizanți menționăm denutriția, conditiile igienice precare si conviețuirea prelungită cu un lepros

Anatomo-patologic se remarcă mai multe tipuri de leziuni: tipul lepromatos infiltrativ, cu leziuni granulomatoase conținind celulele vacuolare și macrofage cu bacili Hensen; tipul tuberculoid (lepride) continind celule epiteloide și celule gigante, cu foarte rari bacili ; tipul polimorf care contine leproane si lepride, tipul nedeterminant care este formă usoară a celui tuberculoid

Simptomatologia leprei nazale este diferită in cursul exoluției bolii Inițal bolnavul acuză senzatia de obstrucțe nazală intermituntă. Rinoscopia anterioarǎ evidențiază aspectul palid și uscat al mucoasei pituitare care este acoperită de secreții și cruste. fetide, aderente și sîngerînde atunci cînd se detaşează. Totodată se poate observa prezența unor formatiuni noduare, situate mai ales în vestibulul nazal. Acestea sint leproamele, care se ulcerează si.se acoperă cu secretii hematice de culoare galbenă-cafenie. Cu timpul, datorită atrofiej mucoasei pituitare, fosele nazale se lărgesc, fiind acoperite de cruste aderente. Prin cicatrizarea leproamelor sau lepridelor rezultă sinechii septo-tunbinale și stenoze narinare. Pe lîngă leziunile retractile cioatriciale, se pot intîlni si formatiuni nodulare, dintre care unele chiar ullcenate. Alteori se poate observa o ingrospare nodulara a pramiclei nazale. Sinusurile paranazale nu sint interesate. Dacă nu se intervine terapeutic, leziunile leproase produc, prin cicatricele lor, deformări și mutilări ale nasului (nasul în baionetă, picior de marmită) precum și faciesul leonian, cind deformarile interesează tegumentele feței. Păstrarea sensibilității tactile și pierderea sensibilitãții termice, caracterizează alterarea structurilor nervoase.

Evoluția bolii este destul de lungǎ, ajungînd la 30-40 ani. Mentionăm faptul că la bolnavii anergici boala are un caracter mai grav față
de cei alergici, care au reactia lảa lepromină pozitivă. Pe lingă lezíunile tegumentelor și mucoaselor, în lepră sint interesate organele interne şi sistemul nervos.

Diagnosticul leprei hazale este ușurat de existenţa concomitentă a unor formațiuni nodulare şi in alte parți ale corpului, precum și de tulburările nervoase de la nivelul leziunilor ce se caracterizează prin disociație termo-algezică in teritoriile afectate. Totodata trebuie duate in considerație semnele de rinită atrofică și epistaxis provenit din partea antero-inferioară a subcloazonului la un individ dintr-o regiune endemică leziunile infi月tro-ulcerative, cicatriciale si deformante, examenul mica, leziunile inftro-ucen de laborator, prin care se pune in evidentă biopsic, precum si examenul de laboiator, pin care se pune an eoloratia Ziehl-Nielprezenta bacilului Hansen in secreție lonal lat sen. Lepra nazală trebuie diferentiată de lupus, sifilisul tertiar, localizarea nazală a bolii Besnier-Boeck-Schauman, rinita atrofică crustoasa și rinosclenom.

Tratamentul medical efectuat cu sulfone, streptomicină si cortizon pemmite sterilizarea leziunilor. Sulfonele (sulfonamină si promină) se

- administrează per $O S, 20 \mathrm{mg} /$ zi cu pauză de o zi după o săptăminnă de tratament si concomitent injectii intramuscuiare $500-800$ mg/saptamină. Asocierea uleiului de Chaulmoogra, administrat intramuscular $2-8 \mathrm{mg} /$ săptămînă și per os $5-200$ pic. $/ z i$, pare să fie dintre cele mai eficace. Set mai adaưgă ca tratament adjuvant vitamine ( $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}_{2}$ ), iar local se apilică dezinfectante, emoliente, zăpadă carbonica, diatermocoagulare. După cîtiva ani de la sterilizarea leziunilor se poate trece da coagulare. După citiva ani de la sterizarea lationentul chirurgical cu importanță functională si estetică, prin îndepartanea cicatricelor vicioase.

5. Sarcoidoza nazală este cunoscută sub numele de boala Bes-nier-Boeck-Schauman ( $B B S$ ). Această afecțiune interesează sistemul reticulo-histiocitar, iar Schauman are meritul de a fi reunit intr-un singur sindrom manifestările cutanate, localizările de pe mucoase şi de la nivelul oaselor aratate de Besnier, precum si sarcoidul pielei descris de Boect.

Etiopatogenia acestei boli rar intilnite ne arată prezenta sa la ambele sexe și la toate virstele. Agentul etiologic și poarta lui de intrare in organism incă nu sint cunoscute, find emise diferite ipoteze patogenice (virotică, alergică, tuberculoasă).

Anatomo-patologic, în formele clinice cu localizare nazală, se intîlnesc leziuni nodulare, infiltrative, ușor dure, de culoare gălbuie, uneori diseminate și apărînd la intervale mari de timp. Aceşti noduli au o evolutie îndelungată, se ulcerează si se înconjoară cu un tesut granuIomatos, far alteori prezintă o ușoara cazeificaae. Microscopic se remarcă structura unui nodul epiteloid cu numeroase celule reticulo-histiocitare și cu celule Langhans.

Simptomatologia bolii in formele avansate se caracterizează prin obstructie, rinoree si epistaxis. La rinoscopia anterioară mucoasa nazală apare hiperemiatã și acoperită cu discrete secreții. De asemenea se văd apare hiunile nodulare de culoare gălbuie, care pot fi ulcerate si inconformațiunile duc lumenul foselor nazale. Această afecţiune poate avea localizări mul-
tiple și leziuni variate (cutanate, osoase, ganglionare, nervoase), avînd evoluţie diferită, benignã sau malignă.

Diagnosticul pozitiv se stabilește pe baza simptomatologiei descrise si a examenului anatomo-patologic. Boala trebuie diferentiată de celelalte reticuloze : granulomul eozinofilic al nasului, maladia acută Let-terer-Sive, maladia Hans Schuler-Christian, maladia Gaucher.

Tratamentul bolii $B B S$, deși este destul de variat, nu a realizat pină in prezent decît ameliorări momentane. De exemplu, s-au utilizat sărurile de aur, bismut, arsen și mencur, sulfonele; uleiul de Chaulmoogra, streptomicina, contizonul, ACTH, vitaminoterapie asociată, fototerapie, fizioterapie, radioterapie și exereză chirurgicală.
6. Granulomul malign este o afectiune extrem de rară care interesează țesuturile medio-faciale.

Etiopatógenia bolii ne arată că poate fi intinlnită la toate virstele și mai ales la bărbați. Intre cauzele favorizante se inscriu traumatismele si inflamatiile cronice. Avind in vedere evolutia clinică extensivă si distructivă a acestei afecțiuni obscure care prezintă și celule Paltauf-Sternberg insă fărǎ adenopatie, s-a susținut ipoteza că ar putea lua naștere
 existenta anterioară a unui micozis fongoid, a unei infectii pseudotumo-
 ral sangrenoase fara germe spori alergii a fetei de tip Williams.

Simptomatologia de debut a boliị se caracterizează prin rinoree ostructie nazală și epistaxis. Umeazã perioada de stare în care apare granulomul, cu tesut de granulatie, vegetant si ulcerat avind coloratie osiatică, care intereseazà tesuturile osteo-cartilaginoase ale nasului si cavitațile paranazale. Ulterior granulomul se suprainfectează, fiind acoperit fou secretio fetide si apar zone necrotice spre buze si fata, car singerează uspr si fistulizeaza distrugind țesuturile feței. Dupa o evo utie de 5-15 luni, boala ajunge in stadiul final, cind starea generala e agravează prin insuficientă suprarenală, febră, hemoragii, slăbire progresivă a organismului,-pinǎ la cașexide și exitus.

Diagnosticul bolii se sprijină pe simptomatologia descrisă cul localizare nazo-sinuzală și facială, precum și pe examenul anatomopatologic care pune in evidenta un granulom cronic infectat, in care se intines one necrotice si celule Sternberg. Afectiunea trebuie diferențiata de tumorile maligne ca sarcomul și epiteliomul, de gomele luetice și tuberculoase, de lepră de leziunile actinomicotice si morvoase, de scleom, de leischmanioză si de nomă (granulomul malign cu localizare bucală). Tratanentul constă din citostatice, antibiotice si corticoterapice, administrate in doze mari si cit mai la inceputul bolii. Se mai adauga: radioterapia si indepartarea chirurgicala a zonelor necrotice. Deși in unele cazuri s-au obtinut vindecăti, prognosticul bolii rămîne destul de rezervat.
f. Micozele nazo-sinuzale pot fi intilnite pe tegumentele piramidei si vestibulului nazal, fie pe mucoasele nazo-sinuzale. Frecvența lor a crescut în ultimi ani ca urmare a utilizării crescute a antibioticelor și
nistrează per os amfo-moronal, iar in infectia candidozică gravă se administreazà amphotericină $B$ intravenos. Dintre micozele provocate de mucegaiuri, un interes deosebit îl prezintă aspergiloza.

Aspergiloza se datorește mai multor varietăț patogene pentru om (A. fumigatus, A. nidulans, A. niger). In dezvoltarea aspergilozei nazosinuzale se acordă o importantă deosebită unor afectiuni generale grave cum sint : diabetul zaharat cu acidoză, anemia aplastică, agammaglobulinemia, tumorile maligne. Aceste afectiuni produc o diminuare a rezistenței generale și locale a organismului, fapt ce explică apariția aspergilozei in cursul tratamentului munosupresiv cu corticoizi si citostatice, sau in cursul unei radioterapii. Simptomele clinice cele mai frecvente sint secrețiile catanale nazale greșit interpretate la început și jena în respirația nazală. După cîteva săptămîni se poate observa in continutul secrettilor puroi și singe, avind loc hemoragii nazale recidivarte si in cele din umă formarea aspergilomului care poate produce deformanea nasului. Se mai poate observa tumefierea obrajilor, exoftolmis ci tulhurari vizuale Altenci bolnavii acuză cefalee persistentă fronto-oculară. Examenul radiologic arată opacifierea omogenă a sinursurilor paranazale, în special a celor maxilare. După un tratament ineficient cu puncții și spălături ale sinusurilor maxilare, urmate de introducerea antibioticelor, se poate face deschiderea chirurgicală a sinusurilor paranazale, cind se observă prezenta unor mase cazeoase gri-albe sau cafenii negre cu miros putrid, in continutul acestora. S-au descris cazuri cind aspergiloza a patruns prin lama ciuruită în fósa cranianá anterioară producînd meningita bazală cu sfîrșit letal, în care tratamentul antimicotic s-a dovedit ineficient.

Mucormicoza este produsă numai de către unele mucoracee din clasa phycomicetelor, ware se deosebesc de aspergillus cu ajutorul culturilor si al microscopiei fluorescente. Mecanismul de transmitere si simptomatologia clinică sînt asemănătoare, deși evolutia și proportía complicatiilor la mucoracee este mai mare, datorita tendinței lor de a se rǎspîndi în endocraniu. Tratamentul este în legătură cup gravitatea micozei si accesibilitatea asupra regiunilor îmbolnăvite. Pe lîngă iodură de potasiu, hipermanganat de potasiu, violet de genţiană, verde brillant, oșu Castelani, se folosesc antimicoticele de mare eficacitate ca nystatin, pimaricin si amphotericină B.

Rinosporidioza este cauzată de Rinosporidium Seeberi, find intîl nită în India, Ceylon și importată în America. Este posibil ca infecția să fie favorizată de diferite leziuni. Simptomatologia se caracterizează prin apariţia unor granulații in partea anterioară a nasului care pornesc fie de la sept, fie de la cornetul inferior, fie de la suprafata internăa aripilor nasului. Ele sint bine vascularizate si uneori sîngerinde, cresc repede și umplu lumenul foselor nazale. In unele cazur devin aşa de marí, inncît ies afară din fosele nazale sau evoluează spre rinofaringe. Alteori invadează conjunctivele, sacul laorimal, sinusurile paranazale (in special cele maxilare) mai rar traheea si bronhiile. Examenul histologic ne arată un țesut de granulație, bogat in celule și vase sanguine, cu infiltratie limfo-plasmo-eozinofilica si mai rar elemente giganto-celulare. Tratamentul este chirurgical si constă din indepărta*ea polipilor de granulatie.

Coccidiomicoza este datorită fungului Coccidioides immitis si poate interesa tegumentele nasului produtind leziuni ulcerative.

Blastomicoza prezintă două forme clinice, cea nord-americană datorită Iui Blastonyces dermatitidis și cea sud-americană lui Paracoccidioides brasiliensis: Prima formă interesează tegumentele piramidei nazale și se prezintă ca niște mase nodulare indurate, care se ulcerează și supurează. Cea de-a doua formă se prezintă ca o. ulcerație dureroasă a mucoasei nasului, rinofaringelui și orofaringelui, cu sau fără limfadenopatie cervicală. Aceastà afectîune mai poate interesa laringele și intestinul. In timp ce B. dermatitidis se află în celule gigante ca un mucegai cu o singură inmugurire, forma sud-americană se caracterizează prin muguri multipli. Ambele forme se tratează cu amphotericină. B și extirparea chirurgicală a țesutului afectat.
g. Afec直iuni ale septului (hematomul septului, abcesul septului, ulcerul septului și perforația trofică a septului).

1. Hematomul septului este o colectie sero-sanguină. sub-mucopericondrală, situată intre pericondru acoperit de mucoasa pituitară si 1 septul osteo-cartilaginos

Etiopatogenia scoate in evidenta cauze traumatice, desi hematomul septului este foarte rar in raport cu frecvența traumatismelor nazale. Revărsarea sangună are loc la partea inferioara a septului nazal, care este cea mai subțire și se fracturează ușor. Datorită fisurilor sau fracturilor cartilajului, colecția, situată uneori întroo singură fosă nazală, trece si în partea opusă realizind hematomul în bisac, mult mai frecvent la copiii pină la 2 ani care cad pe nas, cind invață să meargă sau incep să se joace.

Anatomo-patologic, hematomul septului se prezintă macroscopic ca o tumefacție netedă de culoare roșie-violacee, de obicei în bisac, situată in lungul septului nazal.

Simptomatologia hematomului septal se caracterizează prin obstrúctie respiratorie si cefalee frontală. La rinoscopia anterioară se observă o tumefactie fluctuantă uni- sau bilaterală care aparține septului nazal.

Evoluția hematomului septal netratat constă fie in resorbție spontană care este extrem de rară, fie în abces și necroză a cartilajului, fie in chist al septului sau în pericondrită seroasa.

Diaginosticul se precizează pe baza simptomatologiei clinice si a prezentei traumatismelor nazo-sinuzale.

Tratamentul este chirurgical și constă din incizia hematomului, evacuarea conținutului său și aplicarea unui pansament compresiv.
2. Abcesul septului reprezintă o colecție purulentă submucopericondrală a septului cartilaginos, de obicei billaterală.

Etiologia abcesului septal recunoaste adeseori o cauză traumatică - Luînd naştere fie în urma infecției unui hematom al septului, fie in urma intervenților chirurgicale pentru operația deviațiidor de sept. Cit priveste abcesele netraumatice, acestea pot avea o etiologie diferită care constă in leziuni inflamatorii ale vestibulului, rinite și sinuzite, acute și cronice. Mai sint descrise si abcese indirecte sau metastatice ale septului, in urma unor boli infecto-contagioase (rujeolă, scarlatină, fe-
bră tifoidǎ, gripă), precum și abcesele din infecțiile specifice (lupus, tuberculoză, sifilis), prin procese de pericondrită.

Simptomatologia abcesului septal constă din obstrucție respiratorie nazală, durere locală pulsatilă şi cefalee. In unele cazuri se mai observă febră, frisoane, lacrimare și fótofobie. La inspectie se observă. edem al nasului și buzei superioare, iar rinoscopia anterioară ne arată o tumefacție uni- sau bilaterală pornită de la sept și obstruind parţial sau total fosele nazale. Abcesul septului este acoperit de o mucoasă ingrosată, tumefiată, de culoare rosie-violacee la inceput şi albicioasă mai tîrzilu, avînd o consistență fluctuentă.

Evolutia abcesului septal poate consta fie in deschiderea sa spontana spre marginea anterioară a piramidei nazale, fie în fosele nazale. Prin dezlipirea mucoasei de cartilaj̧, acesta nu mai este hrănit si se necrozează, avind ca urmare scufundarea părții dorsale a nasului.

Diagnosticul se precizează pe baza simptomatologiei descrise si a puncției exploratoare.

Tratamentul este chirurgical si constà din incizia abcesului, drenare și pansament compresiv.

2 Tucewl si porfovatio frofică a septuluj xenrezinta o nierdere de substanță care interesează mucoasa, pericondrul si cartilajul porṭiunii antero-inferioare a septului nazal.

Etiopatogenia evidențiază faptul că este o afecțiune relativ rară, descoperită uneori intimplător la rinoscopia anterioară sau la necropsie. Hajek a descris in 1890 perforatia septală (fig. 51) si a considerat-o ca ó tulburare trofică cu. localizare în partea antero-inferioară a septului nazal; consecutivă unor alterări vasculare. De aceea poartă si denumirea de , uleerul perforant al lui Hajek". Porțiunea antero-infé mioară a septului nazall poate fi ușor expusă fie unor traumatisme (digitale, cauterizări galvanice și chimice), fie unor miorotraumatisme repetate prin pulberile atmosferice sau substanțe chinice (crom, fluor fosfor, ciment, făină etc.). Perforatia septului nazal poate fi întîlnită și la cei care prizează cocaină.

Anatomo-patologic se observă intîi o atrofie a epiteliului porțiunil antero-inferioare a septului nazal, urmată de ulcerație. Prin proliferarea de tesut conjunctiv, ulceratia poate ti repanată. Artunci cind procesul de reparatie nu este posibil, apare o zonă de necroză la periferie care denudează cartilajul. Odată cu cartilajul cane se' atnofiază și se resoanbe, mucoasa de partea opusă se perfonează. Manginile penforației cartilaginoase sint acoperite de o structură. filbrozantă a marginilor perfonației mucoasei.

Simptomatologia ulcerului si perforației trofice a septului nazal în perioada inițială este disscreta sii poate trece neobservată, fiind canacterizată uneori prin senzatie de uscăciune si jenă locală dato-


Fig. 51 Perforatia septului cartilaginos.
fronto-nazale, se indeplinesc cele mai favorabile conditii pentru dezvoltarea si agresivitatea microbiana. Ca urmare se produce o alterare progresiva a epiteliului ciliat, cu paralizia cilior, lezarea celulelor cur mucus si a gladelor, fapt ce favorizeaza pătrunderea microbilor si toxinelor lor, în profunzime. De aici rezultă modificări de reactivitate care alterează structura mucoasei prin infiltrarea corionului sì alterări vasculare. In fraceastă perioadă transfornárile anatomo patologice sint reversibile, Ulterior, prin cronicizarea sinuzitelor acute apar leziuni hiperplastice fibroase polipoide, ulceratii ale epiteliului cu sau fara metaplazie, care sint greu reversibile sau ireversibile.

Etiopatogenia rinosinuzitelow acute intilnite la ambele sexe, insă mai frecvent la adulți decit la copii, este legată de prezența unor cauze locale, de vecinatate, și generale. Ca factoritovalideterminanti figurează infectile microbiene si virale ale mucoase nazafe. Cit phiveste factorii fayorzanti, acestia tin de particularitătile anatomice nazo-sinuzale (ostiuthu sinusului maxilar sus siturt; cande nazo-sinusotron-
 33 ali dezvitări foselor nazal si susuribr paranazale etcy de mani ale factori traumatici, de corpiosstanai si de tumorile nazo-sinuzale. Cauzele rinofiring tan la copii, iar la adulti de infectile odontopatice de la cel de-al doilea premolar, primul si al doilea nolar, prin grampiname, abcese gangrenoase periapicale și mai rar prin devitalizarea dintilor in scop protetic, chist parađentar infectat și evoluat in cavitatea sinusului maxilar, celulita slipurata onbitară, dacriocistită supurată, flegmon nazogenian, erizipel nazo-facial si uneori amigdalita palatină cronica. In ceea ce priveste multitudinea cauzelor zitele acute sau să favorizeze cronicizarea lor, amintim: macroclimatul (frigul, umezeala, diferențele bruste de temperatură si de presiune atmosferică), Microclimatul (condițiile de muncă și locuinṭă) și mediul endogen (bolile de nutriție, diabetul, avitaminozele, hipocalcenaile, anemiile, reumatismul, tuberculoza, disendocrinille, disfunctiile digestive etc.). Aceste cauze variate produc tulburarea mecanismelor biologice, vasculare și neuroendocrine hipofizo-sup tarenaliene, insotite de dereglarea metabolispului protidic, glucidic, lipidic, a functilor aparatului cardio-vascular si urinar, care provoaca dezechilibre complexe la nive1 l 'mucoasei nazo-sinuzale. Alteori, in etiopatogenia sinuzitelor actite sid cronice apar starile alergice sub diferite forme (coriza de fin, coriza spasmoidică, rinosinuzite alergo-infectate, rinosinuzite polipoase, rinosinuzite hiperplazice etc.). In ceea ce priveste ale rgia nazo-sinuzală, este consideratã astăzi ca rezultatul unor procese mix te heryase si umorale, conditionate prin dereglarea cortico-subcorticala

Leziunile anatomo-patologice sint de mică intensitate, ca urmare a modificarrii $p \mathrm{H}$-ului și a viscozitătii mucusului, fiind caracterizate prin disparitia peliculei semifluide in care sint asezati cilii, incetinirea miṣcării Ior, adunarea in ghemuri, agtutinarea si cresterea vitezei de circulație a aerului hin fosele nazale și sinusurù. Modificările ciliare sînt de obicei reversibile, atunci cind procesul inflamator nu se cronicizează. prin inflamatia invelisului mucos al cavitatior rinosinuzale. Aceasta poate interesa fie un singur sinus, fie dota sau mai multe sinusuri concomitent, cînd poarta denumirea de polisinuzitắ (fronto-etmoidală, - fronto-etmoido-maxilară). Dacă sint afectate atit sinusurile anterioarecit si sinusurile posterioare, de o singură parte sau de ambele părti, se foloseste diagnosticul de pansinuzită unilaterală (dreaptă sau stîngă) și pansinuzita bilaterală. Cu toate că aceste inflamații sint localizate in diferite cavități, ele prezintă unele caractere comune bazate pe unitatea lor embriogenetică, anatomo-histo-fiziopatologică, precum și pe vecinătatea lor topografică. De obicei ele sint sefundare rinitelor sau concomitent cu acestea. Frigul, umezeala si impuritatile atmosferice citadine släbesc puterea de aparare a mucoasei nazo-sinuzale favorizind îmbolnăvirea ei prin inhibarea activității ciliare. Gradul de rezistentă, integritatea epiteliului ciliat al mucoasei sinusurilor, functia glandelor mucoase si secreția celulelor cu nuicus ale epitelului prezintă o impor, tanță deosebită in funcția de apărare împotriva germenilor. Prin ob0 structia ostiumurilor sinuzale, mai ales a celor maxilo-etmoidale si


Fig. 52 Punctele dureroase in sinuzite.

Totusi, posibilitătile de apărare ale mucoasei mazo-sinuzale 1 in timpul stadiului acut se set razo-sinuzate in timpul staduluan acut se reduc, favorizind patnunderea micnobinor si
virusurilor. Acidud hialuronic din stroturtura tévirusurilor. Acidud hialuronic din structuna feproteotia tisulară impotriva puterii de permeabilizare a microbilor. Datorită hialuronidaze bacteriene are loc hidmolizarea acidului hiallu. ronic, ceeia ce mareste puterea de penetratie a genmenilor in tesutul conjunctiv. Intre microbil sinuzitelor acute mai frecvent intininți în conditiille olimatice din țara noastră sint: - streptococul, pnemmocooul, stafilococul auriu, cocobacilul Pfeiffer și Kleblsiella Friediaideri, find vonba in genenal de afeotiuni monomicrobiene. Efectuarea concomitentă a exameKnulu citologic are o valoare deosebită. Acesta ne ajuta să difenentiem o sinuzită acută în
 nică acutizată in care se intîlnesc mononudleare din abundentă. Refertor $1 a$ rolu virusurilor in producerea patologet infamatorii acute a sinusurilgr, se pare cà amestea ar juca rolul nuor alergeni care deternina fome climice de simuzite exsudative. Totusis, volul vinusurilor in determinane patologie inflamatorif actite a sinusurilor rămine o problemă incă neclarificată.

Simptomatologia și diagnosticul inflamațiilor acute ale sinusurilor anterioare și posterioare ale feței sînt ușor de stabilit prini explorarea obişnuită rinologic̣ă (fig. 52). Totuși, pentru a stabili dacă nu este vorba de o sinuzită cronica reîncălzită și a preciza stadiul în care se găseste boala, pentru a asigura o terapeutica conservatoare, pot fi necesare metode de investigatie mai rar utilizate (histochimia mucoasei sinuzale pentur studiul compusidor polizaharidici, explorarea functionala a mucoasel sinuzale u ajutorul substantelor radiopace si bopunctura pentru studiul ei patomortic). In cele ce urmează prezentăm sinuzitele anterioare acute (maxilară, etmoidală, frontală), sinuzitele posterioare deute (etmoidală posterioarà și sfenoidală) și sinuzitele copilului.
1quadegnizita maxilară acut̆ă este o inflamatie banală nespecifică difuză a mucoasei sinusului maxilar, care este normala morfofiziologic.
mitea niti mare parte sinuzitele maxilare acute sint-secundare anei rinite acute, fapt:ce se explică prin continuitatea mucoaser fose for nazate cul cea a sinusurilor maxilare, la nivelut ostitmurilor sinuzale. Faptul ca ostimul sinusului maxilar are opozitie inaltă si dimensiuni reduse face ca el sa se obstrueze cu usurinta, producind. staza sithipoventibatie, ceea ce favorizeaza dezvoltarea florei microbiene. Totodata, este de retinut faptul că suflatul nasului cu forta pe ambele nări fatorizează pătrunderea secrețillor in cavitățile sinusale silmfectarea acestora, ca si in cazul spălăturilor nazale intempestive si a interventiilor operatorii practicate cu ocazia unif rinite acute. Aiteori, tamponamentui nazal prelungit neprotejat de antibiotice poate constitui o cauza de
infectare a sinusului maxilar. Cit priveste aparitia unei sinuzite maxilare acute, in cursul unor infectij apicodentare sau dupa extractii defectuoase cu efractia 1 nraoperatorie a planseului sinuzal, este explicata pinh raportul sinusului maxiar cu dintii sinuzieni. Sinuzitele maxilare acute mai pot fi urmaiue unor solutii de continuitate realizate prin traumatismele craniofaciale exi exptional urmarea unor infectii orbitare sau a unor diseminari hematogene.

Anatono patologic se constatá congestia difuză și edemul mucoasei sinuzale, umnate de aparithia unui infiltrat inflamator cu celule rotunde, vasodilatatie in corion, descuamare epitelială și secretie seroasă. Exsudatul inflamator din sinus poate suferi o transformare purulentá, cu un conţinut crescut de neutrofile. Leziunile osoase sint minime. Caracterul putrid al puroiului din sinuzitele odontopate este explicat prin prezenta anaerobilor.

Simptomatologia sinuzitei maxilare acute este pe de o parte locală cu caractere sublective siobiective, iar pe de altă parte generală Locală, tomele locale subjective, sint: senzatia de tensiune cu durere vie la nivelul obrazulu de partea afectata care iradiaza in regiunea arcadei gunolente, cu aspect mucopurulent saum purquint, de culoare galbenă verde, rareori maronie, în cantitate variabilă, mai abundenta dimine durere spontană provocată atît de efectul actiuni mona mina purolulul din sinusul maxilar, cit si de nevrita inflamatorie a terminatiilor nervoase din mucoasa sinusului maxilar ; obstructie nazal datorita congestiei și hipersecretiei mucoasei pituitare; hiposmie ca flamato a reducerii aportului moleculelor odorivectoane si a alterarii in zată de retentia puriuni cocosmie subiectivă caugangrenos apicodentar în sinusurile anaeroba sau de vidarea unui abces pituitare. Intre simpo sinusurile maxilare; hiperestezia mucoase ratas difuza a rimptomere locale obiective amintim tunetierea mode paipebrate, tegumentotit maxilojugale, alteori a celei nazoetmoidoorbito estre, nenterazulul cu un aspect inflamatomalsoret, con i matmuztuctivala, excoriatio si fisuri la nivelul vestibulelor narinare rere ta apasarea obrezului an onstata duorbitar ma nvelul fozului, in punctul de emergentă al nervului infra nlan nian in unghalinternal orbitei': Rinoscopia anterioara pune in avident congestia inucoas pituitare si tumefierea ed was mitel in evidenta lociu, unde prezinta aspectul unei dedublari a cornt hoscut sub denumirea de bureletu Kablari a cornetului mijlociucu observă secretii purulente care se scurg din. Pe cornetulinferior se cind puroul. nut se observa aphing scurg din metalul mijlociu. Atunci linată in meatul mijlociu án cocaină adrena(úl ion. Dupa aceasta apare puroiul in meatul mijlociu, manifestare coasa care este cunoscuta sub denumirea ide semnul Iui Fraenkel. Muiar coada cornetului inferion pi regunea phonoteriona este hiperemică, creti purulente Pe fing cretii purulente. Pe lingă simptomele locale, sinuzita maxilarab acută prezinta ș unele simptome genevate cum sint: febră, cefalee, poli-

nevralgii, aprosexie, ameteli, tahicardie, inapetenta si wuse.

- Diagnosticul pozitiv al sinuzitei maxilare acute se standleste pe baza datelor obtinute din anamneză, preloum și pe simptomatologia clinica (dưinere, rinoree, febǎa, cefalee, aprosexie, ameteli, tahicandie, inapetentă, tuluburărí dispeptice, tuse), asociată $\mathrm{cu}^{\text {examenulul }}$ clinic obiectiv.
Intre mijloacele auxiliare de investigatyie se mai poate folosi idiafanoscopila, punctia diameatică inferioară a sinüūulur anioxilar (fig. 53) sit watica in stimpla a sinusurilor anterioare si radiogratia smmpla a sinusurvir andeabe ale fefe ne aratan lumpzitatea inegala a celor Fig. 53 Punctia expionar.
torie a sinusului maxilar.
litru apă fierbinte pentru inhalatii: 3) Ol pini 5 g ; Ol. menthae Ol eucalipti aa 1 g ; Ol. lavandulae, terpineol aa $0,19 \mathrm{~g}$; Alcool etilic $96^{\circ}$, 50 ml , Ds. extern, o dinguriţă la $1 / 21$ apă fierbinte pentru inhalații. Sé recomandă ca inainte cu cîteva minute de a efectua inhalația, bolnavul să instileze în fosele nazale cîte 5-6 picături de ser fiziologic efedrinat $3 \%$ sau preparatul : Hidrocortizon 50 mg, adrenalină $1 \%$ ( g, , efedrină $0,30 \mathrm{~g}$; esentă de lavandă 2 pic, glicerină neutră 3 g , ser fiziolófic 30 , iar dupa inhalatiè să rämină în aceesș cameră cel puțin 1/2-1.orá. in general se recomandă a se efecuta $3-4$ inhalatii pe zi. Se mai recomandă ca toaleta foselor nazalle sa fie efectuata corect, bolnavuil find instruit să-si sufle nasul fara efort, fiecare fosa nazalà alternativ, niciodată culcat și de preferință după ce s-au instilat solutii vasoconstrictoare. Tratamentul se completează cu medicatie generala roburantă, antigripală și antalgică. Astfel, se administreaza vitamine (C, A complex B), antipiretice (aspirină, acalor, piramidon) și vaccinoterapie nespecifica (policin). In sinuzita maxilară supurată acută insotita de spectiu farg, cortcoterapia pentru combaterea edemului, aplicarea de tampoane cu solutii vasoconstrictoare in meatul mijlociu spre a îmbunatați drenaju sinuso-nazai, precum si punctia sinusului maxilar, pentru evacuarea puroiului, după scăderea febrei, respectiv dupa 7 zile.
... In ceea ce priveste tratamentul chirugical al sinuzitei maxilare acute, acesta nu va fi aplicat decit in prezerta tror complicatii (osteomielita
- maxilaruluis flegmon al orbitei, trombollebita sinusului cavernoz me ningoencefalita etc.) si sub protectia de antibiotice. Prin interventie chinurgicala se urmăreste crearea unui drenaj lars al supuratiei sinuzale si evitarea manevrelor de chinetare a mucoase care pot permite difuzarea infectiei.
© :. Sinuzita etmoidală acută este o inflamatie acută recentă difuză si nespecifică a mucoasei celulelor etmoldale, indemna der orice trecut patologic.

Simptomatologia locală subiectivă si obiectivă se caracterizează prin senzatia de presiune a regiunii nazale si frontoonbitare, congestie si, eden al tegumentelor comisurit palpebrale interne, rinoree seromucoasä abundentá, cu striatii sanguinolente, dupa care devine purulentâ. Totodata apar dureri spontane cu caracter pulsatil in regiunea nazoorbitară, obstructie riazala ínsotită cu tulburari de olfactie, cefalee difuză, citeodata fotofobie, senzație de prurit endonazal si oboseala la efort in
telectual. La examenul obiectiv se constată o tumefiere a tegumentelor de la nivelul santului nazoorbitogenian, asociata deseori cu hiperemie, căldura locla, hiperestezie si congestie a conjunctivei in regiunea unghiului intern al ochiului. Presiunea cu degetul pe osul lacrimal, la rădăcina fasutif sid pe osul planum provoaca o durere vie (semmul descris de Grunvagid): Rinoscopia anterioară ne arată congestia si edemul pituitarei, care dă aspectul unei dedüblări a capului cornetului mijlociu (bureletul Kaufmann). In meatul mijlociu si pe partea superioara a cozil cornetului inferior se observà prezenta puroiului, vizibil si la ri-
noscopia posterioară pe coada cornetului inferior si in choana respecnoscopia posterioara ră bolnavul ạcuza febra, cefalee intensă, insomnie șì cutrbaturä.

Diagnosticul pozitiv se precizează prin anamneză, simptomatologia cală subiectivă si obiectivă, precum și prin mijloace auxiliare (diãănoscopie, radografia de fată).

Diagnosticul diferențial se face cu rinoetmoidita cronică acutizată, Diagna frontalá acutá, limfadenita nazo-ge sinuzita maxiara acua, corp strâin nazal ignotht, nevalga trigeminala esentiala si sinniaña, corp strain nazal ignotat, nev dromul wervalut nazal intern (Charlin)

Fvolutia ranoetmoiditei acute poate duce la vindecare sau cronicizare prognosticul afectiunii este benign, chiar și în cazurile complicate care pot-拉mezótivate favorabil in urma unui tratament sustinut.
Tratamentul constă in dezobstruarea și descongestionarea foselor nazale, prescriind o medicație adecvata si aceleaș masuri terapeutice nazana, ondate în' sinuzita maxilarǎ acută. In privința tratamentului chirurgical, acesta este indicat numai in formele complicate si consta din girgical, acesta este incur montectie de antibiotice urmarind asigurareà unui drenaj bun, fărä chiuretajul leziunilor, spie a evita riscul diseminăria infectiei.

Cinuzitat frontală acută este o inflamatie recentă difuză sij nespeC. Sinuzitat frontala acuta este o shnustuit frontai, ndemina de orice pecifica, care interenteazară.

Etiopatogenia, anatomia patologică ṣi bacteriologia sînt la fel ca și ân sinuzita maxilară alcutà.

Simptomatologia locală subiectivă și obiectivă se caracterizează prin manifestări fizice si fuictionale asemănătoare cui cele din sinuzita maxilara sì etinoidală acutã, cu deosebirea că sediul durerii provocate maxime este localizat in unghiul anterosuperior al orbite la insertia mareftr oblic
 supraoritarcis ce fung, ș suptorbitar. Astfel, bolnavul prezinuac und edem discret si hiperemie senzatia de,jenă si presiune endonazala, uneor ed angest mona a pleoaper superioare st unghiuli.intern al ochiului, congestia membranelor plobului-ocular de partéa bolnava, rinoree seromucoasa, uneori cu striatii san dinolente, alteotr rinoree purulenta cu dureac fronto-nazală spontana violentă si pulsatilă, ălteori 0 boseata intelecteala si fotofobie. Este de retunt faptuil ca in sinuzita frontala actut durerea are untorar caracteristic


 urmatoare. La această simptomatologie se mai adauga obrata nazala, tulburările de olfactie, iar în unele cazuri cu teren alergic, prurit enconazal, hidroree si strănut. Examenul obiectiv scoate in evidenţa hiperemia si edemul pielii care acoperă rădăcina nasului, comisura palpebralá interna si pleoapa superioara, congestie conjunctivala spre unghiulintern
 punctelor dureroase descrise. Rinoscopia anterioará ne aratá congestia si edemul pituitarei, secretii purulente, in meatul mijlociu, care apar la
rinoscopia posterioarà pe coada cornetului inferior si pe cadrul choanal de aceeasi parte. In privinta simptomelor generale nu exista deosebiri față de sinuizita maxilară acută și rinoetmoidita acută.

Diagnosticul enzitiv se stabilește pe baza simptomatologiei subiective si obiective descrise, retinind faptul că durerea are de obicei un caracter orar Ca mijloace auxiliare pentru investigate pot di de unveal folos. ditafonoscopia care ne arată o luminozitate inegallă a celor două sinusuri frontale, celbolnav fiind mai intunecat, precum și radiografia în inciodența frunte-nas, care pune in evident̆a diminuarea transparentei sintisurilor bolnave. Cit priveste trepanopunctia sinusului frontal dupa tehmi descrisă de Beck, nu a intrat în practică.

Diagnosticul diferential al sinuzitei frontale acute trebuie făcut cu o sinuzita Trontala cronica acutizata, cu sinuzita maxilară si etmoidală acută, ca nevralgia nervumi nazalintern (Chatin), cu nevralgia trigeninală esentiala ș sinuzita de staza care poate insoti o tumoră a sinusului frontal.

Evolutia acestei afecțiuni poate duce fie la vindecarea spontană sau dupat tratament, fie la cronicizare sau, mai rar, la complicatii. In general, datorita posibilitation terapeutice moderne, chiar in formele insotite de complicatii prognosticul este benign.

Tratamentul este conun cu al sinuzitei maxilare acute si al sinuzitei etmoidale acute, cu care se asociază în majoritatea cazurilor. In unele forme prelungite este indicată si practicarea pe cale externă a trepanopunctiei sinusuilui frontal cu introducerea tocaua de medicatie antibiotică și antininlamatoare. Este de retinut faptul ca pentru precizarea adincimii peretului posterior endocranian al sinusului frontal este necesara, pe lingă radiografia de fată sil cea de profil (incidenta bitemporală), find ștută
\% contraindicatia trepanopunctiei sinusulu frontal in sintsurile cu dimensiuni mici si in sinuzitele frontale complicate. Unil autori recomanda fuxarea medială a capului cornetului mijlociu pentru favorizarea drenajului "eñonazal, süb protectia antibioticelor. In ceea ce priveste tratamentul chirurgical al sinuzitel frontale acute, acesta este indicat numai in formele asociate cu complicații sau in cele cu stenoză a canalului frontonazal, neremediabilă prin alte metode. Interventia se practică pe cale externă, sub protectie de antibiotice, evitind crearea unor căi noi pentrui diseminarea infectiei.

Hat $\mathrm{H}, \mathrm{H}+\mathrm{Z}$
d. Sinuzitele posterioare acute (etnoidală posterioară si sfenoidală) descrise impreuna ca efmoido-sfenoidita acuta, reprezinta o inflamație acută nespecifică și difuză a sinusurilor de la baza craniului, indemnă de orice leziuni patologice.

Etiopatogenia etmoidosfenoiditei acute scoate in relief faptul că această boalla este caracteristica vîrstei adulte, mai rar întîlnită si mai rar diagnosticată decit sinuzitele acute anterioare. Tabloul clinic al acestor afectiuni este de obicei mascat de către celelalte sinuzite acute anterioare cu care se asociaza. Datorita acestui fapt diagnosticul, este stäbilit numai dupa aparitia unor complicatii (nevrită optică’ pachimenimbita bazala arahnoidità optochiasmaticà. Cauzele cele mai frecrente âle acestor sinuzite sînt de origine rinogenă si în mai mică măsură frac-
orofaringele sint acoperite cu secretii mucopurulente care se. scurg d fosele nazale, lar ganglionii submandibutar sint inflamati.

Diagnosticulporitiv se stabilește pe baza sinptomatologieinorbitoocu, lare, a stărí generale si prin radiografie.

Diagnosticul diferential trebuie să indeparrteze erizipelul. nazofacial, dacrocistita, periostita orbitară, limfadenita nazogeniana si osteonitelita a maxilarula.

Evolutia bolii poate duce spre vindecare, fie spontană, fie prin tratament adecvat, sau la cronicizare si complicatii cind boala este neglijată sau tratată necorespunzător

Tratamentul este medicamentos, local si general. După aspirarea puoiului din fosele nazale se vor recomanda aerosoli cu antibiotice, hormoni corticosteroizi si antihistaminice de sintezâ, 1ar ta cobili mai mari si ont and and or infalatii cu substante basamice, volatie. Ca tration antibiotice, chimioterapice, vaccinoterapespecifica, vitamine si calciu.
 o sinhptomatologie predominant generală, caracterizatà la sugar si copilul mic prin frisoane, agitatie, temperatură crescuta, uneori convusivsi stare de meningism. Anorexia (refuzul alimentatiei), slăbirea progresivă și tulbuăit pastron fin tratamentul corespunondes obivectiv local scoate ator al procestulu infectios nazoninu un a dorio evidența roseata si tumefierea tegumenteror obazu, un ander isita supurata, fistule punulate-nazogeniene, gingivolare sau olth palatine. Aceasta afectitne poate produce si lezuni osteonecrotice ale marginii alveolelor, insotite de necroza, sechestre.s. emmarea mugurio dentari iar aneori infectii descendente bronhopulmonare sl digesive Destil de rar se pot observa si forme oligosimptomatice, caracteriate numai prin rinoree seromucoasă sau purulentă si obstructie nazală Cit privește simptomatologia, evolutia și prognosticul. sinuzitei maxilare acute a copiluluí de vîrstă școlară și a celui din preajma adolescenței se aseamănă cu ale sinuzitei maxilare a adultului.

Diagnosticul, pozitiv se stabilește prin colaborarea dintre rinolog si pediatru, fiind confirmat prin examenul.radiologic.

Diagnosticul diferential trebuie făcut cu rinoetmoidita acută, erizipelul nazofacial și limfadenita nazogeniană.

Evolutiási prognosticul bolii la sugar sînt rezervate," datorita meliteleneori extensive maxilarulu, nenflientate de antibiotice, care poäte produce uneori moartea prin septicopioemie vetioasă și supuratii meningoencefalice. Alteori, deși prognosticul vital poate fi rezolvat, pot reztifa sechéle functionale care afectează masticatia.

Tratamentul sinuzitei maxilare acute a copilului este in primul rînd general : climat heliomarin, alimentatie patională, hiposensibilizare nespecifică polivalentă, desensibilizare specifică atunci cînd factorul alergic este depistat, preparate antifistaminice, formoni corticosteroizi, antibiotice cü spectru larg, precum și aceeași medicatie reconstituantă ca in


Rareori inflamatilile rinosinuzale acute ale copilului pót să se cronicizeze și să intilnim o sinuzită maxilară cronică. Aceasta este adeseori ignorată, find depistata cu ocazia unor complicatii de vecinatate sau
viscerale. Afectiunea prezintă o simptomatologie mai mult locală, caracterizatà prin rinită cronică hipertrofica, cu acutizari repetate, obstructie nazală, rinoree mucopurulentă și infectii descendente ale căilor respiratorii. Simptomele obiective se aseamana cu cele din sinuzita cromica a adultului. Simptomatologia generală constă dintr-o stare subfebrilă intermitentă inexplicabilăa, paloare, anorexie și apatie. Diagnosticul pozitiv se confirma prin examenul radiografic si punctia exploratoare a sinusului maxilar efectuată sub anestezie generală de scurtă durata, prin care se elimina niste flocoane filanientoase nefetide. Pe linga tratamentul medicamentós se încearcă drenajul permanent subturbinal inferior. Dacă nu se obtin rezultate bune se procedeaza la deschiderea sinusului maxilar pe cale vestibulo-bucală prin procedeul Caldwel-Lutc, sutb protectie de antibiotice. In continuare se va aplica tratanent hidromineral cu ape sulfo-arsenicale, și la nevoie adeno-amigdalectomie

Cit priveşte sinuzita frontala acutà si cronică precum și etmoidosfenoidita" se inntîlnesc extren de rar la copil şi sînt asemănắtoare cu cele pe care le descriem în continuare la adult.

## E. SINUZITELE CRONICE ANTERIOARE STI POSTERIOARE

Sint urnarea unor procese acute nevindecate in termen de 2-3 luni, care se caracterizează prin modificări histologice ireversibile.
a. Sinuzita maxilară cronică este o afecțiune foarte frecventă in patologia rinosinuzală, ocupînd locul imediat după rinoetmoidita cronică
Etiopatogenia acestei afectiuni scoate in evidentă existenta unor factori locall si generali favorizanti. Intre factorii localimentionăm : situatia inalta a osfiumului maxilar la partea posterioara a senturi uncibular; compartimentarea intrasinizala prin septuri osteonucoase ale antrului maxilar ; existența unor prelungiri (malară, orbitară, etmoidală, alveolară, palatină) care constituie adevarate recesuri pentru stagnarea secrettilor; hipoventilatie mazală intretinuta de diverse obstacole mecanice (malformatti congenitale sau posttraumatice, corpi straini, adenoidite cronice, procese proliferative intrasinuzale etc.). Ca factori generali care contribuie la cronicizarea sinuzitei maxilare acute, amintim. nacro-si microclimatul (diferențe de temperatură, umiditate, frig, atmosfera impurificata etc.) ; stări morbide (boli infectocontagioase, anemie, diabetul si bolile metabolice, insuticientele hepato-renale, alergia nazosinuzală etc.).
Anatomopatologia sinuzitei maxilare cronice prezintă un aspect polimorf care difera după formele clinice ale acestei afectiuni. Fgemeleme tarale prezinta hiperemie, edem și ingrosare a mucoasei; in cepe supurate mucoasa ingrosatã sipe alocuri ulcerata este acoperită cu fungoztatis sicu zone de necroza care denudeaza structurile osoase. In formele polipoase apar polipiiformationtr-un ax conjunctivo-vascular, fiind invelititace terior de un epiteliu proliferat ca dinții unui ferăstrău ( $M$. Lazeaniú, $N$. Mestes), edemul accentuat al corionului si hiperplazia celulelor caliciforme. La formele cronice biperplazice are loc o hialinoză a perétilor vasculari, precum si proliferarea structurilor fibroase din corion. In formele ca-
zeoase se observă prezenta cazeumului. Formele chistice prezintă microchisturi in corionul profund sau macrochisturi avind volumul unei alune culocalizare în unghiul anteroinferior și medial al sinusului maxilar. La formele colesteatonntoose se observă o matrice albicioasă-sidefie alcătuitádin foite epiteliale concentrice, care délimitează o magmãa centrală păstoasă si fetida ce contine acizi grași și cristale de colesterină.

Bacteriologia sinuzitei maxilare cronice se caracterizează prin prezenta tinei asociatii microbiene cu coci si bacili, gram pozitivi si gram negativi, intre care sint b. piocianic, b. Coli, b. pseudodifteric si mai rar fuzospirili, anaerobi in sinuzitele de origine dentară etc.

Simptomatologia locala in sinuzita maxilarà cronică constă din : ob4 structie niazala datorita congestiei și ingrosămii mucoasei, a puroiului ṣi heoformatilor polipoide; rinoree purulenta mai frecvent de o singură parte, cu un puroi gros galben sat verde, grunjos sau cazeos, care pătează și apretează batista; cacosmie, senzatie de plenitudine intranazală, perinazală, perisinomaxilara, precum si durere spontana in perioadele de acutizare. La acestea se mai adaugà și consecintele obstructyel nazale reprezentate prin respiratie bucală, uscacciunea gitului, hemaj si tuse cu
 gestie confunctivală de partea boInava, iritatir si excoriatii ale tegumentelor naminare si ale buze superione. In perioade de reincalifie, se constata durere la palpare in fosa canină, obstructie nazală de partea con worme cacosmie bohna, obiectivă hipogeuzie şi epiforă. Secretiile purulente vizibile la rinoscopia
anterioará, sint situate in meatul mijlociu al fosei nazale. Uneori se observá prezența unor formatiuni polipoase, hipertiof con cornetului inferior sil a capului cornetuluy hiffloctut, edemul micoasei din meatul mijlociu cu aspectul de dedublare a acestuia (buteletal-Kaufnam) La rinoscopia posterioară se observă prezența puroiului pe coada cornetuluí inferior si in choanele de partea bolnavă. Intre simptomele generale bolnavol acuză fie dureri de cap, ce se accentuează Ta aplecarea capului, în tuse, strannut sil la suflarea nasului, fie nevralgii cianiocervicofaciale care
 teală (vertij), precum si de manifestări toxinfectioase ca boală de focar,

Diagnostevildozitual sinuzitei maxilare cronice se stabileste cu ajutorul anammezei, examenului clinic obiectiv, diafanoscopiei, radiografiei sinusurilor anterioareale fette. (fig. 54, fig. 55), precum si al , iadrogratien cu substantă radioojacă, care pune in evidenta incetinirea evacuarilucesteia datorita compromitèrii activitãtii ciliare, sau conturul ingrosat al sinusirilor in formele" hinerplazice si polipoide. Tot in sprijinul diagnosticului pozitiv poate fi utilizată punctia exploratorie și cea biopsică.

Diagnosticuld diferential al sinuzitel maxilare cronice va fi făcut cu rinta cronica catarală, secundar infectată, care afectează insă ambele fose nazale; cu un corp străin nazal sau restant intrasinuzal ca urmare a unui accident de muncă sau proiectil de război care se insoțeste de stază secundară ; cu rinita cronică ozenoasă ; cu un chist paradentar sau radiculodentar infectat, cu rinoetmoidita siw sinuzita frontală care sint adesea ąsociate; cu o gomă luetica; cu o osteoperiostità de origine alveolodentară ; cu o tumoare benignă sau malignà, ilcerate si secundar infectate. se
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

Etiopatogenia, anatomia patologică și microbiologia sint la fel ca in simuzita maxilară cronică.

Simptomatologia etmoiditelor cronice anterioare depinde de format an clinica a acestora, supurata (deschisă, atrofică, inchisă) si fesupuratar, o fora
 cararula saut bilaterală datorită congestivective : obstrucuaza al mucoasei hipersecretiei, precum si prezenței polipilor mucosi ; rinoree gălbuie mucopurulentă; senzatie de presiune intranazală si in regiunea frontoorbitară. Tn perioadele de acutizare se observă dureri nazale si frontoorbi-- hiposmie intermitenta si cacosmie subiectiva, intilnită mai ales in oma cazeoasa si atunci cînd se asociază unei sinuzite maxilare cronice odontopatice. Examenul obiectiv efectuat prin rinoscopie anterioară scoate n evidență tumefactia mucoasei meatului mijlociu, uneori cu prezenta mor formatiuni polipoase, acoperte cusecretiopurulente, precun si hi-

 or oculare, căilor lacrimale, precum și lezuniude dernita. Vestifulonarinaru Priñ palparea dioitală directă se observă că apăsarea osului lacrimal prezintă o sensibitate crescuta.

Etmoidita cronica atrofica incepe de la virsta de 10-12 ani, fiind

Evolutia sinuzitei maxilare cronice poate duce la vindecare prin tratament corect aplicat sau in cazurile neîngrijite la complicatii, prognosticul find benign chiar in formele complicate datorita actiunii tera-- peutice a antibioticelor.

Tratarnentul sinuzitei maxilare cronice, in perioadele de reacutizare, oste asemanator celui din sinuzita maxilară acuta. In cazul sinuzitelor maxilare recent cronicizate, se practică punctii si spălături sinuzale cu introducerea locala de enzime proteolitice ca alfachimotripsiná, antibiotice si hidrocortizon. Stefanilu Al și colab. recomanda a se evita insufiatia déaer în śinus, datorita riscului unei embolii gazoase. De asemenea, se administreaza antibiotice cu spectru larg pe cale generală in functie de indicațile antibiogramei, precum si autovaccin preparat din flora izolata a secretiei rinosinuzale, cu efect desensibilizant și imun. Dacă supurația sinuzãlă continuă după $10-12$ punctii, se indică interventia chirurgicală prin abordarea vestibulobucală cu înlăturarea mucoasei bolnave și crearea une cai supimentare pentru ventilatie si drenaj in meatul inferior (Caldwell-Luc și Kretschmann-Denker). Interventia chirurgicală se conC traindică la copiii pînă la 10 ani, spre a nu compromite dezvoltarea maxiIarului, in formele acute de sinuzită maxilară necomplicată, precum si in alte situatii clinice care contraindică operația. Coexistența leziunilor etmoidale impune asocierea etmoidectomiei transsinusbliaxilare, dupa tehnica descrisă de Pietrantoni și De Lima (vezi "Chirurgia ORL", Stefan Gârbea și colab.)
b. Sinuzita etmoidală anterioară cronică este inflamația care urmează după un proces acut nevindecat in $2-3$ luni, interresind epiteliul Si corionul mucoasei celulelor etmoidale anterioare, periostul si osul, cil alteraride obicei ireversbite
caracterizata printt-o ninoree cronica puruilenta, abindenta, viscoasa, nefetidă bilaterală. Examenul obiectiv pune in eyidența atrona cornetelor milocit si prezenta unor cruste pe suprafata lor, fapt ce permite vizion - tatealarga a fantei olfactive și meatului mijlociu. Pe lîngă rinoree, bolnavi acuza cefalee rebelă: localizare frontonazală. Această afectiune do

 urmare a infectiilor acute repetate din primi an tulburari enclocrine.

Etmoidita scipurată cronică inchisă este o infectie intr-o cavitate inchisa cu un continut purutent, mezatată din obstructia ostiunhului tinei celule etmoldale. Acest proces infectios poate ramine in stare de latentă sau, prim formarea unei cantităti crescute de puroi, subtiază peretii ososi - care o deliniteaza, comprimind zonele vecine :Preciză cáaceasta forma de etmoidita este localizata capul cornetului mijlociu unde realizează tabloul clinic descris sub numele de conca ourosa pe cornetul mijlociu in intregime, pe cellule invecmate, pe bula etroidala). Simptomatologia locala subiectiva se caracterizează printr-o cetale profundă si surdă, sub forma unor neyralgii persistente nazoorbitooculare, senzatie de plenitudine - intranazala, altoori hemicranie, tulburari vizuale la vederea de aproape care nécesită o mai mare convergentă. Examenul local obiectiv ne arată capul cometului mijlociu obstruind lumentil fosei nazale, alteori dilatarea buper efoidale bombind in meatul miflociu sat coborind spre cornetur inferior sub forma une formatiuni polipoide cu consistentă dură. In unele cazuri, celulele etmoidale dilatate prezintă aspectul unui mucocel prin impingerea peretelui medial al orbitel la nivelu osulu planum și a ostlui lacrimal, creînd dificultatti diagnostice datorita absențe secretiilor nazale și rinofaringiene.

.......... Etmoiditele eronice nesupurate pot fi hiperplazice si edematoase. Etmoidita cronica mperptazica denumita s, cefaleea meatulnt mivora, se - caracterizeaza prin senzatia subiectivă de greutate permanenta a capului. cu paroxisme si neinfluentata de analgezice. Durerea incepe in regitinea intersprincenoasă si iradiaza 1 m zona supräorbitara, temporală si retroauriculara, find insotită de o senzatie de uscaciune a nasului. Rinoscopia anterioară pune in evidentă deviatia inalta a septiluitnazal, hipertrofia cornetun mijlugiu, congestia mucoasel pituitare cu usoară singerate Introducerea unui stilet in meatul mijlociu sau intre cornetul mijlociu si sept nu este posibilă nici după aplicarea locală a unor substanṭe vaso-

2. constrictoare: Cit privește etmoidita cronică edematoasă, nu este altceva decit aspectul întîlnit in alégía nazala. Rinoscopia anterioara evidentiaza coloratia albicionsă cu aspect gelatiños a mucoasei cornetului mijlociu si a marginil superioare a cornetului inferior, iar rinoscopia posterioară, aspectul similar al cozilor de comete. Cu timpul se produce o deformatie polipoidă a mucoasel cornetilui mijlociu, umată de polipoza etmordata ce se fnsoțeste de obstructie nazala, hiposmie sau anosme, precum și infectía supraadăugată a sinusului maxilar realizindu-se o polisinuzita
pleronfectata polunian Sivinuta Aprutia nolinoze nazale in porifa oada cind scheletul masivului facial este în dezvoltare realizează tablout clinic al polipozei nazale deformante sau sindromul Woakes, prin delormarea prranidei nazäle.

Diagnosticul pozitiv se stabileste pe baza mamnezei, a acuzelor subiective și a examenului obiectiv. Radiografia simpla a sinusurilor fetei in incidenta Tcheboul, precizează că transparența normala a celulelor et moidale anterioare este modificată, acestea aparind un unbrite.

Diagnosticul diferential al sinuzitei etmoidaìe cronice va fi făcut cu sinuzita maxilară cronica, cu simuzita frontală cronică, cu etmoidosfenoidita cronică, cu sindromul algic Sluder, cu sindromul Harris, cu simaromul nervului nazal descris de Charlin, cu un corp sträin nazal ignorat si secundar infectat, cu rinolitiaza, cu lupusul tubercilos nazal, cu sifilisul tertiar nazal, cu o tumoră benignă sau malignă avind localizare etmoidală.

Evolutia sinuzitei emoidale cronice poate duce la vindecare in urma ratamentului corect aplicat sau, in lipsa acestuia, da complicatii. Prognosticul este benign datorită antibioterapiei.

Tratamentul sinuzitei etmoidale cronice poate fi profilactic sau curativ. In privința tratamentului profilactic, acesta urmăreste evitarea cronicizarii unei etmoidite acute, prin aplicarea unei terapeutici coréfe, prin evifarea obstructiei de la nivelug meatuluinaijlociu si prin asanarea concomitenta a sinusurior bolnave din vecinatate. In formele acutizate se aplică terapia antinfectionsă si cea descrisă la formelé acute, lair in cele cronice se indica tratamentul chirurgical care urmărește deschiderea, chiuretarea si inlătur area"leziunior énoidale, asigurindo cale larga de ventilatresi drenaj. Etmoddetomia poate fi efectuata pe cale endocavitară (endonazală, transsinusomaxilară) si în mod exceptional pe çafe externă transorbitară cind sinuzita etmoidală se complică cu un abces sau flegmon al orbitei.
c. Sincizita frontală cronică reprezintă inflamația mucoasei sinusurilor frontale, care urmează unei afectiuni acute nevindecate in 2 - 3 funi, fiind
caracterizată prin alterări histologice adesea ireversibile, care interesează uneori și structurile osoase subiacente.

Ftiopatogenia si anatomia patologică este la fel ca in sinuzita maxilara cronica.

Simptomatologia sinuzitei frontale cronice se caracterizează prin următoarele acuze subiective: durere frontoorbitară cu paroxisme; mai puternică și continuă cu ocazia acutizarilor. Ea este localizata in unghiul superointern al orbitei, avind iradieri in regiunea supraorbitara, temporala si hemicraniul de partea respectiva, accentuindi-se prin flectarea capului inainte. Bolnavul are in acelaș timp o senzatie de presiune pe globil ocular, cu orar de maximá intensificare spre ora prinzului urmată de entinnarea unor secretin purulente prin fosa nazala respectiva. Ob-
 al nutuasel, precunh și de secretiile din fosa nazală și polipii care se formează. Mai putem intîlni hiposmie și cacosmie subiectivă. Ca simptome obiective intîlnim : congestia difuza cronica a conjunctivei oculare; leziuni de rinită vestibulara uneori suprainfectate; durere la palparea digitală in unghiul antero ninferior al orbitei in punctiol, de insertie al mithumblic, a nuelu nervului supaorbitar. si in scobitura sprincenoasa. Rinoscopia anterioară pune in evidenṭă o deviatie ninalta a septului nazal care impiedica vizibilitatea in meatul mijlociu. Dupa aplicarea unor tampoane cu substanṭe vasoconstrictoare se observă prezenta puroiului la extremitatea anterioară a meatului mijlociu, unde se deschide canalu frontonazal. In ceea ce priveste mucoasa meatului mijlociu, este uneori. edematoasă: iar alteori polipoidă și cu secreții purulente. Rinoscopia posterioară pune în evvidența prezenta puroiului pe coada cormetului inferior. Simptomele generale sînt aceleași ca și la celelalte sinuzite.

Diagnosticul pozitiv al sinuzitei frontale cronice se stabilește pe baza anamnezei, pe suferintele subiective, precum și pe datele culese la examenulobiectiv, prin transilinnmare sau diafanoscopie. Cu ajutorul radiografiei sinusurilor anteriôare ale fetei in incidenta fruntenas si al radiografiei craniene de profil, observam opacifierea sinusului frontal de partea bolnava, precum si profunzimea acestuia, fapt deosebit de important in conduita terapeutică. Exañenul radiologic mai poate fi completat cu radiografii efectuate cu substante de contrast, au stereoradiografii și tomografil. Explorarea continutului sinusuitil frontal se poate face printre panopunctia Boeck care permite prelevarea de secretie pentru efectuarear examenului bacteriologic și citologic.

Diagnosticul diferential al sinuzitei frontale cronice va fi făcut cu o sinuzită frontala cronicà acutizată, cu sinuzita etmoidală cronică, cu sinuzita maxilară cronică, afectiuní cu care adesea se asociază ; cu nevralgia trigeminofaciala esentială, cu sindromul algic al nervului nazal intern descris de Charlin, cu o tumoare benignă sau malignă a sinusului frontal, care determina secundar o sinuzitã de stază. Sinuzita frontala cronicá mai trebuie diferentiată și de vacuum sinus, datorit obstrucţiei canalului frontonazal, mucoasa sinusului frontal find de aspect normal.

Evolutia sinuzitei frontale cronice poate duce la vindecare in urma unditratanent bine aplicat, sau la complicatii, prognosticull find benign. în lipsa complicatiilor. Chiar şi in prezenta acestora, ell s-a schimbat mult,
datorită medicației antiinfecțioase și progreselor realizate in neurochirurgie.

Tratamentul sinuzitei frontale cronice este profilactic splecurativ. Profîaxia urmăreste tratamentul corect al oricăré sinuzite frontale acute, prin înlăturarea factorilor etiologici ai cronicizănii si prín asanarea sinusurilor bolnave din vecinătate. Tratamentul curativ se adresează ameliorarii drenajului si restabiliri permeabilitatit canalului frontonazal. Pentru ameliorarea drenajuí se efectieaza luxarea media, a cornetului mijlociu cu deblocarea meatulut mijlociu, trepanopunctia sinusului frontal dipa. tehnica Boeck cu efectuarea de spalături sintroducerea de enzime și antibiotice. Restabilirea permeabilităti canalului nazofrontal se realizeaza prin introducerea de sitiostante vasoconstrictoare in meatul mijlociu si etmoidectomie endonazala, Dacă tratamentul conservator nu este eficient in smuzitele frontale acute și cronice fistulizate sau complicate, se trece la cura.chirurgicală. Pentru aceasta se procedează la deschiderea sinusului bolnay che eliminarea mucoasei bolnave, a continutului septic de ventilatie si drenaj larga a cavitatil sinuzale. Dintre multiplele procedee operatorii, amintim. trepanațile pe cale externă frontală (OgstonLuc), care prezintă mai mult interes in practica, trepanatile pe cale externă orbitară (Jansen-Jacques), trepanatiile pe cale endonazala (Halle, Wacher, Moster). Interventia phirurgicala se contrandica in sinuzitele
 tiunile sau starile care contraindică temporar sau definitiv interventiile chirurgicale (vezi "Chirurgia ORL", Ștefan Gârbea și colab.).
d. Sinwatele posterioare cronice sint reprezentate de sinuzita etmoidală și sfenoidală cronică (etmoidosfenoidita cronică). Acestea sint caracterizate prin inflamatia cronica a mucoase celulelor etmoidale posterioare si a sinusului sfenoidal, cu leziuni adesea ireversibile care interesează uneori si structurile osoase subiacente, find urmarea unui proces acut nevindecat in 2-3 luni.

Etiopatogenia sinuzitelor cronice posterioare ne arată că ele se intînesc cu precădere la adulți si că prezintă o frecvenţă scăzută faţa de celelalte sinuzite. Deoarece există dificultăti diagnostice, procentajul lor apare din ce în ce mai redus, fiind descoperite uneori numai cu ocazia complicațiilor pe care le produc.

Simptomatologia sinuzitelor cronice posterioare depinde de existenta comunicarii sinusonazale sau de lipsa acesteia, fiind diferentiate din acest punct de vedere in etmoidosfenoidite cronice deschise și etmoidosfenoidite cronice inchise.

Etmoidosfenoidita_cronică deschisă prezintă o simptomatologie subiec--
 frunte, vertex, ceafă si mastoide, asociata uneori cut ameteli la schinmbarile de pozitie. Aiteori cefaleea are aspectul de durere in casca, cu unele paroxisme care î dau impresia bolnavului că i se perforează capul din frunte pină în ceafă. Intre alte acuze subiective mentionăm jena retronazala j bolnavului, cu senzatia de corp strain și eforturi de hemaj, mai ales dimineața. Rinoscopia anterioara in etmoidosfenoidita cronică deschisă ne arată congestia difuza à mucoasei pituitare si prezenṭa de se-
cretii purulente in fanta olfactivă. Acestea sint vizibile si prin rinoscopia posterioara pe cadrul superior al choanei la nivelul meatului superior, pe coada coinetului milociu si pe tavanul cavumuui. Spre a putea evidentia care nit apare totdeauna, se recomanda flectarea capului timp de un minut și reefectuarea rinoscopiei posterioare.
de Etmoidosfenoidta cronica inchisa saulatentă se caracterizează prin
 ecreti pe2enta nevra natiare insotite de tulburări de sensibilitate suborbitare si dentre satudiverse algii necaracteristice, insotre de arsum sau furnicaturi, lacrmare, hidroree nazală, stranuturi, obstructie nazala unilaterală: Exista si unele cazuri cind bolnavii se prezinta la medic fie acuzind dureri de cap în profunzime, care iradiază spre creștetul capului sau occiput, fie pentru manifestari la distanta de tipul infectiei de focar.

Diagnosticut pozitiv al etmoidosfenoiditei cronice se stabileste pe baza anamnezei, simptomatologiei subiective si obiective, radiografiei sinusuri-
 posteriorsi a stenoidulur de parteabolnava. de cronice sumurate anterioare, cu rinita atrofică cronică ozenoasă, cu zitele , (Sluder, Harris, Charlin, Arnold etc.), sindroanchan (emoido-

Evolutia etmoidosfenoiditei cronice poate duce la vindecare în urma unturatanent corespunzător, sau la complicatii (nevrită optică retrobulbară, flegmon al orbitei, pahimeningita bazala, arahnoidita optochiasmatică, abces extra-sau intradural, abces cerebral, flebita sinusului cavernos etc.), cind prognosticul este rezervat.

Tratamentul etmoidosfenoiditei cronice cuprinde, pe lingă măsurile terapeutice descrise in formele acute, unele interventif cu scop conservator sau chirurgical. In scop conservator se practica rezectia partiala a jumertăti posterioare a cornetutut mijpociu, spre a imbunatatii paccesul pe ostinmul sinusului sfenoidal (pentru a fireperat si cateterizat, in vederea efectuaril de spălături si introducerii de medicamente). Prezenta complicatilor sau esecul tratamentului conservator impune efectuarea tratamentului chirurgical care constă în deschiderea largă a celulelor etmoidate posterioare si a sfenoidului, cu indepartarea mucoasel bolnave si , posere $S 1$ a sfenoldion crearea artajuizi endonazal. Intre muitple than sulừ sfenoidal (endonazală, transsinusomaxilară, transorbitară, transnazogeniană, transseptală Hirsch-Segura) se utilizează calea septală cind sinuzita sfenoidală este izolată, calea orbitara cind este vorba de o et-
 unel pansinuzite

## F. COMPLICAŢIILE RINOSINUZITELOR

Atit rinosinuzitele acute cît mai ales cele cronice pot produce, în unele condiți etiopatogenice, anumite complicații cu ưn prognostic benign sau grav, din punct de vedere vital. Aceste complicații pot avea loc in vecină-
tate (orbito-oculare, osteo-craniene, meningo-encefalice, venoase) si la
 - Stefantu Al. și colab

Intre complicatile orbito-octuare mentionăm pe de o parte fluxiunea palpebrală superficială cäre tinteresează tesutul celular al pleoapei superıoare in sinuzita frontală acuta, comisura mediala a pleoapelor in rinoetmoidita, pleoapa inferioara si regiunea jugala in sinuzita maxilară, iar pe de altă parte fluxiunea orbitară profundă, care interesează tesutul celular orbitar. Precizăn ca $1 n$ aceasta complifatie benigna cauzata de sinuzitele oligosimptomatice este păstratăyintegritatea ochiului si a funcției vizuale, simptomatologia find reprezentată prin edemul roşu al pleoapelor, chemozis seros, exoftalmie cu diplopie și dificultăti în mișcarea globului ôcular. In unele cazuri fluxiunea orbitară profundă poate evolua spre un flegmon al orbitei, cind starea generală se alterează si apare imobilitatea globulu ocular, midriaza, abolirea reflexului corneean, apare imobilitatea gobun ocuar, midriaza, abolirea reftexuu corneean,
papita, turgescenta venelor retiniene și amauroza. La rindul său fleg papilita, turgescenta venelor retiniene so amauroza. La rindul sau fleg
monul orbitei poate constitu sursa unor alte complicatii, fie prin extensie la căile lacrimale (pericistite si dacriocistite supurate), fie spre endocraniu
 matamentul va consta din pansamente umede calde, antisepsie nazală si oculară, chimioterapie antinfectioasă, incizia transpalpebrala a colectié si drenaj. In unele cazuri sinuzitele croníce latente, mal ales cele posteroare, pot *afecta nervi motori ai globului ocular sau pot produce fie nevrită optică retrobilbară, fie, cecitate prin nevrită optică totală. Producerea in aceste cazuri a unei rinoragii abundente, fie prin rezectia jumătătii posterioare a cornetului mijlociu, fie prin trepanarea maxilo-etmoido-sfenoidală, produce retrocedarea tulburarilor vasomotorii care generează edemul și comprimă nervul optic în canalul său osos.

Osteomielita craniană este consecinta unor sinuzite frontale acute sau a unor sinuzite frontale cronice reincălzite, urmate de tromboze septice extensive ale venelor si sinusurilor diploice, care fac legattora interosoasă intre sinusul frontal și oasele parietal si temporal. Osteomielita de origine sinuso-frontală se prezinta de obicei din punct de vedere anatomoclinic ca o osteită difuză inm focar, cu evolutie subacută. Denumită si osteomielita cu focar izolat, această afectiune se. tatea externă a arcadei sprîncenoase, în unghiul supero-intern al orbitei saüjuxtaorbitar, si se prezinta ca o colecte purulenta subperiostala, din a căre punctionare rezultă un puroi gros, adesea sangunnolent. Examenul radiologic pune in evidentă o imagine cu contururi.sterse. Prin diagnosticul diferential trebuie să indepartam mucocelul frontoetmoidal, osteoperiostita luetică și granulomal eozinofil. In cadrul osteomielitei craniene s-aü mai descris și alte forme clinice intîlnite mai ales la copii, ca: osteită extensivă pornită de la o sinuzita frontală supurată acută cu stare generala alterata, febră de tip septic si edem violaceu al intregii regiuni frontale, precum si osteita metastazică descrisă de Luc, care se manifestă prin prezenta unor focare, adese succeste situate la distanta de focarul sinuzall cauzall. Atit formele de sintuite oisteitice, cit sil cele osteomielitice, pot evolua spre complicatii endocraniene. Ca tratament se recomandă antibioterapie precoce, asoclata, masiva, prelungită 5-8 săptămini, drenajul colectiilor, fără chiuretare sau rezectii muitilante.

Tromboflebita interesează sinusul longitudinal suberoi si mai ales pe mef of vernos (fig. 56 ) constituind impreuna complicatitue venoase ale rinosinuzitelor. Endoffebita purulefta neobstmantá prezintá un tablou clinic asemanător cu cel din septicemii ssi are un prognostic maingiay, pe cind endoare un prognostic mai ginay, pe cind enco-
flebita trombozanta nesupurată are o evoflebita trombozantă nesupurată are o evo-
luție cronică și un prognostic mai bun. Desi exceptional de rară tromboflebita sinusului longitidinal smperiop este o complicatie foarte gravá. Pe lingă simptomatologia generală, a unei septicemii, bolnavul prezintáa o jenă promuntată in cinculatia venoasă a pietir capuluin, tunde se observa oce. tazie veluoasa cu innognea unui orp de meduza, asociata unti sindrom heurologic se rederak, icu convulsii, iat tineori cu crize de enilensie fe qif hacksonian. precuun si hemiplegle progresiva care incepe la membrul infertor si. apon se ex linde pa, wiment, a



Fig: 56. Tromboflebită a sinusului cavernos (colectia prof Șt. Gârbea). simisului caivernos poate avea ca punct de plecare . sintuzttele acute etmoidofrontale compliaate cu fregmon orbitar, sinuzitele sfenoidale sau whar o sinuzită maxilară puncționată, fără a fí complet răcită. Simptomatologia tromboflebitei sinusului cavermos cuprinde pe lingă starea generala toxicoseptaca o serie de modificăr orbito-oculare (exofalmie, inobilitatea globului ocular, chemozis, stază pupilară, panalizia perechioz III, IV si fi de nervi cranlent, cecitate prin interesarea nervului optic), grecum sa semme de meningoencefalita edematoasă, henroragică și supurata. Rinoscopla anterioara si posterioara evidentiază prezentá pu-

Vyogic contirma diagnosticul de snuzită si extinderea procesului infamator sinuzal. Tromboflebita sinusuma cavernos, unilaterala la inceput, se poate extinde prin sinusul coronar, ssi de partea opusă. Maladie fatală "in trecut, tromboflebita sinusului oavernós prezinită ssi astăzi un prognostic vital foarte grav, cu toate ică s-au obținut unele vindecări prin antibiotenapie masivă. Cecitatea care sẹe instalează in aceste cazuri este addea ineversibilă, iar prognosticul functional rămine irezervat.

Propagarea intracraniană a infecției sinuzale favorizată de retentia puroinfin catitatean sinuzalaz si de osteita parietală, parcurge mai multe etape: pachineningită externă supurată abces intrameningian, meningită difuza sl abees eerebrad pe inga meningita purulenta difuza poate fi intinnta ş o forma seroasa de arahnoidită chistică sau sclerochistică. Aceste complicafit neningoencefalice se observa mai ales intre 15 si 40 de ani, fiind generate de sinuzitele frontală și etmoidală și excepțional de rar de sinuzitele maxilară și sfenoidală. La producerea complicațiilor contribuie existenta unor soluti de continuitate sinuso-meningiene situate pe peretele posterior al sinusului frontal sau pe cel superior al etmoidului.

In spatiul subdural se pot localiza abcesele intrameningiene, iar in spatiul sibaranhnoidian se produce meningita septica difuzä. In ceea ce priveste abcesul cerebral de origine sinuzala acesta issi are sediul in lobul frontal si mult mai rar in cel temporo-sfenoidal.

Simptomatologia neurologică a abcesului cerebral se caracterizează, in cazul simiromului frontal drept, prin tulburăr motorit ale membrelor, anosmie tulburar psifice situlburăi de echilibrup iar in sindromul frontal sting prin ofazie motorie tip Brocte fiind mal rar intîlnita anosmia si tulburavile de echilibru. Roger sistematizează simptomatologia neurologică a abcestilui lobului frontal în mai multe sindroame: sindromul frontalei ascendente prerolandic (hemiplegia gambei, a bratului si paralizia raniurí inferioare a nervului facial) ; sindromul prefrontal (tulburări psihice, intelectuale și afazie) ; sindromul dublei leziuni frontale (paraplegie). Aș dupa cum albuminoratha pledeaza pentru existenta unei

## H

 complicatii meningitice, hiperglicorahia susține existența abcesului cerebral. duite terapeutice în echipă, cu rinolog, cu oftalmolog și cu neurochirurg. Astfel, in prezența unuí abces cerebral se indică mai intiii interventia neurochirurgicală și numai dupa aceea se va efectua asanarea focarului sinuzall. Cît privește meningita septica difuză, va fi tratată prin antibioterapie prelungită, in doze marion cazul arahnoiditei bazale optochiasmatice se va efectua-degajarea chiasmei si a nervilor optici de aderentele formate, in vederea restabilirii circulatiei lichidului cefalorahidian. Pentru asanarea abcesului cerebral se va crea uin volet fronto-temporal, practicindū-se mai intîi punctii-aspirații urmate de introducerea de antibiọtice, iar cind este închistat, exereză. La chimioterapia antiinfecțioasă se asociază ser glucozat, transfuzii repetate, vitamina $C$, analeptice cardiovasculare etc. In tromboflebita sinusului cavernos se asociazä cu multa prudență medicația anticoagulantá, începind"cu" heparină in perfuzie intravenoasǎ ( 100 mg in 500 ml ser), continuind cu dicumarol. Practicareà curei radicale a procesului supurativ sinuzal va avea loc numai - dupar rácirea completã a leziunilor.


## CAPITOLUL VIHI

## alergia nazo-Sinuzala

Prin rinosinuzitǎ alergică înțelegen orice guturai cu secreție apoasă abundentă cu accese de strănut, mîncărimi și usturimi ale mucoasei nazale, care evoluează în crize sau continuu, și in care se pot pune in evidență prin teste pozitive cutanate sau mucoase, unul sau mai mulți alergeni. La adulti predomină alergenele polivalente, în timp ce la copii rinita alergică este monovalentă, adică sensibilizarea se face la un singur antigen.

Dacă în trecutul medicinei nu se vorbea decit de procesele inflamatorii, patologia modernă a pus în fațe noastră accentul pe studiul terenului și al proceselor imunitare. Bazele celulare ale răspunsului imun ne arată că prezenta unui antigen suscită în organism diverse procese de diferentiere celulară, ducînd la formarea celulelor functionale (plasmocite, limfocite sensibilizate, limfocite purtatoare ale memoriei imunologice). Plasmocitele sînt responsabile de șinteza anticorpilor, fiecare plasmocit formind un singur tip de anticorpi. Limfocitele sensibilizate actionează asupra macrofagelor prin intermediul limfokinelor, ce sint eliberate aturici cind antigenul este prezent. Limfocitele purtătoare ale memoriei imunologice recunosc antigenul cînd este reintrodus in organism, ceea ce conduce la formarea răspunsuluil imunitar. Procesele de diferențiere implică prezența a trei tipuri de celule:: macrofagele ce captează antigenul pe care il prezintă celulelor imunocompetente şi limfocitele TT și B. Limfocitele T sau timodependente sînt rezultatul timocitelor care provin din măduva osoasă, o parte din ele fiind găzduite în ganglionii
 osoasă și colonizează organele limfoide, mai ales plăcile lui Peyer si amigdalele. Totoriată, precizăm că limfocitele $B$ sint purtătoare ale imunoglobulinelor de suprafatăa, ce pot fi puse in evidență prin imunofluorescenṭă. Anticorpii clasei IgE sînt responsabili de manifestările alergice, fiind găsiți atit în ser, cît și in secreții. Ei sînt sintetizați de aproape toate țesuturile limfoide. In general, procesele de apărare imunitară scot in evidență multitudinea factorilor care participă între altele la menținerea une mucoase sănătoase.

Prima lucrare clasică despre guturai (febra de finn) a fost scrisă în 1819 de către Bostock, iar cu 44 ani mai tîrziu, Blackely a demonstrat pe el insuşi relația care există între febra de fîn (guturai) și inhalarea de polen. Termenul de alergie a fost introdus de Von Pirquet in 1910 și inseamnă in greceşte ,allos ergos", adică altă reactie. Pentru a exprima manifestarile alergice s-au utilizat ulterior şi altii termeni ca cel de anafilaxie, coloidoclazie, soc anafilactic, boala serului, idiosincrazie, soc coloidoclazic, alergie pozitivă, alergie negativă, hiperergie, patergie, sensibilitate, sensibilizare, hipersensibilitate, diateză exsudativă, boli constituṭionale etc., fapt ce a dus la confuzii ssi contradictiii. Pentru a îndepărta aceste confuzii, Tzanck a propus utilizarea termenului de intolerantă care este mult mai larg și ar putea cuprinde majoritatea manifestărilor alergice.

Etiologia manifestărilor alergice scoate in evidență prezenta lor la ambele sexe, mai frecvent la adulti si in special la femei, care prezinta disfuncții neuroendocrine. Tulburările de acest fel sînt conditionate de condititile de viaţa şi de mediu, care diferă de la un individ la altul si chiar in diferite perioade ale vieții lor, fiind caracterizate prin perturbări care influentează functiile vitale. Ele sint determinate mai ales de poluarea atmosferică a aglomerațiilor citadine și de sedentarism. La acestea se adaugă condițiile bioclimatice, între care aeroionizarea ocupă un loc deosebit. Dé exemplu, ionizarea pozitivă are efecte excitante, pe cind ionizarea negativă are efecte sedative. Intre factorii etiologici alergizanti mài sint de amintit radiatiile de energie inaltă (raze $X$, raze ' $\beta$, radio' activitatea cosmică, atomică, industrială, nucleară, geomagnetică), tulburările ionice celulare, radiatiile ionizante extraterestre (cosmice) de ori-


Fig. 57 Alergie iodică cu edeme palpebrale (după C.v.Eicken).
gine solară, agresiunile biologice dizice sau chimice, alimentele (carne lapte, ouă), precum și substantele chimice intrebuintate in industria alimentară (insecticide, fungicide, conservante etc.), sau in cea famaceutică (fig. 57).
Patogenia afectiunilor alergice este reprezentată prin- deneglarea activității nervoase superioare, ce produce prin intermediul dezerhilibrului neuromendocrin o multime de perturbani. Astfel, disfanctia hipofi-zo-supramenallă este urmată de perturbarea metabolismului protidic, glucidic, lipidic și hidroelectrolitic (hipoclonemie, hiponatremie, seăderea rezervei alicaline etc.) al onga mismului Datorită elibexari. unei mari cantitatyi de histamina in torentul cinculator au loc crizele de vagomie insotite de vasomilatatie vagotomie insozte de vasociatatie Eliberarea histaminei, care este legata de o proteina celulara, are loc in momentul existenté unui conflict de tip antigen-anticonp sau a une solicitări provocate de un alt stimul, care supune la incercare posibilitătile de adaptare a sistemului mervos al onganismului alergic. Cit priveste vasodilatatia, ea constă fie din dilatatia oapilarelor, tie idin angiospasm momat ide stază vemoasă consecutivă, mărinea prelsiani grospar indatia arterelor. Prin mărirea presiunii venoase rezultã invenoase su cu scăderea tensiunii arteriale Dintre substantele chimice endogene incriminate in producerea riale. Dintre de vagotonie, cu femomene vasodiatatome, sint : histamina, aceticolina, serotonina si mioglobulinele.

Examenul citologic ne dovedeste că secreṭia este aproape intotdeauna alcalină, continind un număr mare de celule eozinotile caracteristice aler giei. Numărul eozinofilelor din secrețiile prelevate dupa terminarea crize este mai mare decii cel din timpul paroxismului, ajungind la cel pu$\operatorname{tin} 10 \%$.

Hemolencograma evidentiazǎ o eozinofilie ridicată, cu leucopenie, iar la copil, prezența unei mononucleoze accentuate

Examenul histo-patologic, de multe ori, pune in evidenṭă prezenṭa edemului interstitial, leziune anatomo-patologica caracteristica alergie fiind o consecintă a hiperpermeabilitătii capilare. In submucoasa edema toasă se constată prezenta celulelor eozinofile, a mononuclearelor, si uneori a mastocitelor și a celulelor caliciforme, iar in țesutul conjunctiv subepitelial se găsesc deseori plasmocite și histocite de tipul macrofagelor In unele cazuri se observă eozinofilie crescută numai în singe sau numa in secretiile nazale, iar alteori; numai in țesuturi.

Simptomatologia alergiei rinosinuzale rezultă din perturbarea mecanismelor biologice, metabolice, nervoase, glandulare, umorale si vascu-
lare. Pe cind in manifestările alergice acute, simptomatologia este reprezentata adesea prin crize violente, intre crize sau in alergia cronică, aceasta este mai greu de observat. In ceea ce privește dereglarea reactivitătii sistemului nervos, care devine hipersensibil in alergia cronică, produce disfuncții in reactivitătile: senzitivă, tactilă, termică, senzorială vasomotorie, neuroendocrină, reflexă, imunobiologică şi psihică. Manifestările clinice ale alergiei nazo-sinuzale intilnite în practică sint: rinita și rinosinuzita spasmodică (periodică și aperiodică), polipoza nazală alergică (forma obişnuită a adultului, polipul nazal solitar, polipoza nazala deformantă a tinerilor).

## RUNITA SE RINOSENUZITA SPASMODICA <br> (periodică și aperiodică)

Se caracterizează prin crize de strănut in salve insoțite de rinoree apoasă, obstrucție nazală, lăcrimare, oboseală, cefalee fronto-occipitală
 accese, iar in intervalul dintre ele totul apare normal.

Forma periodică sau sezonieră corespunde cu înflorirea pomilor și a fînului din lunile mai și iunie, find cunoscută ca rinopatie polinică sau guturai al finului, caracterizata prin salve de strănut violente, asociate cu lăcrimare, strănut si fotofobie. In perioada dintre crize, examenul rinoscopic fie ca nu deceleaza nimic, fie că se observă o pituitară cu un aspect alburiu sau gri-albăstrui. Mucoasa nazală este in general umedă cu aspect strălucitor în afara crizelor, devenind intens congestionată si tumefiată în timpul acestora, acoperită uneori de o secretie foarte abundentă de mucus gelatinos

Forma. aperiodică prezintă simptome clinice moderate și are o evolutie mai lungă. De exemplu, aparitia hidroreei nazale nu se insoteste de stranut și obstructie find caracterizată printroo reactie eclematoasă a pituitarei nazo-sinuzale cu formarea de polipi, find observată mai ales la cei cu insuficiență renală cronică și la bătrîni. Printre alergeni se mai întîlnesc: praful de cameră, fungii, fulgii, penele, părul, descuamările epidermice de la animale, in rare cazuri find incriminați microbii. Crizele de guturai din această formă clinică nu sint periodice, ele putind apărea cu intermitență in tot timpul anului. Senzația de guturai, obstrucția și rinoreea se prelungesc in perioada dintre crize, find insotite de anosmie. Desi manifestarile astmatifome sint mai accentuate simpto mele subiective generale sint mai puțin violente. Bolnavii prezintă o mare sensibilitate la schimbarrile de temperatuiă si la curentii de aer rece. Examenul rinoscopic arată la începutul bolii un aspect asemănător cu cel din forma periodică, însă după cîtiva ani se observă degenerarea edematoasă a pituitarei, care devine palidă, gri-alburie si granulată, mai ales la nivelul capului și cozii cornetului inferior și a capului cornetului mijlociu. Degenerarea edematoasă a pituitarei este urnată de aparitio formatiunilor polipoide la nivelŭl meatului mijlociu, insotite de guturai permanent și obstrucție. Mucoasa sinusurilor paranazale, mai ales a celor maxilare, este tumefiată, iar la nivelul planșeului sinusurilor ma-
xilare, se poate observa radiologic un aspect rotund sau semisferic de chist sau de tumoră intrasinuzală.

In unele cazuri, alergía respiratorie se poate asocia cu o alergie digestivă, în care bolnavul: mai acuză prurit și tenesme faringiene, prurit gestiva, in car paurezintă urticarie, edem Quincke, manifestări bronșice etc.

## HOLTMPDA NAZALA ALERGECG

Este urmarea alterării edematoase progresive de oxigine alergicǎ a mucoasei nazo-sinuzale, cu localizare obișnuită in meatul mijlociu, interesînd deseori mucoasa celulelor etmoidale și a sinusuluí maxilar. actult mai rară la bătrîni si Această afectime este foarte frecveran favorizanț sint incriminaie predisfoarte rară la copin. Intre factoril favorizanti sint incriminate preation poze iar fulre cop cleterminanti inflamatille cronice etmoido-maxilare Totusi, nu s-a putut descoperi prezența acestor inflamații sinuzale inaintea paritiei polipozei, infectia sinusurilor in polipozele alergice aparrind totdeauna după obstruarea foselor nazale si a meatelor. Atunci cind polipii
 nazal sint urmarea sinuzint sinuzita si diferă ca etiologie de polipoza nazală-alergică, in care nu se poate decela un focar inflamator, fiind primitivă și de obicei bilaterală. În multe cazuri, polipoza nazală evoluează asimptomatic pină la aparitia obstructiei nazale, sau prezintă o simptomatologie de rinită spasmodică periodică sau aperiodică, însotită uneori și cu alte manifestări clinice alergice. Fap a că polipoza nazală este de natură alergică, îl dovedesc și recidivele Faptul ca polipoza nazala este de natura alerga, find factorul deterpostoperatorii ale acesteia, alergia nazo-sinuzant.
minant, factorul inflamator finn numai favorizant. mecanismul aparitiei 'si dezvoltarii polipilor, far pe de alta parte, localizarea acestora numai in anumite zone ale pituitarei. Geneza polipozei alergice nazale este datorită edemului submucos interstitial al pituitarei, alergice care este che priveste localizarea polipozei mazale in anumite zone ale pituitarei (meatul mijlociu, celulele etmoidale, circumferinta hiatusului semilunar santul infundibular si uneori sinusul maxilar), aceasta este datorită unor conditii anatomice speciale. De exemplu, mucoasa de la acest nivel este mai subtire și mai. extensibilă, cu un țesut conjunctiv lax submucos. In acesta are loc edemul interstitial, staza circulatorie prelungită si degenerescența edematoasă. La producerea acestor mecanisme trebuie să adăugăm rolul deosebit pe care îl joacă insuficiența respiratorie si drenajul defectuos nazo-sinuzal, precum si procesele inflamatorii sécundare acestor mecanisme. Totuși, polipoza nazală nu este o afectiune locală, ci o consecintă a unei alergii generale cu localizare nazală, fapt explicabil și prin aceea•că polipoza nazală nu apare la toți indivizii care prezintă in mod normal aceleaṣi conditii anatomice favorizante amintite.

Anatomo-patologic polipii nazali reprezintă o degenerare edematoasă benignă a pituitarei ca urmare a edemului interstitial din țesutul con-
junctiv submucos. La exterior, polipul este acoperit de pituitara nazală care poate fi de aspect normal, alteori subtiată prin destinderea provocată de cresterea polipului, fie metaplaziata prin transformarea sa in epiteliu cubic neciliat sau în epiteliu pavimentos stratificat. Daca la început se observă o infiltratie edematoasă a ochiurilor rețelei conjunctive urmată de disocierea si degenerarea fibroblastilor, cu un lichid de infiltratie asemănǎtor plasmei sanguine, în etapa următóare se asociază infiltratia perivasculară sáu nodulară, în care se întîlnesc limfocite, plasmocite, histiocite, polinucleare neutrofile și eozinofile. In unele cazuri se poate observa un proces de scleroză a țesutului conjunctiv și de transformare łibroidǎ a polipilor. Cît privesste aspectul macroscopic al acestora, el diferă in funcție de structura lor (pseudoangiomatoasă, pseudoadenomatoasă, granulomatoasă etc.).

Simptomatologia polipozei nazale este ignorată adesea de către bolnav, polipii fiind descoperiti ocazional. Alteori, pe bolnavi ii deranjează apariția unei obstrucţii nazale uni- sau bilaterale, însotită de hiposmie sau.保
 ân vestibulul narinar unde se pot ulcera. Ei pot fi expulzați inn eforturile de suflare a nasului sau în crizele de strănut. Acesti bolnavi sînt foarte sensibili la modificările climatului, la curenṭii de aer și frig, acuzînd de multe ori și alte manifestări alergice (urticarie, eczemă, migrenă etc.). In perioada inițială, rinoscopia anterioară poate pune în evidență o ușoară edemațiere a mucoasei cornetului mijlociu sau a meatului mijlociu. Cu timpul, apar formatiunile polipoide (fig. 58) care depășesc meatul mijlociu și ajung in fosa nazală producind obstrucția progresivă a acesteia. Formațunile polipoide au o culoare albicioasã sau cenușie, mai rar roșie-violacee, cind ocupă vestibulul nazal și sint expuse traumatismelou digitale. Avind locul de fixare in meatul mijlociu (mucoasa celulelor etmoidale si mai rar a sinusului maxilar), polipii au forma de parǎ cu pecticulul în sus și mai rar de ciucure sau limbù de clopot. Uneori sint sesili, cu insertia pe marginea hiatusuilui semilunar, de unde cobeară la marginea inferioară a cornetului mijlociu si lasă impresia că ar dubla marginea inferioară. Volumul polipilor variază de la un bob de piper la un ou de gãină, iar numărul lor de la un polip unic (fig. 59), $\ddagger$


Fig. 58 Polipi ai meatului mijlociu: 1 - polip anterior: ${ }^{2}$ - polip choanalip midociu;


Fig. 59 Polip nazofaringian, vizibil atit prin rinoscopia anterioară, cît și prin rinoscopia posterioară.
ci chiar, intr-o singură fosă nazală sau in ambele. Supina la citeva zeci ch regulată, netedă și rareori lobulată, iar mobilitatea prafața polipior este reg pediculului. Rareori, po ipul poate sau pe cornetul or depinde de lungimeajociu, pe fața septală a acestua, saberva, pe lîngă pe capul cornetusele inflamatorii supraadaugate se pou purulente. Poliinferior on procecretii seromucoase, mucopurulentere si produc lătirea poiple nazale seluminoase ocupă vestibulese narincete in evidentă obpozele nazale votumino. Rinoscopia posterioara scoate atiunile polipoase. baze piramidel nazale. Ral̆ a choanelor de către formațice, fiñ vizibile Acestea pot hernia in rinofaringe şi uneori inapoia vălului palatului. Examenul degenerării polipoide a mucoasei sin
cu ajutorul substantelor de contrast.
In afara polipozei nazale concriner
si polipoza nazală deformanta a tine descris Polipul solitar sau choanal se intilneste (fig. 60). Avind probabil tot pentru prima dată in 1916 de către Kilian (oag. localizată numai intr-un 0 origine alergica cu degenerescent smgur sinus maxnal a a matui mijlociu și apoi spre choana ( biunge deschiderea posterioară a ma unui pedicul lung prin care pote prezenta dind nastere pringreutatea sire choanală a polipurui poate pesen in rinofaringe. Uneori, prelungirea plobulat. Alteori, se poate rupe sponfie dimensiuni mari, fie aspect multundent de culoare gälbuie. Prin dez tan lăsind să se scurgă un lichid abund miscarea normală a vălului pa voltarea si in cavum, poate impiedica mis, corie tulburări de deglutiție, latin si poate determina insuficiența respiratoratura de specialitate sint greturi și uneori tulburări auriculare." In literatura de spanctul de inserție în descrise si unele cazuri cind polip sinusul sfenoidal. . Polipoza nazala deformanta sorma clinică deosebită cu etiologie obscura. sindromul Woackes, Observațile clinice ne anta oricărei deformathi, ace la copii sau tineri, inaintea apač este probabil aceeași cu polipoza namai pr


Fig. 60 Polip choanal.


Fig. 61 Vederea unui polip choanal prin ris noscopie posterioară.
 fapt ce explică caracterul său deformant prin impinge z a in afara a oaselor 10 perioada de crestere. Pe linga simpolipozei oasel naze se remancă o degenerare poiporacaneazánnazale a de ingrosarea tregul etmoid, precumsina nazale a ramuii ascendent a malarelor. si lătirea oaselor piramidei naze progresivă sị de lungáa olurată, cu reci-

Evoluția polipozelor nazale complicatii de vecinătate (sil a cuzale și otice) dive, putind da loc la unele corii, traheobronsite, astmatiforme, bronsiecau la distanţa (alergni respictive, colecistite, ulcere)
azii, rinobrose cele de origine
Cìt privește polipozele alergice, fără manifestări alergi $\approx e$ și consecutive
 infectiilor sinuzale. Ele mai ditele alergo-infectioase. Poliphistic perichoanal, fibromen n nazofaringian. diculat, mixom prezintă și polipozele nazale care insotesc o tuDificultat moare malign inari edematoase polipoide, cu secrete serosanguinotumorii prezinta ach fetidă plus dureri nevralgice etnoido-maxilare. lentă murdară, uneor reta, prear se precizează pe bara aname.

Diagnosticul alergiol
 ează verificarea bolii ca alergia nazală, iar in cea de-a doua etapă verifieozinonlo provoacă manifestarile clinice, prin carea elementur an scopul de a preciza specificitatea unui utilizarea testan . Achergic este sensibilizat intre anumit alergen fața substantele fața de car specil de 110 ri moin ionăm polenul provenit de precum si nenumaratele vactie, intradermoreactie, instilare nazala sau prin diferite metode (cutireactie, intade nazala sau onjunctivală, ingestie etc.), prin care sin fata de care preparate. Dupa identificarea alergenulu asensibitzare Organismul este sensibil se procedează la vacinarea sau desensibizare organismului ou espectivul alergen, precum si la indepartarea bolna Vului alergic daca este posibil, de la•locul sau localitatea unde se afa alergenul. Din cele observate în practică rezultă că problema este destul de complicată, iar rezultatele comunicate de diferiti autori in legatura cu testele si-testările sint foarte diferite si uneori contradictorio. O lipsă serioashat a acestor testări este si aceea ca prin ele nu se pot cerceta si efectele alergenilor fizici (frig, căldură, lumina, radiati ion nu ex etc.). Mai mult, ipotezele pe care se sprijină metodele de testare mexplică de ce toate organismele care trăiesc in aceleași concitui de mediu nu se sensibiliacelasi alergen, fapt ce ne dovedește ca pe lingà condițile de mediu extern, prezintă o deosebită-importanță și condițile mediului intern ale fiecărui organism.

Diagnosticul diferential al rinitelor spasmodice trebuie făcut in
Diagnosticul diferen primull rînd cu rinita patergta afecțiune prezintă o simptomatologie mai nifestări vasomotorii. Aceastaineste la instabilii neurovegetativi sub stare putim. zgomotoasihică, mai ales femei in diferite perioade fiziologice out
pentru a combate obstrucția nazală, insă fără abuz; medicația antiin fecțoasă spre a combate suprainfecța; medicație care să combată hiperreflectivitatea prin anestezia ganglionului sfenơpalatin, efectuînd badijonarea endonazală a cozii cometului mijlociu cu cocaină sau soIuție Bonain; medicamente preparate pe bază de cortizon (Ex. : Hidrocortizon 50 mg , clorhidrat de cocaină $0,20 \mathrm{~g}$, efedrină $0,50 \mathrm{~g}$, mentol $0,05 \mathrm{~g}$, ser fiziologic 30 g . Ds. extern $3 \times 4-6$ picǎturi/zi in fiecare fos mazală) Se mai poate prescrie solutia de rinofug tipizată la care se adaugă, pentru un flacon, 100 mg hidrocortizon. Pe lîngă permeabilizea vagotoniei prin administrare de atropină, cîte 0,25 miligrame zilnic, timp de o săptămînă și apoi cîte 0,5 miligrame pe zi, timp de încǎ 8 - 10 zile Se mai poate administra clorfenoxamină, feniramin și milfan, cîte 1/2-1 tabletă din fiecare, zilinic, asociate cu efedrină, per oṣ. Intre numeroasele metode terapeutice nespecifice ale alergiei nazosinuzale sint medicatia contra dezechilibrului neunovegetativ (sedative nervoase, calciu, ation brul hormonal; administrarea unor desensibilizante nespecifice (sulfat de magneziu $10 \%$ injectat intravenos sau subcutanat, cîte 10 ml zilnic calciu, piramidon, aspirină, chinină, peptonă). În ceea ce priveste peptona, se administrează per os cîte 1 g înainte de masă sau $0,1-0,3 \mathrm{~m}$ dintr-o solutie $50 \%$ in injecții intradermice timp de mai multe săptamîni. Tot ca medicatie nespecifică prezintă o deosebită importanta ntihistaminicele de sinteză (clorfenoxamină, feniramin, plimasine, ambedril, tavegil, fenistil retard, polaramine, heteramină, nilfan, romergan etc.), cu efect antagonist împotriva histaminei, precum şi cortizonul si derivatii lui (hidrocortizon, prednison, triamcinolon etc.), cu rezultate temporare și asociate cu antibiotice, atunci ciind se supraadaugă un factor infectios. Corticoizii nu se vor utiliza decít in cazuri rare și pe o perioadă limitată. Se va evita administrarea lor la copil, gravide in primele 3 luni, sindrom Cushing, hipertensiune arteriala, diabet, osteo pora al priveste tratamentul fu corticoizi Cobuie să fie de scurta durată, pinà la maxim 4 săptămîni, reducind progresiv doza timp de 8-10 zile. Unele rezultate bune au fost obținute prin administrarea de gammaglobulină și histaglobină. In majoritatea cazurilor, stările alergice fiind consecinta perturbărilor provocate de conditijle anormale de mediu, este necesara modificarea acestora prin schimbări de climat, climatoterapie, repaus fizic și psihointelectual, antrenament corporal general (sauna, kineziterapia, sporturi care cer forturi moderate, mersul pe jos, excursii, educatìe fizică medicală, gimnastică respiratorie), normalizarea metabolismului printr-un regim alimentar adecvat, cură cu ape minerale alcalinizate, balneoterapie, hidroterapie ssi talazoterapie. Se mai recomandă vitamine (A, C, D) și psihoterapie. Referitor la tratamentul chirurgical, acesta va fi cît mai conservator urmărind permeabilizarea foselor nazale (ablații de polipi, cauterizări usoare, mucotomii, rezectii de sept etc.), iar în ultimul timp se practic̣ă rezecția nervului vidian. In cazul alergiei nazale prolifera tive, menționăm că polipectomia nazală va fi- practicată sub protecția antibioticelor si corticoizilor. Cînd nici ablatia polipilor ‘nazali, nic ppuncțile ș̦i spălăturile evacuatoare ale conținutului purulent al sinusu-
lui maxilar nu, dau rezultate, se va proceda la asanarea chirurgicaláa a supurațilior sinusurilor paranazale, intervenție care impune o actiune de imunoprofilaxie operatorie și se practică sub protectia antibioticelor. Printre substanțele imumizante folosite menționăm anatoxina stafilococică purificată și concentrată, polidinul, auto- si stockvaccinul mono- și polimicrobian.

## CAPITOLUL IX

## TUMORMLE PENHGNE NARO-SINUZALE STI ALE IVAXILARULUI

 SUPERIOIRAceste structuri patologice dezvoltate pe seama tesuturilor componente nazo-sinuzale sii ale maxilarului superior pot interesa piramida nazaia, fusele nazaie, sinusurie sin naxintodi superme.

## A. WUMORILE BENIGNE ALE PIRAMIDEI NAZALE

Sint reprezentate in majoritatea cazurilon de chisturile dermoide, papilomul cornos și mai rar de angioame.

Chisturile dermoide sînt de formă sferică, mobile, cu dimensiuni variabile, fiind situate pe linia mediană în partea superioară a dosului nasului. La palpare prezintă o consistența renitentă, iar prin infectare secundară se pot fistuliza, evacuindu-șj conținutul alcätuit din sebum și păr, impreuna cu magma purulentă și uneori cu țesut cartilaginos. In mod obișnuit fistula nu se inchide spontan. Atunci cỉnd totuși se inchide pentru o scurtă clurată, se acumulează secreții in interior, inainte de a se redeschide. Tratamentul constă din exereza chirur-


Fig. 62 Papilom cornos in fosa nazala dreaptă. gicală a pungii chistice in intregine.

Papilomul cornos este o tumoare conjunctivo-epitelială cu preddominanţă epidermică, prin hipenplazia stnatului cornos, avind culoare inchisă datorită hipertrofiei menanoblastilor din tesutul cutanat. Această tuțesutul cutanat. Aceasta tu-
moare apare in vestibulul moare apare in vestibulul
nazal (fig. 62 ) putind obstrua narima, iar uneori realizează forme de corn cutanat care se malignizează mai frec-
vent. Tratamentul constă din indepartaréa chirurgicală a tumorii și electrocoagularea zonei de implantare.

Angioumele sau hemangioamele pielii nasului se recunosc prin colorația lor rosie-violacee, ca umare a interesării vaseior arteriale sau venoase. Aceste tumori vasculare se localizeaza pe aripile nasului intre cartilaj și tegument, fiind depresibile la palpare. Uneori ele se insoțesc de insuficienta respiratorie prin comprimarea aripii nasului. Tratamentul angioamelor constă fie din îndepărtarea chirurgicală a acestora, fie din diatermocoagulare sau din aplicarea de radium sau de izotopi radioactivi.

## $B$ TUMORILE BENIGNE ALE FOSELOR NAZALE

Sint : polipul sîngerînd al septului nazal, papilomul, adenonul, fibromixomul, condromul, osteomul, angiomul, tumorile nervoase și chistul mucoid al planșeului.
 angiofibromatoasă și pediculată situată in mod obișnuit pe sept, la nivelul petei vasculare. Rareori poate fi intîlnit pe cornetul inferior, capul cornetului mijlociu, pe planşeu si peretele extern al fosei nazale: Polipul singerind al septului nazal este mai frecvent la femei și poate fi intîlnit la toate virstele. La originea sa au fost incriminate microtinaumatismele, inflamatia cronică, morbiditatea endocrină și structurile tumorale asociate secundar cu leziunile inflamatorii.

Anatomo-patologic se prezintă ca o tumoare rotundă, pediculată, cu suprafaţa.mamelonată, muriformă sau vegetantă, avînd o culoare roșie inchisă sau violacee. La structura sa fibromatoasă sau angiomatoasă se adaugǎ elemente de inflamatie cronică.

Simptomatologia subiectivă se caracterizează prin insuficientăa respiratorie nazală progresivă și sîngerare unilaterală, iar cea obiectivă rezultată din narinoscopia și rinoscopia anterioară ne arată existența unei tumori de mărimea unui bob de mazăre pină la acela al unei cireșe, situată pe sept la nivelul peteí vasculare. Această tumoră de culoare roșie-închisă, violacee, cu supnafața neregulată, are o consistență moale și sîngereazằ ușor, atît spontan, cît şi la atingerea cu stiletul. Rareori, polipul singerind mai poate fi situat pe cornetul inferior, pe capul cornetului mijlociu, pe plànșeu sau pe peretele extern al fosei nazale. Niciodată. nu se însoțeste cu adenopatie satelită, iar atunci cind este mai dezvoltat, interesează olfacția şi respirația de partea respectivă.

Diagnosticul pozitiv este susținut de existența tumorii și de singerarea repetată pe aceeasi parte, iar diagnosticul diferential trebuie să îndepãrteze lupusul, tuberculoza nazală vegetantă precum și celelalte tumori benigne sau maligne.

Evolutia se poate insoți cu o stare de anemie prin singerare repetată si mai rar cu complicatii locale, de vecinătate si la distantă ca urmare a insuficientei respiratorii de 0 singură parte.

Tratamentul este chirurgical si constă din extirparea radicală a tumorii împreună cu mucoasa în care se implạtează, inclusiv pericondrul si cartilajul subiacent.

Papilomul foselor nazale constituie o localizare foarte rarǎ, în meatul mijlociu sau pe sept. Apariția acestuia a fost atribuită infectiei cronice banale, traumatismelor, eredității, abuzului de alcool și tutun. Acești factori sint numai favorizanţi, astăzi fiind dovedit experimental că jnfecția virotică. este factorul determinant. Din punct de vedere anato-mo-patologic, papiloamele reprezintă o hiperplazie a întregii mucoase interesînd atît epiteliul și chorionul, cît și țesutul conjunctivo-vascular. Simptomatologia subiectivă se caracterizează prin epistaxisuri mici și repetate, precum si printr-o usoară insuficienta respiratorie introo singură fosă nazală. Obìectiv se constatà prezența unei tumori vegetante, mutiforme, pediculate sau sesile, de culoare roşie care sîngerează la atingere. İn evoluția sa, tumora poate obstrua fosa nazală respectivă, să ajungă în sinusul maxilar sau să degenereze malign. Diagnosticul
 cel diferential trebuie să indeparteze cu ajutorul examenului anatemopatologic lupusul, tuberculoza vegetantă și tumorile maligne. Tuatamentul constă din extirparea tumorii si diatermocoagularea bazei de implantare.

Adenomul foselor nazale este o tumoare destul de rară, dezvoltată prin hiperplazia țesutului epitelial glandular şi a tramei conjunctive de sụtinere din mucoasa nazală. Tumora are o culoare albă-cenușie sau róză, cuolocalizare în etajul superior, la nivelul septului sau al peretelui extern al fosei nazale, find insoțita de obstrucție respirlatorie nazală. Diagnosticul diferential trebuie să îndepărteze polipul nazal cu care poate fi confundată. Evoluția sa este lentă și poate recidiva sau maligniza. De aceea, prin tratament trebuie urmarit ca pe lingăa extirpare să se facă sị chiuretarea locului de insertie.

Fibromixomul și fibromul sin't confưndate adesea cu polipii mucosí mai ales cînd se inseră perichoanal.

Condromul este o tumorằ foarte rară, întîlnită mai ales la tinerī pe septul cartilaginos, în perioada de crestere a acestuia. Extrem de rar, condroamele pot fi localizate la nivelul etmoidului și in mod exceptional în sinusul maxilar sau etmoidal și la cartilajele aripilor nasului. Tumora: este rotundă sau ovalară, netedă, de mărime variabilă, sesilă, avînd o consistență dură. Avind o creștere foarte lentă, pînă la mărimèa unui ou de gǎinắ, ea deformează prin impingere oasele nasului, septul, bolta palatină sii peretele intern al orbitei. Simptomatologia tumorii depinde de dezvoltarea sia, putind produce fenomene de obstructie sau compresiune, iar in stadii mai avansate deformații ale piramidei nazale. Uneori condroamele sînt descoperite cu ocazia unuí examen rinologic, sub forma unei îngroşări sau proeminențe tumorale situate la nivelul septului nazal sau pe peretele extern al fosei nazale. Acestea au forma sferică sau ovalară, netedă, neulcerată și nesîngerîndă, durǎ și elastică. Diagnosticul pozitiv se sprijină pe existența tumorii cu simptomatologia ei caracteristică. Prin diagnosticul diferential se va
urmări a se evita confuzia cu crestele septului, spinele septale, hematomul și abcesui septului, rinoliți, goma luetică, scleromul nazal și mai ales cu osteomul nazal. Tratamentul este chirurgical și "constă in extir-parea tumori pe cale endonazală sau externă.

Osteomul foselor nazale reprezintă o. localizare rară, care afectează vîrstele tinere. De obicei este o prelungire a unui osteom pornit din sinusial etmoidal, frontal sau maxilar. Din punct de vedere anatoniopatologic taceastă tumoare osoasă diferă ca structură, find fie dură şi compactă, fie spongioasă. De obicei stratul exterior este "alcătuit din. tesut osós dur, iar cel interior din tesut spongios. Alteori se pot întîlni osteocondroame. Simptomatologia este in functie de mǎrimea tumorii, fiind caracterizată prin insuficientă respinatorie nazală cu obstructie unilateraiă și cu rinoree.mucopurulentă, Uneori se insoțeşte cu epistaxisuri ca urmare a ulcerării mucoasei. Prin dezvoltarea lentă a tumorii pot fi comprimate țesuturile din vecinătate cu deformații nazo-faciale, exoftalmie, epiforă, cecitate prin compresiunea nervului optic, nevralge urgemmitian sam arentur pozitiv se bazează pe simptomatologia clinică și pe examenul radioprafic la care se evidentiază o tumoare opacă cu marginile delimitate grafic la care se evidentiaza o tumoare opaca cu margio. celelalte tu Prin diagnosticul diferential trebuie îndepartați rinolitii, celelalte tu-
mori benigne si sechestrele de sifilis tertiar. Tratamentul este chirurgical și constă din extirparea tumorii. Uneori necesită căi de acces largi, in cazul extensiei spre baza craniului sau spre regiunea orbito-oculară.

Angiomul foselor nazale se intîlnește destul de rar în partea anterioară a acestora, find insoțit uneori de epistaxis.

Tumorile nervoase sînt extrem de rar întîlnite, fiind reprezentate prin glioame și neuroblastoame, dezvoltate din elementele nervoase. De exemplu, glioamele sînt tumori congenitale care se dezvoltă pe seama. nevrogliei avînd o evoluție benignă, pe cind neuroblastoamele pot fi - intîlnite la orice virstă, fiind dezvoltate pe seama elementelor tinere, cu o evoluție malignă. În ceea ce privește simptomatologiat gliomului; acesta apare ca o tumefactie dură la rădăcina nasului, de mărimea. aproximativă a unui bob de mazăre, care își mărește volumul la eforturile de plins și tuse: Neuroblastomul se caracterizează clinic printr-o obstructie nazală progresivă, însoțită de epistaxisuri abundente și repetate, cefalee și uneori exoftalmie. Tumora care este moale la atingerea . cu stiletul și sîngerîndă, de culoare roşie-cenușie, are tendința la invazie în regiunea etmoido-orbitară şi nu dă metastaze. Tratamentul este radiochirurgioal.

Chistul mucoid al planșeului se dezvoltă in porțiunea antero-inferioară a fosei nazale, adeseori bilateral ssi mai ales la femei. La originea. sa au fost incriminate pericondrita seroasă a aripii nasului, rudimentele organului lacobson, incluzile embrionare etc. Formațiunea are o structură moale, find situată sub capul cornetului inferior, iar uneori chiar în vestibulul bucal, fiind însoțită de o deformare a buzei superioare si a narinelor, cu jenă respiratorie si uneori cu dureri. Atunci cind fistulizează se infectează, ilar tratamentul este numai chirurgical.

Sint asemánǎtoare acelora din fosele nazale și sint fie de origine conjunctiva, fie de origine epitelială. Dintre acestea. prezintă un interes deosebit osteomul si mucocelul. Osteomul constituie o perturbare a activitătii osteogenetice, iar mucocelul sau chistul mucos endosinuzal este datorit hipersecreției glandelor mucoase și retentiei acestor secreții cu distensia și eroziunea pereților sinuzali.

Osteomul sinuzal este o tumorà benignă cu o comportare clinică pseudomalignă, care, deși rara, este mai frecventă decit osteomul foselor nazale. Are sediul de predilective in sinusul frontal (fig. 63) după care urmează celulele etmoidale (fig. 64), mult mai rar sinusurile maxilare (fig. 65) si exceptional cele sfenoidale. Mai frecvent apare la tineri în perioada de maximă dezvoltare a sistemului osos respectiv inaintea Vîrstei de 20 ani, putînd fi intînite unele cazuri pînă la virsta de 40 ani, sí chiar la virste mai inaintate. In general, osteomul sinuzal mu are predilecție de sex și este incriminată in etiologia sia fie o infectie sinu-

- zală latenta, fie un traumatism. In perioada de dezvoltare simptomatologia sa este adesed alosenta, find descoperit intimplator cu ocazia
unei radiografi a sinusurilor. Forma sa este rotundă sau ovalară, unică sau lobulata fixată cu un pedicul pe unul din peretii sinuzali. Alteori, osteomul ppate fị liber in cavitatea sinuzală prin desprinderea insertiei pediculului de pe pereṭi sinuzali. Mărimea osteomului variază de la un bob de mazăre pînă la o cireașă, fiind dur la palpare cu suprafața netedă si de culoare albicioasă. Prin dezvoltarea sii extinderea sa produce deformări ale feței, precum și ale cavității orbitare, însoțite de epiforă, exoftalmie, nevralgii, cefalee sub formă de hemicranie, cecitate prin


Fig. 63 Osteom al sinusului fróntal sting.


Fig. 64 Osteom pediculat intrasinuFig. 64 Osteom pediculat intrasinu-
zal sting cu punct. de plecare etmoidal.
$\therefore$


Fig. 65. Opacifiere totală și deformare a sinusului maxilar sting, datoritŭ unui osteom al pereṭilor sinuzali.

Fig. 66. Mucocel al. sinusului maxilar sting exteriorizat in obraz.
compresiunea nervului optic. Alteori se produce o compresiune meningoencefalică insotită de crize jacksoniene. Diagnosticul pozitiv este susținut de examenul radiologic efectuat in mai multe incidente, pentru precizarea sediului și marrimi tumorii. Aceasta este radioopacă datorita precizarea sediul și marimil tumori. Aceasta este radioopaca datorita
constitutiei sale osoase. Cit priveșe evolutia osteomelor sinuzale, aceasta este destul de lentă, iar prognosticul depinde de precocitatea depistării și de complicaṭile care pot surveni. Uneori mucoasa sinuzala se ulcereazǎ și se infectează secundar, fapt ce este urmat de o rinoree purulentă fetidă și rinoragii. Indicația operatorie se pune"în fiuncție de tulburările pe care le provoacă tumoarea.

Tratamentul constă în extirparea chirurgicală a osteomului, prin crearea unei căi de acces care să corespundă cerințelor estetice și ablaţiei complete a acestuia, spre a nu mai recidiva.

Mucocelul este o tumoare chistică benignă care rezultă din producerea si retentia unei secreții mucoase, gelatinoase, in cavitatea unui sinus (fig. 66, 67, 68), ducînd cu timpul la subțierea și dilatarea pereţilor osoși ai acestuia, ca urmare a presiunii intrasinuzale. Sediul de predilectie al mucocelului este sinusul frontal (fig. 69) si etmoidal si mult mai rar cel sfenoidal si maxilar. Mentionăm că mucocelul sinusului etmoidal constă din dillatația chistică a regiunii ager nasi, fapt ce se caracterizează prin mărirea de volum a capului cornetului mijlociu.

Etiologia mucocelului scoate in evidență raritatea sa si predominanta la sexul masculin. Este intîlnit intre 15-25 ani, foante rar peste 45 ani siexceptional sub 10 ani. In ceea ce priveste cauzele determinante, ele se datoresc inflamatiei atenuate, nesupurative a mucoasei canalului și sinusului respectiv, urmatã de producerea și acumularea lichidului


Fig. 67 Chist mucos in treimea inferioară a sịnusului maxilar drept.
chistic. Cauzele favorizante sint reprezentate de traumatisme externe sau interne, malformații anatomice, osteoame etc., care împiedică drenajul prin ostiumurile sinuzale.

Patogenia mucocelului este indubitabil legată de blocarea lumenului ostiumului sinuzal, prin diferite cauze. Jack si Gamaleia consideră că este vorba de dilatatia chistică a unei glande din mucoasa sinuzală, iar Peverchon și Wolf cred că acest chist este umarea unui viciu de dezvoltare, avind deci o origine congenitală.

सnamona- patorogrea ne crata transformarea epiteliului mucoasei instrasinuzale din cilindric ciliat in pavimentos. Membrana chistului poate fi înconjurată și de un înveliș fibros in perioada de exteriorizare a acestuia. Continutul aseptic și nefetid al chistuhui are o culoare alb-gălbuie, cu o consistentǎ mucoasă saú ${ }^{\circ}$ gelatinoasã. Prín distensia si compresiunea exercitată de mucocel asupra pereților osoși. ai sinusului se produce un proces de resorbtie si distrucție a acestora. Ca urmare a disparitiei pereților osoși despărțitori dintre celulele etmoidale, intregul labirint etmoidal este trans-


Fig. 68 Mucocel al sinusului maxifar stîng (după C.v.Eicken).


Fig. 69. Mucocel al sinusului frontal stîng (după C.v.Eicken).
format intr-o singură cavitate. Alteori mucocelul poate evolua spre orbită sau să producă bombarea peretelui lateral al fosei nazale, împingind cornetul mijlociu spre linia mediană.

Simptomatologia mucocelului diferă în functiie de perioada evolutivă a acestuia. De exemplu, în faza de latență endosinuzală mucocelul provoacă rareori cefalee sau sinusalgii, fiind in general asimptomatic. Pareori bolnavul poate prezenta o rinoree mucoasă intermitentă unilaterală, ca urmare a deschiderii intermitente a canalului nazó-frontal sub presiunea lichidului chistic intrasinuzal. In faza de exteriorizare mucocelul evoluează de obicei spre cavitatea orbitară, producind eroziunea pereţilor spre unghiul supeıointern al ochiului, avind loc totodată lărgirea rădăcinii nasului, defomarea nebordului orbitar, déformarea globului ocular in afara şi in jos, cu diplopie, epiforă si nevralgii frontó-orbitare. Tumefactia care se vede la nivelul unghiului supero-intern al orbitel sat la niveltur arcade sprincenouse și a peretelu aterior al sinusului frontal ane formă rotundă si mărime variabilă. Este dură la palpare și pare că face corp comun cu osul, fiind acoperită de tegumente sănătoase. Această tumefactie poate să mai provoace deplasarea globulului ocular opus. Prin exteriorizarea sa tumefactia erodeaza structựile osoase, care se subțiază și se resorb in unele părți, mucocelul dind senzația unei tumori renitente, cu crepitații, cu marginile cavități * osoase jeșite în afară și neregulate. Examenul radiografic este singur'ul în măsură de a preciza diagnosticul. In perioadla latentă examenul radiologic ne aratǎ o opacitate relativă a sinusului frontal sau o transparență mărită a sa, cu subțierea și rarefierea pereților osoși, cu împingereą peretelui intersinuzal peste linia mediană, cul extinderea cavitatiti sinusului frontal in etmoid, cu lipsa de delimitare precisă a conturului imaginii sinusului frontal. Cînd are loc exteriorizarea clinică mucocelului, ne poate arăta leziunile caracteristice ale pereților sinuzáli.

Diagnosticul pozitiv in perioada de latenţă se bazează pe examenul radiologic, iar în cẹa de exteriorizare mai este utilizată inspecția și palpația.

Diagnosticul diferenţial va fi făcut in perioada de început a exteriorizării cu osteomul, osteosarcomul, sarcomul, osteoperiostita sifilitică si goma luetică incipientă. Cînd tumora se exteriorizează vor fi indepărtate formaţiunile chistice orbitare de origine congenitală cum sînt meningoencefalocelul și chistul dermoid:
Complicațiile sînt pe de o parte infectioase (sinuzită supurată frontoetmoidală închisă sau exteriorizată, abces extradural, meningită, abces cerebral, tromboflebită a sinusului longitudinal, a sinusului-cavernos), iar pe de altă parte mecanice (deplasări ale globului ocular, nevrite, atrofie optică, diplopii, nevralgii, epiforă).

Tratamentul este chirurgical si consta din extirparea chistului cu asigurarea drenajului postoperator, după trepanarea în prealabil a sinusului afectat.

D. TUMORILE MAXILARULUI SUPERIOR DE ORIGINE DENTARA

Sînt reprezentate prin chisturile paradentare, chisturile dentifere și adamantinoamele.

Chisturile paradentare, denumite si radiculo-dentare (fig. 70, 71), se observă in regiunea apicală a unui dinte cariat, fiind datorite infecțiel dentare care favorizează proliferare resturilor epiteliale para-dentare. La exterior chistul prezintă o membrana conjunctivo-epitelială fixată in jurul coperului dentar, iar continutul său, de apexului aptic este seros gălbui. In obicei aseptic, este seros gabu. in faza inițială simptomatologia chistului este absentă. El are mărimea unui bob de mazăre sau mai mare si poate fi confundat cu un granulom, de care se diferentịiază prin aspectul său radioOratic cu Coirul
chistică situată in grosimea osului, la arginea alveolară in faza de exterioitare chistul se extinde fie către caruat chin se maxilar fie către Ntatea sinusului maxilar, fie catre obraz și se poate observa prezenta unel tumefactii, de formă rotundă și dura, situată fie în şanțul gingivo-jugal, fie in cel gingivo-labial: Frin mărirea chistului peretele osos se subțiază, fiind depresibil la palpare și cu crepitații caracteristice. Dezvoltarea chistului produce o senzatie de elasticitate, iar la periferia acestuia se mai poate simti. prin palpare circumferința perettilor ososi erodați. Chisturile paradentare se dezvoltă. mai ales la nivelul rădăcinilor premolarilor. In cazul cînd se ciniloulta la nivelul rădăcinilor incisivilor se pot exterioriza la nivelul planseului foselor nazale, iar cind se dezvoltà la nivelul rădăcinilor molarilor pot evolua de obicei in sinusul maxilar si mai rar spre bolta palatină și spre peretele anterior al sinusului maxilar, exteriorizîndu-se la nivelul obrazului. Se mai pot intîlni chisturi paradentare dezvoltate in jurul rădăcinii măselelor de minte care ajung în fosa pterigopalatină. Chisturile paradentare se pot infecta, supura si fistuliza în diferite direcții. Atunci cind fistulizarea are loc
în sinusul maxilar se produce simptomatologia de sinuzită maxilară supurată odontogenă

Chisturile dentifiere se observă la tineri, fiind în legătură cu dezvoltarea dentitiei definitive. Lipsa de spatiui a unor dinți, care sint împiedicati a se dezvolta de către dinṭii vecini, determină o iritaţie biomécanică, urmată de redesteptarea resturilor epiteliale paradentare, din care s-ar forma chistul. De obicei chistul dentifer se dezvoltă in jurul unui molar şi rareori mai departe de marginea alveolarä a maxilarului, în ramuna ascendentă a maxilarului superior sau in bolta palatină, cînd dintele este heterotopic. Constitutitia sa se aseamănă cu aceea a chistului paradentar, iar insertia membranei limitante se afla in jurul gitului dintelui, motiv pentrul care poarta denumirea de chist coronarodentar. Simptomatologia chistului este absentă in perioada sa de evolutie latentă, find descoperit ocazional . cu ajutorul unui examen radiografic. In perioada de exteriorizare prezintă o simptomatologie asemănătoare cu chistul paradentar. Infectarea și procesele supurative la chisturile dentifere este-mult mai rară decit la chisturile paradentare. Tratamentul este chirurgical, atît la chisturile paracentare cit sị la cele dentifere. El constă din trepanație și deschiderea cavitãții chis-
 fistulizate si infectate la nivelul sinusului maxilar este necesară și cura radicală a sinuzitei maxilare cronice.

Adamantinomul maxilarului superior este o afecțiune rară find o disembrioplazie de origine dentară. Deşi benignă din punct de vedere histologic, această tumoră poate produce fie invalidizări prin extensiunea sa, fie se poate maligniza. Localizarea sa la nivelul maxifarutu superior este destul de rară ( $16 \%$ ) , restul fiind la maxilarul inferior
 localizate la nivelul maxilarului superior. Se intîlnește la adultii de ambeie sexe și are o patogenie obscură, find incriminate diferite procese infectioase sau traumatice dentare, ce favorizeaza proliferarea resturilor epiteliale paradentare.

Anatomo-patologic se prezintă sub diferite forme: adamantinome solide dentificate; adamantinoame cu dezvoltare nelimitata avind un caracter evolutiv si invadant; cu structură diferită (polichistică, monochistică, solidă, mixtă).

Simptomatologia este neobservabilă în perioada inițială, pe-cînd. in perioada de stare ea apare in mod evident prin exteriorizarea adaman tinomului și invazia sa în vecinătate. De exemplu, apare fie ingroşarea marginii alveolare a maxilarului mai ales in regiunea molarilor, fie extinderea sa spre vestibul și bolta palatină.cu bombarea acestora sau cu mobilizarea si expulzia dintilor din alveole. Alteori are loc tumefactia obrazului ca urmare a exteriorizării tumorii chistic̣e prin peretele anterior al sinusului maxilar. Cu ajutorul simptomatologiei clinice, al examenului radiologic și al punctiei sinusului maxilar se poate confirma diagnosticul. Prin diagnosticul diferențial trebuie îndepărtate tumorile cu mieloplaxe, osteoamele, encondroamele, mucocelele, osteitele fibroase, chisturile paradentare si tumorile maligne ale maxilarului superior. Evolutia adamantinoamelor cu dezvoltare nelimitată este lentă și. poate
invada maxilarul superior, etmoidul, fosele nazale, orbita; se poate exterioriza la nivelul boltii palatine, a peretelui anterior al sinusului maxilar, a fosei pterigopalatine si a bazei craniului. Datorita potenţialului proliferativ al acestor tumori, ele recidivează sau se pot transforma in tumori malligne ( $4 \%$ din cazuri) prin metaplazie malpighiană, dind naștere la diferite epitelioame (spinocelular, bazocelular, cilindromatos). In ceea ce.privește adamantinoamele dentificate, au un prognostic bun şi. nu recidivează postoperator. Tratamentul este chirurgical și constă din extimparea radicală a tumorii cu excizii in tesut sănătos, urmată de o protezane adecvată ca si la cancerul maxilarului superior. In adamantinomul malignizat se aplică postoperator în plagă tuburi de radium sau perle de cobalt.

CARITOLUL X

## THMORHEE NARHGNE NAZO-SINUZALE STI ALE MAXIARULUT SUPDERTO爵

Neoplaziile din această regiune se pot dezvolta la niveluh pielii și al tesuturilor mezenchimatoase care formează scheletul piramidei nazale, in fosele nazale unde pot lua nastere cele mai diferite forme de cancer, datorita varietații histostruaturii acestora, precum și la nivelul sinusurilor paranazale si al maxilarului superior.

## A. TUMORILE MALIGNE ALE PIRAMIDEI NAZALE

Sînt cel mai adesea' de resortul dermatologiei. Cît priveste formele epiteliale, se întînesc în mod obișnuit:la adulți, pe cînd cele conjunctive apar la toate vîrstele. Etiopatogenia acestor tumori este legată de profesiune si virrstă. De exemplu, leziunile preanceroase ale muncitorilor agricoli sînt in legătură cui acțiunea prelungită a razelor solare, iar keratoza senilă se aseamănă cul xeroderma pigmentosum intîlnită la: cei care sînt expuși radiatiilor solare in mod intens. Alteori, cancerul cutanat își are originea in malignizarea unor dermatoze profesionale si a tumorilor benigne.

Din punct de vedere anatomo-patologic se pot intîlni : epitelioame cutanate malpighiene (spinocelulare, bazocelulare, mixte (fig. 72) ; epitelioame pavimentoase cu globi cornoși epidermici ; nevroepitelioame; cilindroame, epitelioame cilindrice; tumori maligne conjunctive (fibrosarcoame, condrosarcoame, osteosarcoame). Ca rảrități au mai fost descrise gliosarcoamele aripii nasului și disembrioamele subseptale

Simptomatologia subiectivă si functională este in general absentă, iar evolutia lentă. Induratia cartilaginoasă și consistența dură a tumorii sînt semne patognomomice. Este de retinut faptul că pentru precizarea sta diului evolutiv al tumorilor ulcerate prezintă o importanța deosebită aderența crustelor la țesuturi. Pe cînd o crustă care se desprinde uşor pledează pentru o formă incipientă de cancer, una aderentă ne arată că sintem în fața unei forme invazive și infiltrative.

Diagnosticul pozitiv se bazează ค-

Fig. 72 Epiteliom al aripii stingi a nasului, localizát in santul nazo-labial (după C.v.Eicken)
prin examenul anatomo-patologic.
Diagnosticul dilerențial se face cu tumorile benigne, lupusul, tuberculoza și sifilisul tertiar nazal.

Evoluția cancerelor cutanate epiteliale bazocelulare este lentă, pe cind cele spinocelulare și conjunctive au o evolutie mai rapidă. Complicațiile constau in infectarea si ulcerarea secundară, precum sit in producerea de metastaze in ganglionii preauriculari și submandibulari.

Prognosticul depinde de stadiul depistării tunnorii.
Tratamentul acestor tumuri este chirurgical si prin agenti fizici.

Prin tratamentul chirurgical se efectuează exereza tumorii în totalitate, cuprinzind si tesuturile subiacente invadate, precum și zone de țesut sănătos din jurul tumorii. In formele superficiale ca și in cele inoperabile se practică iradierea (radioterapie conventională, $\mathrm{Co}^{60}$, radium, cesium).

解

## B: TUMORILE MALIGNE ALE FOSELOR NAZALE

Sint destul de variate datorită histostructurii acestora alcătuită din tesut epitelial, conjunctiv, osos, cautilaginos, limfoid, nervos sii vascular. După statistica lui Sekoulitch reprezintă $60 \%$ din tumorile maligne ale căilor aeriene superioare, fiind mai frecvente la sexul masculin. In timp ce epitelioamele se observă mai ales la adulți (40-50 ani), sarcoamele se obseiva la toate virstele. Printre stările precanceroase sint discutate inflamatiile cronice banale si specifice, corpii străini ignorați, fracturile nazo-sinuzale, luesul, lupusul și unele tumori benigne (papilomul, adenomul).

Anatomo-patologic se pot întîlni epitelioame (de tip cilindric, pavimentos epidermoid, cilindroame, nevocarcinoame), precum si sarcoame (fibroblastice, condroblastice, osteoblastice, limfoblastice). Destul de rar se pot întîlni și tumori mixte, asemănătoare cu ale glandelor salivare,
$-$
$\qquad$ -
$\qquad$
care aut o structură conjunctivo-vasculară polipoidă. Din epiteliul lor poate lua nastere fie un epiteliom spinocelular, fie un epiteliom metatipic mixt. Se mar poate intîlni și estezioneuroepiteliomul olfactiv care interesează zona olfactivă, tumoră care este formată din ţesut neuroectodermal mediferentiat.

Simptomatologia de debut a une tumori maligne a foselor nazale se caracterizează printr-o rinoree purulentă și sanguinolentă, cu miros urît, unilaterală şi rebelă la tratament. In perioada de stare, tumora se dezvoltă și produce obstructie unilaterală, rinoree purulentǎ si fetidă, cacosmie subiectivă și uneori anosmie, rinoragie abundendă și repetată. Dacă tumora invadează și fosa nazală contralaterală, se produce sindromul de obstructie nazală bilaterală. Unii bolnavi prezintă manifestări auriculare (acufene, otalgie, hipoacuzie), rinolalie, mobilitatea dinților si căderea lor spontană, jenă la purtarea protezei dentare, tulburări oculo-orbitare (diplopie, epifora, conjunctivite, dacriocistite, exoftalmie laterală, edem palpebral, strabism, amauroză progresivă), tulburări de olfactie, manifestări senzitive (hipoestezie cutanată în teritoriul nervului suborbitar, cefalee frontoombitară, nevralgii cranio-faciale ssi orbitare). Alteori, eu ocazia unui strănut puternic sau la suflarea violenta (a) 1 ancerul foselor nazale invadează regiunile invecinate (sinusuri, față faringe, palatul moale si dur, orbită și endocraniu). Rareori, la unele epitelioame, se poate constata prezența unei adenopatii submaxilare sis carotidiene.

Diagnosticul pozitiv se sprijină pe simptomatologia descrisă, prezenta tumorii la rinoscopie si examenul anatomo-patologic care este hotăritor pentru stabilirea malignitătii.

Diagnosticul diferential trebuie făcut cu*nevralgia trigeminală esențiala, rinolitiaza, corp străin ignorat, rinosinuzita cronică cazeoasă si polipoidă banală, colesteatomul nazo-sinuzal, tuberouloza nazală hipertrofică, tuberculomui nazal, șancrul luetic și goma lueticǎ, actinomicoza nazo-facială, lepromul nazal, rinoscleronul, tuberculal morvos, tumorile benigne etc. Datorită acestor multiple afecțiuni cu care poate fi contundata o tumoare maligna a foselor nazale, rezultá dinicultatile de cliagnostic precoce. Folosirea izotopilor radioactivi, in special a radiogaliului ( $G a^{67}$ si $\mathrm{Ga}^{72}$ ), a dat unele rezultate in precizarea diagnosticului. Examenul radiologic ne arată o opacitate neomogenă, cu contur. neregulat, nedelimitată cu zone de rarefacţie osoasã, ceea ce ne atrage atenția asupra unei tumori maligne. Efectuarea radiografiei cu substantă de contrast poate evidenția conturul unei tumori. Se recomandă efectuarea mai multor radiografii in diferite planuri, iar la nevoie și tomografii.

Evolutia tumorilor maligne ale foselor nazale este de circa 2-3 ani, fiind în funcție de complicatiile provocate prin extensia tumorii.

Complicațile cancerului foselow nazale, ca umare a extensiei tumorii, constau din: deformarea piramidei nazale cu distrugerea scheletului septal, tumefactia nasului si ulcerarea tegumentelor prin care se poate exterioriza tumoarea, invazia fosei nazale opuse, a etmoidului și orbitei, a palatului moale sis dur, a lamei ciuruite și a endocraniului, çu o simptomatologie extrem de bogată.

Prognosticul este grav, fiind în funcție de precocitatea depistării, evolutie, de tipul histologic si de sediu. De exemplu, pe cind tumorile etajului inferior se exteriorizează rapid si pot fi tratate la timp, cele ale etajului mijlociu și superior sînt diagnosticate tardiv, adesea find insotite de complicatii.

Tratamentul este mixt sis constă din exereza chirurgicală radicală a umorii, cu evidarea ganglionară jugulo-carotidiană sau submaxilară de necesitate (vezi "Chirurgia ORL", Ștefan Gârbea și colab.), la care se asociază cobaltoterapie, radiumterapie, roentgenterapie profundă, chimioterapie antimitotică și imunoterapie:

## C. TUMORILE MALIGNE ALE SINUSURILOR

Iau maștere din pereții sinusurilor și evoluează către cavitatea sinuzală: Suferintele provocate de aceste tumori sint in raport cu stadiul lor de evoluție.

Debutul cínic se caraoterizează prin simptomul. de sinuzită cronićá पणजatc cu ocazia unei intervenții efectuate pentru o shumire si localizare diferită in functie de sediul tumorii. Rinoreea este purulentă si are frecvent pete de singe.

Etiopatogenia tumorilor maligne ale sinusurilor (etmoidomaxilare, frontale, sienoidale) scopte in evidența raritatea lor si predominanta celor etmoidomaxilare. Circa $80 \%$ dintre aceste tumori sint constituite de cancerele epiteliale si numai restul de tumorile conjunctive. Pe cind. umorile epiteliale se intîlnesc mai ales la sexul masculin in jurul virstei de 50 ani, cele conjunctive se intinlnesc la toate virstele: Printre factori care le conditionează apariția sint rinosinuzitele microbiene, alergia nazo-sinuzală periodic infectată, traumatismele nazo-sinuzale, precum și unele resturi embrionare din chisturile, dentare secundar infectate. De asemenea, a mai fost incriminata in etiopatogenia tumorior maligne ale sinusurilor, originea virală, participarea neuro-umorală etc.

Anatomo-patologic, tumorile epiteliale se prezintă sub forma epiteliomului epidemoid care nu formeaza globi cornosi, iar cele conjunctive sint sarcoame diferite (osteosarcoame, condrosarcoame, fibrosarcoame, angiosarcoame, reticulosarcoame, sarcoame mieloide, sarcoame cu mieloplaxe) si extrem de rar endotelioame.

Simptomatologia diferă in funcţie de faza de evoluție a cancerului și de localizarea acestuia. in stadiul initial al neoplaziei evolutia este asimptomatică si diagnosticul este aproape imposibil de a fi stabilit. Cind tumoarea îsi face aparitia in regiunea etmoidosinuzală, la nivelul marginii alveolare sau în regiunea pterigoidiană retroalveolară, diagnosticul clinic este usor de făcut, iar biopsia ne poate face confirmarea. Sediul cel mai frecvent al tumorii este unghiul antero-inferior al sinusului maxilar și se menifestă clinic prin căderea spontană a dintilor, cu scurgere abundentă de singe si fongusuri prin alveole. Şanțul gingivo-labial este sters iar la palparea fosei canine se simte o impăstare. Cînd tumora
sul, scleroza multiplă, miastenia gravă si altele Lipsa sensibilitătii poate provoca pătrunderea lichidelor și alimentelor in cāile aetiene, produciad accese de tuse şi de sufocare, mai ales cind anestezia este bilaterala

Diagnosticul lipsei reflexului de inchidere a glotei se constată prin palparea cu o. pensa sau cu degetul a mucoasei vestibulului laringian. Sigur că la precizarea diagnosticului trebuie asociat si neurologil. Tratamentul etiologic la o serie de cazuri ou anestezia faringo-laringianả este ineficace și la cazuri mai grave se recurge la sonda alimentară.

Hiperestezia si parestezia apar ca manitestari subiective comune, la fumatori, alcoolici, la unii indivizi prea nervosi, la artritici $\leqslant i$ in annmite inflamații ale laringelui (laringite congestive, hipeiplazice etc.). Senzatiile subiective sint extrem de variate si creează bolnavului. o psihoza ca și in paresteziile faringiene, incit preocuparea continuo asupra stării faringelui ii produc adevărate psihoze cave exarerean manifestările locale. Femeile și persoanele in virstă"ajung la o adevărată cancerofobie, far tinerí ajung la fobia tuberculozei sau a sifilisului Hiperesteziile laringiene pot fi si de ordin reflex, avind originea in locare inflamatoric cronice, dentare, smusale amocrace ace giile propriu-zise apar in nevritele gloso-faringianului, vagului, sau mai des datorita compresimii trunchiurtior nervoase, prin ademopatii canceroase cervicade. Bolnavii se plîng de o tuse initativă in git, de o gîdilătură, arsuri, intepaturi și mai freovent de senzația unui corp- sträin la nivelul laringelui.

La examenul laringoscopic prin toate mijloacele se exclude prezenta - fiindcanil organice. Acestit bolnavi trebuie supusi unui examen periodic, - findcă acuzele bolnavului pot ascunde uneori o afectiune laringiana canceroasă pe fot laringana a canceas scopile anterioare negative. La acesti parestezici se impune o microlaringoscopie. au endoscopie suspendată. Tratamentul local accentuează psihoza astfel incit trebuie să distrageni atentia de la organul presupus in suferinţă și sta indicăm sedative generale (bromuri etc.), suprimare alcoolulu, tutumui, tratamente cu ape minerale si la cazurile mai grave tratament psihiatru.

TULBURARILE MOTORII ALE LARINGELUI (imobilitatea glotei)
Tulburärile motorii constituie un capitol complex de patologie, ce interesează în aceeași măsură pe laringolog, neurolog, internist și chirurgul pulmonar. Mobilitatea corzilor vocale, legatả de calea nervoasă lungă a recurentilor, reprezintă oglinda mediastinului, fiindcă toate organele lui (inimă, aortă; pericard, esofag, plămîn, ganglioni limfatici, guși mediastinale) pot provoca imobilitatea corzilor vocale (paraliziile recurentiale). Paralizile laringiene pot fi datorite si proceselor patologice care alterează nucleii bulbari, pe lînga afecțiunile trunchiulare care pomesc din acesti muclei.

Tulburările motorii ale laringelui se impart din punct de vedere anatomocinic in: pareze si paralizii miopatice; paralizii meurogene; tuburari functionale, inclusiv afonia psihogenă; spasme laringiene ; tulburări fonatorii de coordonare.

## PARERELE SI PARALIZHEE MIOPATICE

Sint tulburăi funcționale laringiene, prin leziuni ale musculaturii laningelui, fără leziuni ale cällor nervoase. Leziunile muschilor laringeLui se produc prin intermediul mucoasei care aii acoperă și care se inflamează aout sau cronic. Tumorile maligne care infiltreaza mușchị provoaca limitarea sau imobilitatea totală a corzilor vocale. Suprasolioitarea profesională vocală incă poate produce pareze miopatice (cintăreti, proesori, oratori, utilizarea vocii tare in industriile cu zgomot). Majonta acestor profesionişti vocali pot deveni fonoastenici, cll disfoni innemi tente, la orice efort vocal. Afectiunile miopatice inflamatorii se manifesta muschilon tiro-aritenoidieni de rar prim paralizii complete. In pareza ligamentoasă ia forma elipticà, ca sii cîrd corzile vocale ar fi excavate in porțiunea mijlocie (glotă ovalarā) (fig, 253).

Alt muschi submucos care poate procluce tulburari fonatorii este muschul arimaritenoidian, care apropie cei doi aritenoizi. In pareza acestui muschi corzile vocale se apropie de linia mediana, prin adducția olico-aritenoidienilor laterali, insă aritenoizii nu se apropie sí partea inter-aritenoidiană a glotei ramine deschisá. Astfel fonatia devine alterata, findcáa aeril scapà prin spatiul.inter-aritenoidian, in loc sā fie pus in vibratie de cabte corzile rocale. In unele cazuri miopatia prinde concomitent ambii muşhi, si cei ai corzilor vocale si ari-aritenoidianuiui, ealizind aspectul glotei in sort (fig. 254).
Aspertul putin roz al mucoasei corzibot vocale cu prezenta secretiilor este un tablou caracteristic in aceste miopabi cronice. Tratomentul consta
 rapie si tarazoterapie Tatet in aer nepoluat, vitaminoterapie, crenotepentru manenta la unii hocan. Ca prognostic ionastenia poate ramine pervocii se instaleaza o disfore a vocii se instaleaza o disfonje sau chiar o afonie completă.


Fig. 253 Glota ovalarà (pareza muschilor tiroaritenoidieni).


Fig. 254 Glota in formă de sort

## PArALIZII NEUROGRNE

Prin paralizii neurogene ințelegem scăderea sau abolirea miscărilor corzilor vocale, provacate de afectiuni ale callor nervoase laringiene. Clasificarea paralizilor neurogene se face in raport cu funcţile mușchilor laringelui : paralizii ale adductorilor corzilor vocale; paralizii ade musschilor abductori ai corzilor vocale; paralizii ale tensorilor corzilor ocale; parabzii asociate, cind se asociazā paralizii și ale allon cranieni. Fiecare din aceste paralizii poate fí unilateralà sau bilaterală completă sau incompletă.
Etiologie. După localizarea leziunii la nivelul diferitelor părti ale cailor nervoase, deosebin: paralizii de origine corticalà; paralizi de origine bulbara; paralizii periferice. Localizarea leziunii este uneor greu de depistat. Cunoasterea localizării are importantáa din punct de vedere al tratamentului.

Paraliziile laringiene cozticale apar in urma abolirii
 a mbelor corzi vocale, fapt care explicà de ce in hemiplegijile de origine conticală, nu se observà şi paralizì laringiene unilaterale.

In paraliziile pseudobulbare este vorba de o pareză musculară care procluce o voce monotona si un timbru nazonat și nu de o paralizie pro-Priu-zisá.
"Paraliziile laringiene de origine bulbara se produc in urma-leziunilor nucleilor bulbari prin numeroase afectiuni- : paralizia bulbară, siringobulbia, scleroza multiplă, scleroza laterală aniotrofică, ramolismente cerebrale prin hemoragii sau tromboze ale arterei cerebeloase postero-inferioară, abcese, tumori etc, care atacă nucleul dorsal sị nucleul ambiguu al pneurnospinelului sau căile lor centrale. Concomitent apare deseori și o hemiplegie velo-palatina in aceste afectiuni. Hemiple-
giile laringiene asociate aut deseori. O origine bul-


Fig. 255 Topografia traheei, arcului aortei, esofagului, nervilor vagi si recurentii. bará. Paralizille abductorilor mai des bilaterale po fi datorite unui lues bulbar. Paralizia tensorilor corzilor vocale, cu vocea monotonă caracteristică poate aparea in paralizii asociate gloso-labio-larin giene, intro fază mai înaintată
Paraliziile laringiene de-origine perifericä sint cele mais frecvente. In traiectul lung al pneumospinalului ( $X, X I$ ), de la baza craniului si pină în torace, unde se intoarce retrograd inconjurind artera subclaviculară în dreapta si arcul aortic in stinga, rapoartele acestui nerv il expun la - serie de afectiuni, pornite de la organele invecinate (fig. 225).

- Nevritele infectioase de ordin virotic, gripa, febra tifoidă, malaria, difteria, reumatismul etc.;
- Intoxicatiile cu plumb, arsenic, fos for, opiu, beladonă, alcool, tutun sau diabetul;
- Traumatismele accidentale in regiunea cervicală apar mai in ar in carora se alla nervil si fonia apare ceva mai tirziu. Iraumatismele acesta comprimat chirurgicale apar mai ales in chirui cervical, a esofagului sau a nervului cervicale, in chirurgia simpe
frenic.

Compresiunile de vecinatate compresat de adenopatii cance-

- La baza craniului nervul poate fi compresat de adenopatii canceroase, de tumori, flebite ale jugularei interne, abcese retro-taringiene, osteite, fracturi. Aceste compresiuni pot produce si paralizil alervical). nervi cranieni (gloso-faringian, spinal, hipog străin, tumori, peri-
- La nivelul esofagului, compresinn pr a diverticulii esofagieni. esofagită, perforații in cursul esofagoscopiei.ca si diveni sint produse de - In regiunea cervicala, cele mai das la bolvavii cu gusă, trebuie afecțiunile tiroidjene. In tulburarile fonator suppentanalignizarea si recurgen ero - La nivelul toracelui, compresiunea este procurentiale. Anevrismul fagului care dă cele mai frecvente paralizi aortic mai ales la virsta inaintata produce crosa aortei. Hai rar ane is mul arterei subclaviculare, al carotidei primitive sile brahio-cefalic, produc paralizia recurențala;, afectiunle cardace cabi mitrală, pericarditele, asistolia. La nivelul mediastinula anteroti pani pleurite apicale, cancerul si tuberculoza• pulmora, ado berisne traheo-bronsice, pneumotoraxul, maladia lui Hodghin, tumos atins mai maligne. In toate paraliziile periferice recurent shing unilateral sint frecvent, datorita traiectului sau mai lung Paral mult mai des intînite decit cele bilaterale.

Patogenie. Fiziologia si fizio-patologia nervilor laringelui se prezintã si azi ca o problemă complexă. Nervul recurent nu este singurul nerv motor al laringelui, deoarece ramura externa a nervulu laringeu superior care inervează muşchịul crico-tiroidian poate trimite filete si la mușchii inervați de recurent. Deși ambii nervi deriva do pneumospinal, recurentii produc paralizii atit in adductie cit si in abductie. Semon si Rosenbach, după observați indelungate, au stabint o lege după care în paraliziile laringiene periferice, apare intotdeauna mai ann pozitia paramediană a corzii, care trece mal tirziu in pozitie mlermeara. Astfel, in toate leziunile progresive ale cailor nervoase motoril laringiene fie centrale fie periferice, la inceput este lezată functia de indepartare (abductie) a corzilor vocale, deci inervatia muscchiului posticus, care pare să fie muschiul cel mai sensibil, față de ̧cei ai constrictorilor. Legea lụ Semon a fost infirmată de observatii ulterioare, cum ar fi leziunile nervului recurent in cursul tiroidectoniel, cind comportarea corzlor este inversă, la ínceput apărind in pozitie intermediara sil ulterior de la podie naramediană sau mediană. Alteori corzile vocale-rămîn de le pozitie paramed permanent in pozitie paramediană. Un singur caz am intilnit in pozitia in abductie a ambelor corzi vocale, dupa operatie pe grosa Nevitele toxice sau compresiunile pe nerv pot produce o pozitie pe gusai dese paralizii lé intîlnim inn poziție
sinusului maxilar este localizată pe peretele superior și posterior, se manifestă prin nevralgii maxilare si tulburări oculo-orbitare. Localizarea tumorii in sinusul frontal se caracterizează prin deformarea arcadei frontale și rădăcinii nasului, infiltrarea regiunii palpebrale și exoftalmie.

In perioada de exteriorizare tumoarea erodează pereții osoși ai sinusului maxilar in care îsi are punctul de plecare (fig. 73), deformind obrazul (lig. 74, 75), fosa canina si bolta palatina etc. Proiectarea dinților in afara prin alveole permite introducerea unui stilet butonat care intilneste masa tumorală singerindă imediat, la atingere.
 portabile, iar scurgerea purulentă este fetidă, hemoragică si cu fragmente tumorale. Dacă este invadată orbita, apare oftalmoplegie, exoftamie, amauroză, edem palpobral și chemozis. Dacă invazia porneste din sinusul frontal este perforat fie peretele anterior al acestuia, fie cel posterior, cu aparitia simptomelor orbitare și endocraniene. Localizarea extrem de rară a tumorii în sinusul sfenoidal dă


Fig. 74 Tumoră malignă a sinusului maxilar drept exteriorizată in obraz.


Fig. 75 Tumoră malignă maxilarului superior de partea dreaptă exteriorizată ín obraz.

Cefaleea rinogenă face parte din sindroamele algice craniene, avind un loc bine precizat intre acestea. Dintre structurile nazale și paranazale, sinusurile reprezintă cauza cea mai frecventă a cefaleei rinogene. Cavitătile nazo-sinuzale prezintă o rețea vasculară bogată care formează inumeroase confluențe arteriovenoase in corionul submucos, precum si anastomoze latgi prin cele două mari sisteme arteriale, carotidian intern și carotidian extern. Totodată, multiple manifestari fiziologice sau fiziopatologice determina un aflux abundent de sînge la nivelul pituitarei nazo-sinuzale. Intre acestea sînt și variațiile de tensiune sanguină dintre conexiunile vasculare nazo-sinuzale și meningo-bazilare, ce intervin uneori in patogenia corelativă a cefaleei. Tulburarile neuro-vasomotorii din cefaleea rinogenă sint atribuite iritației terminatiilor nervoase senzitive din profunzimea țesuturilor nazo-sinuzale. Este știut faptul că sistemul nervos nazo-sinuzal apartine de formatiunile nervoase trigemino-
 ganghonii situati de-a lungul nervilor cranieni (sfenopalatin, oftalmic, geniculat, otic, glosofaringian), cu meningele, cu centrii diencefalici si cu scoarța cerebrală. Ganghonul sfeno-palatin (fig. 76) este privit astázi ca un centu nervos de releu in care fuzionează numeroase elemente simpatice și cerebro-spinale.

Sistemul nervos nazal, trigemino-simpatic ssi parasimpatic asigură o sinergie perfectă a totalității suprafeței senzitive din pituitară de unde pornesc stimulii necesari îndeplinirii funcților nazale, iar î condiṭi patologice excitanții generatori ai celaleei rinogene. Suprafața senzitiva a pituitarei nazo-sinuzale este asigurată prin trei surse de inervatie. Prima este trigeminală prin ramul maxilar care procura nervii sfenopalatini. Cea de-a cloua esto simpaticăt fiind reprezentată prin plexul pericarotidian, pericavernos ssi ganglionul cervical superior. Acestea trimit o serie de

fibre priri rădăcina simpatică a nervului vidian și prin anastomoza nervoasă caro-tico-gasseriană spre teaca arterei sfeno-palatine și mai departe spre mucoasa pituitară. A treia sursă nervoasă este cea parasimpatică care este reprezentata de nervii mari pietroṣi superficiali si profunzi. Aceste fibre pornesc de la centrul la-crimo-muco-nazal anexat nuçleului motor al facialului sii ajung pe calea nervului mare pietros superficial la ganglionul sfenopalatin. Cefaleea rinogenă este con-
 senzitive simpatice din peretii-vaselor nazo-sinuzale, care este urmată de vasodjlatatie. Mai reamintim că plexul nervos al carotidèi externe provine diñ ganglionul cervical superior la care se adaugǎ unele ramuri nervoase din nervall facial si auri-culo-temporal, precum și ganglionul nervos facial de la originea arterei faciale. Alături de maxilara internă și ramul ei terminal, artera sfeno-palatină, provenite clin carotida extemă, artena facială posedă cea mai bogată inervație, La antera carotidă internă, inervatia senzitivă este asigurată. prin trigemen, nervul facial, intermediaul Wrisberg, glosofaringian si prin simpaticul cervical care imprumuta calea nervului pietros superficial. Reteaua carotichionă cefalica asigură pe lîngă vasculariatia nazo-sinuzaza si vascurarizatia fetei, craniului, encefalului, hipofizei și ghandei tiroicle oxplandure the insotesc cefaleea.
locale, fie cauze indirecte generale, care dereglează activitatea functională nazală.

Printre cauzele directe locale sint: sindromul deficitar al respiratiei nazale (rinita acută, rinita cronică, polipoza nazală, deviația de sept etc.), hipersecreția nazală, barotraumatismul sinuzal (aerosinuzita), sindromul de vacuum sinus frontal, furunculul vestibulului nazal, flebita sinusului longitudinal superion și a sinusului cavermos, arahnoidita opto-chiasmatică, intreaga patologie inflamatoare acută și cronică rinosinuzală, tugmorile benigne și maligne nazo-sinuzale, nevroza senzorial olfactivă. Aceste afectiuni produc tulburări vasomotorii locale care influențează direct terminatile inervoase senzitive: De exemplu, vegetatile adenoide sii alte formatiuni tumorale provoacă cefalee prin stază vasculară consecutivă compresiunii pe care o exercită asupra hilului vasculo-nervos sfenopalatin. Alteori, terminatiile nervoase mai sint influentate de secrețille nazale stagnante suprainfectate, prin hipoventilație si anaerobioză, de hipersecreția nazală din rinopatia alergică intîlnită la neurovegetativii nazali cu instabilitate neuro-umorală și endocrino-vago-simpatică, de dezechilibre de presiune ssi de resorbția aerului blocat in sinusurile frontale Hipopneumatizarea sinusurilor frontale ridică probleme deosebit de interesonte în legătură cu cefaleea rinogenă. Aceasta a fost explicată prin compresiunea fibrelor nervoase din canalul lor osos inextensibil, fapt confirmat de dispariția cefaleei după reconstituirea sau lărgirea chirurgicală a sinusului frontal. Şi hiperpneumatizarea poate fi un motiv de cefalee rinogenă, fapt explicat prin diferentele de presiune intrasinuzală legate ide inspirație si expirație ca excitant fiziologic al mucoperiostului. In această situatie se recomandă mobilizarea și repunerea chirurgioală a peretilor sinuzali dislocați. De o deosebită importantă mai sint dimensiunile și dispoziţia spaților subarahnoidiene (manșoanele arahnoidiene care invelesc filetele olfactive de la nivelul lamei ciuruite a etmoidului stabilind o legătură directă cu. fosele nazale in zona etmoido-frontală), dimensiunile reduse ale spatiilor intermeningiene
care pun aproape in contact encefalul cu cavitătile sinuzale. Pe lîngă toate acestea mai există si 'trei căi vasculare de legătură. Prima este superficială nazo-sinuso-faciala lă fiind alcătuită din anastomozele dintre vasele foselor nazale, ale sinusurilor etmoidale si frontale, cea de a doua este durmeriană arterială, capilarovenoasă și sinusovenoasă, iar cea de a treia este cerebrală, confluînd spre sinusurile venoase. Un rol important in originea cefaleei rinogene il au și spațiile limfatice descrise de Retzius și Axel Bey.

Intre cauzele indirecte generale ale cefaleei rinogene mentionăm diferitele leziuni viscerale (pulmonare, gastrice, intestinale, hepatice, cardíce, renale, genitale) si hormonale. Acestea pot influenta vasomotricitatea nazală producỉnd o vasodilatație intermitentă sau permanentă, care determină cefaleea. Dereglarea mecanicii si a biochimiei respirației, modificările tensiunii arteriale, aerofagia și inapetenta, dispepsille prin anemie, constipaţie etc. generate de deficiența functionala nazală, sînt cauze ale cefaleei. Hipofunctia gonadică, tulburările din
 intrețin decompensarea vasculo-nervoasă nazală și cefaleea.

Ca sindroame dureroase íncadrate in cefaleea de origine nazală și orbito-oculară care nu sint rezultatul unei iritații nervoase senzitive menționăm sindromul Sluder sau nevralgia ganglionului sfenopalatin, sindromul Gasser sau nevralgia facială atipică, sindromul Veil sau nevralgia nervului vidian și sindromul Charlin sau nevralgia nazo-ciliară.
. Sindromul Sluder, nevralgia jumătăţii inferioare a feţei sau nevralgia ganglionului sfeno-palatin, a fost descris de Sluder in 1908. Aplicînd in tratamentul acestei nevralgii anestezia cu cocaină la nivelul ganglionului sfeino-palatin, Shucler a constatat eficacitatea acesteia, de unde a tras conçuzia că este vorba de o spină iritativặ nazală care determină iritația acestui ganglion. Totuşi, se pare cả această nevralgie face parte din algiile de natură vasculară. Ea este mai frecventă la femei putînd fi pusă în legătură cu menopauza. Acest sindrom algic se caracterizează prin crize dureroase cu localizare in jumătatea inferioară a feței, interesind unghiul extern al orbitei, baza nasului si uneori regiunea mastoidiană. Adeseori durerea este localizată numai în regiunea nazo-orbitară, fiind: unilaterală, în crize de citeva minute pină la $1-3$ ore, cu iradieri spre :orbită şi arcadele dentare. Alteori există dureri cu caracter permanent care au o durată de 3-4 zille. Rareori durerea poate iradia și în reğiunea occipitală, humerală, brahială. Crizele dureroase se insoṭes de congestia mucoasei nazale si conjunctivale, de hidroree mazală si lăcrimare. Deseori, în timpul crizei, bolnavii au impresia că dinții sînt mai mari, mai rar acuză senzatia de gust metalic în gură care se insoțeste de hipersalivație sau de scotoame scinteietoare. In unele cazuri, mai rare, bolnavii acuză prurit, jar persistența și intensitatea durerilor le provoacă iritabilitate și depresiune. Sindromul Sluder trebuie diferențịat de nevralgia trigeminală și de migrenă in care durerile cedează mult mai usor cu tartratul de ergotaminā.

Sindromul Gasser sau nevralgia facială atipică este considerat de unii autori a fi de origine vasomotorie. Acest sindrom a fost descris in 1928 și este caracterizat printr-o durere difuză, localizată în regiunea
facială și în pielea capului, fiind insoțit uneori de congestia.feței, lăcrimare abundentă, rinoree și transpirație. "

Sindromul Veil sau nevialgia nervului vidian a fost descris de Veil in 1932, fiind considerată că ar fi datorită iritației nervului vidian. Alți autori sînt de părere că atît sindromul Sluder cit si sindromul Veil sint de-origine vasomotorie. Nevralgia vidianǎ saut a marelui nerv pietros superficial se caracterizează prin dureri paroxistice unilaterale, in crize care apar in cursul noptii și mai frecvent la femei, localizate la nas, orbită și ureche, in jumẵtatea inferioară a feței.

Sindromul Charlin sau nevralgia nazo-ciliară a fost descrisă în 1931. Și in acest șindrom, mulți autori sînt de părere că originea sa este vasculară. Clinic, nevralgia nazo-sinuzală se caracterizează prin dureri care interesează cu precădere nervul supraorbitar, avind localizare hemifacială subb formă de paroxisme și cu durată de $10-15$ minute: Uneori durerile sínt mai accentuate in onbitã și ochi, fiind insoṭite de rinoree si se pot complica cu o iridiociclită sau cheratitá.

Tratamentul cefaleei rinogene si al sindroamelor dureroase incadrate inn cefaleea de origine nazală și orbito-ocularā trebuie să fie etiologic și patogenic. Din cauza varietătī factorilor posibili favorizanți sì determinanți, tratamentul erizei vasomotorii dureroase rămine dificil. İn acest sens este necesara colaborarea dintre rinolog, neurolog si neurochirurg. Uneori, lipsa de eficiență a tratamentului medicamentos rinologic sau a celui general (antalgic, vasoconstrictiv, hormonal etc.), impune aplicarea tratamentului chirurgical. Acesta constă din anestezia periàrterială, arteriectomii, anestezia ganglionului sfeno-palatin, rezectia marelui nerv pietros superficial (vidian) și secțiunea retrogasseriană a ramurii oftalmice a trigemenului.



Fig. 77 Endofaringele, vedere de ansamblu. $\mathrm{S}-\mathrm{a}$ sectionat peretele posterior al faringelui (după Sobotta)
1- choana; ${ }^{2}-$ amigdala faringiană; ${ }^{3}$ - septul nazal ; ${ }^{4}$ - aporiza stilidäă; ${ }^{5}$ - buchetul palatin; $; 8$ - amiccala palatina ; 9 - epiylota-; ion plica nervului laringeu superior ; 11ariepiglotica, 17 - plica faringo-epiglotica;


Lojile "amigdaliene găzduiesc amigdalele palatine (au forma unor migdale), ce au $2,5 \mathrm{~cm}$ lungime, $1,5 \mathrm{~cm}$ lățime si 1 cm grosime, pe fața lor internă prezentind $18-22$ orificii ale criptelor amigdaliene care conțin : celule descuamate, leucocite alterate, diferiţi microbi saprofiți și produse de dezintegrare celulară (colesterol, acizi grași etc.) care con-cretizîndu-se formează dopurile cremoase care au un miros fetid. Amigdalele sint acoperite pe fața externă cu ux țesut fibros ce formează capsula amigdaliană, ce se află în conringelui. La polul superior amigdala este în raport cu carotida internă, iar la polul inferior cu carotida externa. orice pulsație la nivelul stîlpuui posterior necesită prudență deosebită în cursul amigdalec-

Hipofaringele este în continuarea buco-faringelui, iar in partea. lui inferioară, prin gura esofagului, comunică cu. esofagul. Această limită inferioara a hipofaringelui este convențională, nefiind vorba de o gura propriu-zisă a esofagului, ci de un burelet mucos, denumit gură ide Killian, situat la nivelul treimii inferioare a cricoidului, în dreptul vertebrei C6. Orificiul are o-formă semilunară, concavă anterior, si stă închis datorită contracturii fibrelor constrictorului inferior caréi formează ca un sfincter. La acest.nivel se opresc corpii strǎini inghițiți, înainte de a trece în esofag, și tot aici se constată leziunile cele mai accentuate ale mucoasei in intoxicatiile cu substanţe corosivie. Peretele anterior este format idin baza limbii, cu amigdala lingualä, epiglota, orificiul faringian al laringelui, aritenoizii și cartilajul cricoid; peretele posterior corespunde vertebrelor C3-C6; peretii laterali corespund sinusurilor piriforme (jgheabuile faringo-laringiene) pe unide se scurg dichiddele si alunecă și bolul allimentar spre esofag.

Faringele este căptusit cu un epiteliu cilindric ciliat in nazo-faringe servind numai la respirație, iar in rest are un epiteliu pavimentos stratificat. Corionul mucoasei faringiene, format din fibre elastice și țesut


Fig. 78 Imaginea rinoscopică normală. Oglinda privește in
A. Oglinda este plasatas (G. Portmann):
inncon holinată, care se apropie

conjunctiv, este prevăzut cu glande mucipare si mixte si foarte abundenți foliculi limfatici vizibili pe peretele posterior al buco-faringelui şi pe fata superioară a vălului palatin. Foliculii limfatici fac legătura intre cele trei amigdale descrise (amigdalele palatine, amigdala farin giană Luschka si amigdala linguală) constituind cercul limfatic al iu Waldeyer avind o structură asemǎnătoare organelor limfoide o(fig. 81)

Vascularizatia faringelui este asigurată de carotida externă prin ramurile ei (faringianele inferioară și superioaxă, palatinele inferioara și superioară, pterigo-palatină, vidiană și dorsala limbii) care dau o bogatà rețea arterială faringelui, ceea ce explică gravitatea hemoragilor de la acest nivel și extinderea rapidă a infectiilor. Venele formează un plex submucos si altul perifaringian, ambele tributare jugularei interne. Limfaticele, cu două rețele, una mucoasă și alta musculara, ajung la ganglionii retrofaringieni ai lui Gillette și la lantul ganglionar jugular intern.

Fig. 79 Peretele lateral al faringelui (după Sobotta) :
1 - vălul palatin ; 2 -fascla faringo-bazilara; 3 tarus tubarius; 4 a a migdala taringiană Luschka; ${ }^{\text {fan }}$ - foseta Rosenmulrigian al trompei Eustachio; 7 - plica

 dailană; 12- arcul gloso-palatin; 13-pa-


Timpul esofagian : bolul alimentar trece in stomac prin mișcările peristaltice ale esofagului, care, conform legii lui Laman, se dilată sulb bolul alimentar și se contractă deasupra acestuia.

La sugar mecanismul deglutitiei este diferit. Vălul palatin atîrnă inchizind cavitatea inapoi, iar laringele fiind situat mai sus, epiglota se lipeste de văl și prin cele două șanturi laterale laptele alunecă ân esofag. Această alcătuire anatomică permite ca suptul să se facă concomitent cu respiratia nazală. Actul sugerii este intrerupt de actul inghițirii.

Respiratia. In timpul respirației rino-faringele comunică cu bucofaringele, vălul palatului atirnînd prin relaxarea întregului faringe, astfel incit aerul din fosele nazale trece in laringe. Aerul este incallzit de mucoasa faringiană care este bogat vascularizată, umezit si purificat prin secreția glandelor mucoase și epiteliul cilindric ciliat al nazo-faringelui.

Fonatia este una din cele mai complexe funcţ̧ii la care conlucrează, cu aceeași importantă si în deplină armonie, o serie de organe ca: buzele, limba, faringele, laringele, plăminii sii sinusurile feței. Această
 scoartei cerebrale. Sunetul fundamental, numit „sunet de coardă", rezultat prin vibratia corzilor vocale la trecerea curentului de aer expirat, capătă intensitate, innalltime și timbru la nivelul cavitătilor faringiene, nazale ssi bựcale, formindu-se astfel vocea vorbită și cintată. La acest sunet fundamental se adaugă sunetele armonice rezultate din vibrația aerului în cavitatea de rezonanță care este faringele. Bolnavii laringectomizatii vorbesc fără laringe, faringele servind ca rezervor de aer și organ vibrator (vocea esofago-faringiană).

Auditia. Actul înghițirii, care este al doilea timp al deglutitiei, se insoteste de deschiderea trompei lui Eustachio prin contractia muschilor, aerul. ce pătrunde in urechea medie permițind o presiune egală cu cea atmosferică, asigurîndu-se astfel o audiție normală.

Functia de apărare. Prin sensibitatea și motilitatea lui, faringele expulzează orice lichid fierbinte, caustic sau neplăcut, sau orice corp străin, luînd parte şi la reflexul de vomă prin excitarea bazei limbii și a peretelui posterior (reflexul faringian). Cind aerul inspirat conține particule iritante, mucoasa buco-faringiană și intreaga mucoasǎ respiratorie, prin sensibilitatea ei, se manifestă prin reflex de strănut, tuse sii apnee. Un mijloc de aparare si de control al substantelor introduse în cavitatea bucală este și funcția gustativă a faringelui (vălui palatului şi baza limbii). Mucusul care açoperă toată mucoasa faringiană constituie un. mijloc de apărare, avind rol antiseptic si neutralizator. In faringita atroficá acest mucus nu mai este secretat.

Faringele mai ia parte la actul căscatului si sforăitului.
Rolul inelului limfatic Waldeyer. Toate formatiunile limfoide ale acestui inel, ca si celelalte formațiuni limfoide ale organismului, au rolul de filtru, de barieră, prin substanțele bactericide cu caracter lipoidic; inelul îmbogateşste limfa cu fibrinogen si cu diastaze proteolitice analoage cu tripsina; are rol hematopoietic (formarea de globule albe); intervin! în mecanismele imunologice de apărare și adaptare la atacul
agențịlor externi, întrucit formațiunile acestea limfoide fac parte din sistemul reticulo-endotelial (histiocitar).

Dacă tesutul limfatic este încărcat cu diferiți agenți microbieni din mediul înconjurător și dacă la un moment dat se rupe echịlibrul din-- - tre acest mediu și posibilitățile de apărare ale organismului, faringele plin cu floră microbiană, devine o poartă de intrare pentru diverse bol infectioase, iar amigdalele devin locul de plecare a infectiei de focar In acest caz ablațtia amigdalelor este indicată, ele nemailuînd parte la apărarea organismului, în schimb se inlătură un focar de infectie care este sursă de toxine pentru acest organism. Rolul de apărare in acest caz il reiau celelalte formațiuni dimfoide ale organismului.

Amigdalele faringiene, avînd legături embriologice cu hipofiza si tiroida, s-ar părea să aibă unele funcții stimulatoare în creșterea orgànismului.
constata la nivelul : buzelor, limbii, mucoasei bucale, gingiilor, dintilor bolta palatină, orificiile glandelor salivare, planșeul bucal (planșa II fig. $6,7,8,9,10$ ).

Leziưnile sau modificắrile constatate în cavitatea bucală pot fi coincidenț, însotitoare sau determinante ale afectiunii faringiene. Spre exemplu, se cunoaste flegmonul lojii amigdaliene datorit erupției cu infecție a măselei de minte; herpesul buzelor care insoțeste gripa sau alte boli infectioase, după cum poate fi catamenial; bolta palatină poate prezenta fisuri in comunicare cu fosele nazale de natura congenitală sau datorit unor gome specifice ulcerate, saul să aibă un aspect ogival datorit rahitismului sau unui obstacol respirator nazal, in special la purtătorii de vegetații adenoide. Halena poate fi diferită și caracteristică pentru unele afectioni : bolnavii febrili au un miros fád, neplăcut; neoplasmul sis ulcerațile gangrenoase au un miros putrid ; ozena, noma, dilatațiile bronșice sii gangrena pulmonară dau un miros grețos; alcoolicii au miros de aldehidă; uremicii au miros amoniacal; diabeticii au miros de acetonă; intoxicatio cu fosfor au miros de usturoi.
pite papile caliciforme care formează $V$-ul lingual, ce sesizează gustul amar Și pe care unii bolnavi, care au obiceiul să se examineze în oglindă, le consideră ca patologice. In diferite afectiuni limba oapătă alt aspect coloristic, astfel : albastră în asfixie; roșie in diabet, în insuficientă hepatică și boli ale căilor urinare; limbă de zmeură în scarlatină; palidă In anemie; galbenă în icter; neagră-viloasă în stările febrile și la cașectici ; încărcată (saburală) prin descuamatie intensă a celulelor epiteliale care nu mai sînt curățate din lipsa masticației (cauza fiind regimul lac-tat-hidric)

Pentru examinarea orofaringelui spatula trebuie să apese pe cele două treimi anterioare a limbii, fără se ajunge la $V$-ul lingual pentru a se evita reflexul de vomǎ; bolnavul pronunțind vocala, ,a", se produce contractia valutui palatin si midicarea lui, ceea ce permité examinarea peretelui posterior al faringelui. Intre stîlpii anteriori și stilpii posteriori, care se detaşează din vălul palatin, se află amigidalele palatine care pot fi pediculate, sau alungite spre baza limbii, sau intravelice, cuprinse intre plicile triunghiulare și semilunare și cînd devin vizibile numai cu ocazia unui reflex de voma. In acest ultim aspect, pentru a examina criptele si recesul supraamigdalian ne servim de un croset care depărtează stîlpul anterior.

Mucoasa, faringiană poate prezenta diferite leziuni ca: congestie, eroziuni, vezicule, ulceraţii de diferite aspecte, false membrane, necroze etc., leziuni caracteristice pentru unele afectiuni locale sau generale.

Rino-faringele se examinează in special prin rinoscopie posterioara. Uneori acest examen este foarte greu de executat la bolnavii cu reflexe faringiene' exagerate, cu. limba rezistentă (contractata), sau cu istmul faringian ingustat prin amigdalele palatine hipertrofiate, sau contractura vălului. O anestezie prin pulverizare cu sol. cocaină $5-10 \%$, xilină $2 \%$, sau xylestezin-spray, poate învinge aceste reflexe. Dacă lueta este prea lungă se inclină eapul bolnavului, sau se introduce oglinda de o parte și de alta a ei. Eventual folosim ridicătorul de văl Moritz-


Fig. 82 Rinoscopie posterioară (G. Portmann).


Fig. 83 Ridicătorul de văl Moritz-Schmidt (după G. Portmann)

Schmidt (fig. 82 şi 83). Microcavoscopia, examen de mare precizie, se pore lacerc posinmoscopurminnacovet, Iolosincsi un cepartator ae val propriu.

Prin acest examen se pot vedea: marginea posterioară a vomerului, cele două choane si cozile cornetelor ; lateral apar orificiile trompelor Eustachio, iar înapoia lor fosetele Rosenmiiller, eventual cu amigdalele. Gerlach; sus bolta cavumului acoperită uneori noide.

La copiii mici sau nedocili neputindu-ṣe face acest examen, se recurge la tusseul cavumului. Copilul este imobilizat de un ajutor, care așezat pe scaun îi imobilizează genunchii intre genunchii saji și minile in mîinile sale; medicul fixează capul copilului cu brațul sting la pieptul lui, iar policile îi apasă obrazul intre arcadele dentare pentru a-și proteja indicele míinii drepte (dezinfectat in prealabil) care este introdus în carum, explorindu-1 rapid. Tuseul este contraindicat in cazul inflamaților acute rino-faringiene. La sugari tuseul se face prin palparea cu indexul pe faţa anterioară a vălului palatin, putindu-se aprecia dacă cawumul este liber sau ocupat de amigdala Luschka hipertrofiată (fig. 84).


- Fig. 84 Palparea digitală a rino-faringelui (Gârbea St.).

Examenul hipofaringelui se face in mod indirect cu oglinda laringiană, tehnica fiind exact a laringoscopiei indirecte. In primul rînd observăm baza limbii cu V-ul lingual Și mapoia acestuia amigdala linguală ; în spatele amigdalei linguale observăm faţa linguală a epiglotei cu cele trei cute gloso-epiglotice, delimitind gropițele gloso-epiglotice (valeculele). La marginile bazei limbii este polul inferior al amigdalei palatine, care uneori se continuă cu amigdala lingualà, apoi apar șanțurile faringo-laxingiene (sinusurile piriforme). Porţinnea inferioară a hipofaringelui este retroaritenoidiană, conespunde gurii esofagului, apămind ca o fantă; această porțiune inferioară a hipofaringelui se poate examina mai bine prin faringoscopie inferioară directă folosindu-se un tub-spatulă.

Pentru examenul fizic al faringelui se mai foloseste palpația digitală indexul find dezinfectat sau acoperit cu un deget de cauciuc, putindu-se simț puisatiile unui anevrism, consistența unei formațiuni patologice; apofiza stiloidă alungită sau calcificarea ligamentului stilo-hioidian'se palpează bimanual, un deget pe peretele lateral al orofaringelui, degetele mîinii opuse apăsînd peretele extern al gîtului.

Examenul fizic al faringelui va fi completat cu examenul celorlalte organe ORL; fosele nazale cu sinusurile vor fi examinate cu mare atenţie putisudu-se constata aici originea unor afectiuni faringiene.

Un examen care trebuie să fie de rutină este al ganglionilor limfatici care reprezintă a doua linie de apărare a organismului contra agențilc: externi, prima linie fiind mucoasa faringiană care este un organ eminamente limfoid. In primul rînd examinăm ganglionii sateliți : subangulomaxilari, cervicali de-a lungul manginii anterioare a muschiului sternomastoidian, prevertebrali, occipitali, prehioidieni, supraclaviculari; apoi se examinează ganglionii indepărtați. Se consemnează măriméa lor, consistenți, mobilitatea, sensibilitatea si aspectul tegumentelor de la nivelul lor, caractere care variază după cum este vorba de o adenită acută sau cronic̣ă, care poate fi tuberculoasă la tineri și metastază canceroasă la virstinici și bătrîni. Uneori o adenopatie descoperită fortuit ne pune pe urma unei afectiuni faringiene.

Faringele constituind o răspinitie a căilor aero-digestive superioare, afectiunile de la aces't nivel vor prezenta simptome digestive, respiratorii, vocale, acestea putind fi și asociate.

Simptomele digestive constituie sindromul disfagic, care se caracterizeaza prin dificultate la ânghițirea alimentelor, uneori chiar și a salivei, insotită eventual de refluarea lichidelor pe nas, sau pătrunderea lor in căile respiratorí inferioare. Disfagia este cauzata de factori diferiti: factori care actionează prin modificarea contuctului faringian (tumori, malformații) ; factori temici si chimici care dau arsuri ale mucoasei ; factori care intervin in motilitatea faringelui (afectiuni nervoase); agenti microbieni care dau tumefactii inflamatorii sau diferite leziuni
 termină, pe lingă disfagie, si odinofagie (dureri la inghitire).

Sindromul respirator. Obstrucția cronică a cavumului prin diferite formațiuni (vegetații adenoide, tumori benigne sau maligne), ca și
obstructia acută (adenoidita) dau un sindrom asemănător obstructiei obstructia acută (adenoidita) dau un sindrom asemanator obstructiei
nazale, foarte accentuat mai ales la sugari. Aceste obstructii mecanice, ca și infectiile provocate de ele, joacă. un rol important în patologia urechii medii ca supurații, sau lipsa de aerare prin impotența functională a vălului (muşchii peristafilini) cu hipoacuzie consécutivă.

Buco-faringele fiind larg şi cu pereți mobili, afecțiunile de la acest nivel dau foarte rar tulburări respiratorii (flegmon periamigdalian bilateral, flegmon retrofaringian).

Hipofaringele in schimb este strimt, la acest nivel un corp străin mare, un flegmon gloso-epiglotic, o tumoare benignă sau malignă, pot da dispnee care să necesite traheotomie.

Ca menifestare reflexă este tusea faringiană seacă, determinată de amigdalita criptică, de catarul cavumului, amigdala linguală hipertrofică, o luetă mare atîrnindă.

Tulburările de fonatic. Din moment ce faringele are rol in fonație, finnd cavitate de rezonanță care imprimă timbrul sunetului, urmează ca modificările patologice care survin la acest niyel să determine tulburări fonatorii. Astfel.: rinolalia deschisă se intîlnește inn insuficiența
 getații adenoide, tumori) ; vocea surdă (vocea amigdaliană) in hipertrofia amigdalelor palatine și tumori: Articularea dificila (dizartria) cînd bolnavul nu poate pronunța consoanele $d, l, r, s, t$, se observă în bolile limibii, iar in bolile buzelor bolnavul nu poate pronunța consoanele b , $\mathrm{p}, \mathrm{v}$, și vocalele o și u.

Pentru precizarea unui diagnostic mai sintem ajutați și de alte mijloace de explorare.

Radiografia simplă sau tomografia poate pune in evidentă o tumoare malignă nuzo-faringiană, o apofiză stiloidă alungită, un morb Pott suboccipital, un accident al măselei de minte, extinderea cancerului bazei limbii în gropittele gloso-epiglotice, un calcul salivar, sau alte afectiun salivare folosind si sialografia.

Laboratorul precizează diagnosticul bacteriologic prin frotiu sau culturi in cazurile suspecte de difterie; prin seroreactia B-W lamureste diagnostioul in toate cele trei faze ale sifilisului ; prin diverse analize ale singelui ca: hemocultura, hemoleucograma, glicemia, ureea etc., ajuta in stabilirea etiologiei si prognosticului unor afectiuni; examenul coproparazitologic necesar in unele cazuri de parestezii, ca si cercetarea micozelor faringiene ; timpul de singerare și de coagulare depistează maladille sanguine care contraindică unele acte operatorii. Cele mai multe dintre analizele cu care laboratorul vine în ajutorul clinicianului sînt citate in cursul expunerii diferitelor afectiuni faringiene.

Biopsia este o metodă de investigație folosită pentru precizarea diagnosticului histopatologic al tumorilor. In vederea acestui examen recoltarea unui fragment trebuie să se facă din marginea tumorii pentru ca piesa să cuprindă si puṭin țesut sănătos si sa aibă o grosime de minimum 5 mm . Pensa cu care se face recoltarea trebuie să fie bine ascutită pentru ca fragmentul să nu fie strivit, ceea ce ar modifica aspectul microscopic al celulelor. Materialul recoltat se fixează imediat in alcool sau in formol ( $10-15 \mathrm{ml}$ formol la 100 ml ser fiziologic). Dat
fiind că de răspunsul histopatologului depind diagnosticul, prognosticul si tratamentul unei tumori, acesta trebuie să primească din partea noastră anưmite date orientative; în acest sens piesa biopsică va fi însoțită de un buletin in case se va menționa: numele bolnavului, virsta; sexul, ocupatia, regiunea recoltarii piesei, diagnosticul clinic cu o descriere sumară a aspectului si evoluției tumorii, precum și starea ganglionilor sateliți. In caz de răspuns neclar al histopatologului, biopsia se poate repeta de mai multe ori.
nicotina.$s ̦ ְ$ faringelui. Copiiï imfatici beneficiază de schimbarea climatului (munte, mare). In afecțiunile alergice se vor inlătura factorii declanșanţi.

Mediul ambiant prea uscat determină tulburări buco-faringiene, iar diferitele noxe industriale ca: praful de diferite naturi, acizii, bazele și sărurile metalice, produc cataruri cronice.

Toţi factorii favorizanți-nocivi necesită măsuri de igienă industrială și protecție individuală ca.: aer condiționat, ventilație continuă, umiditate optimă, haine de protecție, eventual mǎști, educația muncitorilor etc. In tulburările datorite aerosolilor patogeni "se recomanda inhalații alcaline calde, iar sportul în aer liber marrește rezistența mucoaselor.

## B. TRATAMENTUL CURATIV

## 

 in afectiunile faringieneDupă principiul unanim recunoscut că organismul constituie un tot unitar, patologia faringelui, ca și a oricărui organ, este în strinsă legătură cu patologia generală si ca urmare tratamentul local al oricărei afectiuni faringiene trebuie completat cu tratamentul stării generale si, profilactică și curativă.

## A. TRATAMEENTUL PROFILACTIC

Cum in majoritatea afectivnilor acute ale faringelui cauzele favorizante sint variațile bruște ale microclimatului, trebuie avută cea mai mare grijă ca ímbrăcămintea. să fie adecvată anotimpului, iar în sezoanele reci să nu intîmpinăm frigul transpiraţi, uzi, sau prea obosiţi mai ales cind stationăm. La locul de muncă cea mai frecventă cauză favorizanta a îmbolnăvirilor este curentul de aer rece din cauza geamurilor sparte și neînlocuite. De altfel este cunoscut că frigul umed și curenṭi de aer rece produc tulburări circulatorii (vasoconstricție) la nivelul tegumentelor si mucoaselor, care fiind lipsite de apărarea naturală devin mai receptive la infectii.

Alimentatia are un rol important in apărarea mucoaselor ; pentru acest motiv se recomandă ca sugarii să fie alimentați cu lapte de mamă care in afară de proteine, glucide si lipide, contine toti factorii pentru buna dezvoltare ca: săruri minerale (de calciu, potasiu, sodiu, sulf, clor, fosfor, magneziu) și o serie întreagă de vitamine. Nu numai sugarul, dar și copilul și adultul beneficiază de o alimentație adecvată; se știe că alimentele bogate în grăsimi animale scad rezistenta mucoaselor la

Inhalatiile ducind vaporii medicamentoși in toate unghiurile faringelui sint de un efect apreciabil. Tehnica constă din introducerea unei lingurițe dia soluția medicamentoasă prescrisă intr-un litru de apǎ clocotindă, după care se aplică o pîlnie din hîrtie sau carton, gura mare acoperind vasul, iar gura mică adaptată la nas si gură. Inhalatia durează citeva minute și se poate repeta de $4-5$ ori în timpul zilei. După inhalație se va evita frigul timp de o oră.

Soluții folosite pentru inhalații :

Rp. Tinctură eucalipt Tinctură benzoe Tinctură tolu
Rp. Alcool mentolat $2-40 \quad 50 \mathrm{~g}$
sau preparatul tipizat
Rep. Inhalant
Un flacoñ solutie

Ds. ext. 15-20 picăturı 1a un litru apă fierbinte, pentru inhalații
Ds. ext. una linguriță Ia 1/2 I apă fierbinte, pentru inhalat
Ds. ext. una linguriță la $1 / 21$ apă fierbinte, pentru inhalat

Aerosoloterapia permite introducerea in organism a medicamentelor foarte fin "dispersate (cițiva microni), datorită capacității mari de absorbție a epitelului arborelui respirator si in special la nivelul mucoasei congestionate, motiv pentru caxe este folosită pe scară intinsă, putînd inlocui inhalația. Jetul de aer sau de oxigen care antrenează medicamentul trebuie să fie încălzit la temperatura corpului, astfel evitîndu-se agravarea procesului inflamator. Medicamentul sub forma aceasta actionează local fiind insă de asemenea absorbit de organism. Antibioticul mult folosit sub formă de aerosoli a fost penicilina, find cel mai bine absorbit la nivelul mucoaselor ; insă, cu timpul, acest antibiotic a deabsorbit la nivelul mucoaselor; insa, cu timpul, acest antibiotic a de-
terminat fenomene de intolerantă (uneori soc anafilactic), motiv pentru terminat. fenomene de intoleranṭă (uneori șoc anafilactic), motiv pentru
care s-a renuntat la administrarea lui sub această formă. Actualmente care s-a renunțat la administrarea lui sub această formă. Actuamente
produsele fameaceutice cel mai des folosite in aerosoli sint: corticoizii, efedrina, adrenalina, apele minerale, iar ca antibiotic cloramfenicolul. Şedintele se fac zilnic, cura find de $10-12$ ședințe.

Pulverizările. In disfagiile faringiene și diferitele afecțiuni ulcerative ale mucoasei faringiene se pulverizează sub formă de pulbere sau soluție preparate care au la bază ontoform, anestezină, cocaină, xilină. In anestezia mucoasei buco-faringiene, in vederea unor operaţii, s-au pus in circulaţie o serie de anestezice sub formă de spray (xylestezin, gingicain, stomacain).

Spălăturile cu diferite substanțe antiseptice se fac la bolnavịi slăbiți care nu pot practica gargarismele, folosindu-se un irigator așezat la 30 cm deasupra capului, lichidul introducîndu-se pe cale nazală sau bucală, după localizarea afecțiunii și scopul urmărit:

Pensulaţiile (badijonările) se practică cu un port-vată, drept pentru buco-faringe sii curb pentru rino-faringe sau hipofaringe, la capătul căruia se înfắșoară puţină vată, apoi este introdus în soluția medicamentoasă cu care se pensulează regiunea bolnavă, fără brutalitate.

Solutiile folosite pentru badijonare sint: albastru de metilen $1-2 \%$, nitrat de argint $3-50 \%$, clorură de zinc $10 \%$, sau formulele
Rp. Albastru de metilen $1 \mathrm{~g} \quad$ Rp. Iod metaloidic
Glicerină
$\} \overline{\mathrm{aa}} 3$

- Alcool J, aa 3

Iodură de potasiu
$0,5 \mathrm{~g}$
Glicerină
Ds. ext. pentru badijonaj
Pensulatii se mai pot face și pentru anestezie superficială în vederea unor operaţii faringiene, folosindu-se soluţii de cocaină $5-10 \%$, xilină $1-2 \%$, sau soluţie Bonain (fenol, mentol și cocaină, în părţi egale).

Cauterizările se fac pentru ulcerați circumscrise, folosirdu-se agenți chimici în concentratii diferite (acidul cromic, nitratul de argint, acidul tricloracetic, acidul lactic), sau agenti fizici (galvano-canterizarea, diatermocoagularea). Cauterizările se fac după anestezie cu sol. cocaină $5 \%$, sau xilină $2 \%$, cu ajutorul unui stilet port-vată, vata find bine stoarsă pentru ca substanța caustică să nu se prelingă și pe regiunea sănatoasă. Nitratul de argint se poate folosi si sub forma unei perle fixată la capătul unui stilet : perla se face apucínd cu o pensa anatomică fixată la capatul unui stilet : perla se face apucind cu o pensa anatomica cristalul topindu-se se prelinge si se lipește de virful stiletului incălzit.

Alți agenți fizici folosiṭi sînt: curentul faradic pentru paralizii și tulburări nervoase faringiene; razele ultraviolete pentru intărirea organismului ; radioterapia, radiumterapia, curieterapia, sau telecobaltoterapia se aplicã in tumorile maligne faringiene.

Tratamentul general constă din administrarea de antibiotice, eventual după antibiogramă, seruri și vaccinuri, vitamine, transfuzii de sînge, remineralizare etc:, după afecțiuni şi starea generală a bolnavului.

Un rol important in tratamentul afecțiunilor catarale ale faringelui cu tendințã la cronicizare îl are crenoterapia (cure de ape minerale sulfuroase, alcaline, radioactive); dacă bolnavul din diferite motive nu se poate deplasa in stațiuni balneare, cura de ape minerale se poate face și la domiciliu, apele alcaline consumindu-se călduţe inainte de dejun. Aceste cure la domiciliu se pot face și ca o completare a celor. din stațiunile balneare.

Staţiunile balneare recomandate pentru cură trebuie să fie ferite de variații ale microclimatului, cu o atmosferă uscată, fără noxe, iar pentru bolnavii cu tendintǎ la uscarea si atrofia mucoasei se recomanda marea (climat umed-salin).

In ce priveste tratamentele chirurgicale ale afectiunilor faringiene se va consulta tratatul de chirurgie ORL de sub semnǎtura prof. Șt. Gârbea.

## PARTEA SPECALA

## CAPTTOLU完 I

## MAL FORIMATIT TARINGIENE

Perturbările în dezvoltarea faringelui sînt datorite fie unor cauze care actionează asupra germenului (și anume unele afecțiuni ale părinţilor ca: alcoolismul, sifilisul, tuberculoza, saturnismul, radiatii etc.), fie unor cauze care acționează asupra dezvoltării embrionului ca: infecții materne, traumatisme abdominale, emoții puternice etc.

1. Atrezia sau stenoza congenitală a cavumului. Dacă este asociată cu atrezia foselor nazale, poate simula un sindnom pseudo-adenoidian. Cavumul este strimtat in toate dimensiunile, iar oro-faringele apare strimtat, cu vălul lipit de coloana vertebrală, dind tulburări respiratorii, auditive, fonatorii și de deglutiție. Atrezia cavumului mai poate fi datorită proeminentei anormale a atlasului și axisului, sau a tuberculului. - faringian al occipitalului care impiedică miscarea chiuretei in cursul adenoidectomiei. Tratamentul consistä din dilatatii prelungite și diatermocoagulare.
2. Insuficienta velo-palatină se "caracterizează prin scurtarea diafragmului velo-palatin, datorită diminuării dimensiunilor boltei osoase, ceea ce duce la o scurtare relativă a vallului palatin a cărui inserție se face mai. în față. Ca ummare vălul nu se mai lipeste la peretele posterior al faringelui in fonație, dînd rinolalia deschisă și uneori refluxul lichidelor pe nas, fără tulburări in deglutiţie. in aceste situații ablația vegetatiilor adenoide nu se face 'decît în caz de otite supurate.

Tratamentul acestei malformaţii comportă in primul rînd o educatie ortofonică. Sînt preconizate şi două procedee operatorii. Primul consistă în alunginea vǎlului prin-secționarea cîrligellor aripilor interne ale apofizelor pterigoide innapoia si inăuntrul ultimului molar superior, sectionare care reușește să elibereze și să destindă mușchiul peristafilin extern. Dacă cu acest procedeu nu se obține. o ameliorare a simptomelor, existä procedeul faringoplastic. Se foloseste un lambou dreptunghiular de pe peretele posterior al faringelui care se indoaie pe acest perete,

Sau se suturează pe fața superioară a vălului după o avivare prealabilă
3. Diviziune
3. Diviziunea palatină se produce din lipsa de coalescenţă a mugurilor palatini embrionari, ea putind interesa numai lueta (lueta bifidă), - sau vălul în întregime (palatoschizis), sau si palatui osos, rebordul al veolar ssi buza superioară, dînd anomalia labio-velopalatină (gura de lup).

Simptomele depind de întinderea malformației. Diviziunea palatului dă tulburări în deglutiție si fonatie. Nou-născutul nu poate suge, trepuind sa fie hrănit cu lingurița sau cu un biberon lung. Lichidele revin pe nas Sil uneori alimentația necesită ore intregi pentru a lua cantitatea necesară de lapte. La mamă scade secretia laptelui repede deoarece ste fintreținută de reflexul de sugere. Copilul. se dezvoltă deoarece nu sea nu ajunge vîrsta de un an. Cavumul este vizibil prin di sí adevălului, ca și marginea posterioară a vomerului, eventual și vegetațiile adenoide dacă există. Pe peretele posterior s-ar putea forma o plică gelui, care insa fibrelor superioare ale constrictoruluj sumerion al farin lului. Tulburările fonatorii îl ienta pentru a compensa insuficiența vǎompere deze școla, ca urmare mplex de inferioritate cu tulburări psihice.
Tratamentul este chirurgical. Cînd despicătura vălului este ingustă se operează ușor, însă despicătura în formă de "U", chiar dacă se intinde numai pînă la jumătatea bolții, este greú de operat. Procedeele operatorii cele mai uzitate sînt acelea; al lui Trèlat și al lui Veau; linica maxilo-facială din București folosește un procedeu propriu.
4. Fistulele congenitale ale gîtului siǹ laterale şi mediane. Cele laterale, de cele mai multe ori complete, au un orificiu faringian supraamigdalian, foarte fin, greu vizibil, un traiect sinuos de la faringe ia piele, și•un orificiu extern localizat variat, in regiunea cuprinsá între marginea anterioara a muschiului sterno-mastoidian, în sus, osul hioid, lar in jos sternul. Uneori poate lipsi unul din orificii. Fistulele mediane sînt de obicei oarbe, adică se termină in fund de sac la nivelul osului hioid la care este aderent. Dacă orificiul intern se deschide în foramen caecum, constituie canalul tireo-glos. Uneori: la palpare se simte un $\rightarrow$ cordon dur de la orificiu la osul hioid. Prin presiune asupra orificiului fistulos se scurge un lichid filant sau viscos, clar, asemănător salivei. In cazul unei fistule complete, instilarea de albastru de metilen poate ajunge în faringe. Radiografia cu lipiodol poate indica directia si poate derea traiectului.
5. Chisturile congenitale sint fistule oarbe externe. Ele iau nastere prin acumularea lichidului secretat de glandele epiteliului endocanalicular ducind la bombarea regiunii respective. Uneori aceste chisturi abcedează şi se fistulizeazǎ, putînd determina erori de diagnostic.

Tratamentul fistulelor si chisturilor congenitale este chirurgical și numai extirparea completă a intregului traiect aduce vindecarea. In fistula mediană trebuie să se rezece si porțiunea mijlocie a osului hioid, in caz contrar putindu-se produce recidive.

## CAPTOLUL, H

## TPRAUNIATRSIVELE FARTNGELUU

Lăsînd deoparte traumatismele faringelui prin plăgi de război sau ele accidentale grave care in general sint politraumatisme, interesind si regiunea cervicală cele mai frecvente traumatisme care intereseaza și regiunea cervicalingiană se observă là copii. Aceștia, inn joaca lor cu diferite obiecte sau jucärii ascutite ținute în gurẳ (creioane, vergele, trompete, furculiţe etc.), în cădere peste aceste obiecte, sau prezenṭa trompete, furculite etc.), in cadere peste produce leziuni ale mucoasei in alimente de corpi straini duri, pot produce lezintie a acestuia, sau vălului palatin, eventual o perforație
rănirea peretelui posterior al faringelui.
cole mai multe ori în cîteva
Micile plăgi ale mucoasei se vindeca de che cicatriciale. In cazul în zile fără necesitatea unei suturi si fara sechera septic, se pot produce infectii secundare care să necesite tratament cu antibiotice.
*

## CAPITOLUL III

## CORPII STHRANI AI FARINGELUH

Cu toate că faringele, tub musculo-fibros, prin contractiile lui spasce se opune opririi conpilor străini la acest nivel, sau trecerii for spre hoe sernsi, practic acesti compi sträini se intîlnesc frecvent in toate esofag, seple faringelui.
Cel mai frerven't comp străin al faringelui este osul de pește, după ane urmează alții de natură alimentară san nealimentară ca: brucăţele mici de sîmă, striclă', lemn, cune, ace etc. Copiii duc la gură orice obiect mic pe cane il intilnesc, putind astfel inghiți piese din jucănci, nasturi, ace, biose, agrafe etc. In familiile cu mulți copii mici, intre 0 și 4 and, cei mai mari parnind fmustrați de dragostea mamei, din gelozie introduc în gura sugarului diferiti corpi străini ; noi am extras un ac de sigurantăa deschis si o insignă deschisă. Amintesc litiaza amigdalellor palatine care se fommează prin depunerile de săruri peste cazeumul din cripite.

Cauzele care duc la înghiţirea corpilor străini sînt: surpriza, spaina, rîsul, strănutul, edentatia, tusea spasmodică în timpul masticației, minncarea pe fugă, mastioatịa insuficientă, ținerea unui obiect în gură in timpul lucrului.

Clasificarea se face după localizarea corpilor străini in cele trei portiruni ale faringelui.

In faringele bucal se opreisc corpii străini ascuțiți și mici, in special oasele de pește, care fiind subțiri, suple, elastice si boante, nu pot pătrunde decit in țesutual amigdalian palatin sau linguail.

In hipofaringe, se intîlnesc în amigdala linguală, mai ales cînd aceasta este hipertrofiată, în foseta gloso-epiglotică, în șanțurile piriforme, sau deasuprag gurii esofagului.

In nazo-faringe compii străini sint localizați extrem de rar. Pătrunderea in arest sector se produce printr-un efort de vomă, prin manevrele de extragere a unui corp străin din gură cu degetul, prin impingerea instrumentală din fossa nazală, sau ân cursul paraliziei velopalatine. Lipitorile și ascarizii in migrativa lon pot ajunge în cavaun.

Simptome. Complii străini cu localizane in faringele bucal dan o senzație de ințtepătură, apoi disfagie accentuată, sialoree, eventual tuse; uneori dunerile persistă și după eliminarea corpului strằn pînä la vindecarea leziunilor produse.

Corpii străini ai hipofaringelui sint foarte periculoși, prin mărimea lon dinid compnesie pe laringe, deglutiția este imposibilă din cauza durerilor iar serretia accentuată de sadivă dă tuse si uneori vărsături. Plăgile mucoasei se pot infecta secundar dind flegnoane. Coripil strami ascutiti pot răni vertebrele cervicale sau carotidele, dar lippitorile pot da asfixie.

Compii străini din cavum dau tulburari respiratorij nazale, tuse și vărsături dịn cauza secrețiilor muco-purulente din rinofaringe.

Diagnosticul corpilor străini faringieni se bazează pe comemorative și examenul obiectiv. Faringoscopia trebuie făcută ou răbdare Si atenthe intarucît un os mic de peşte, sau un firode la peria de dinnti, poate fi camufiliat inntroo cută a mucoaseu, sau să fie pătrunis adinc în annigdală. Osul de peste trebuie căutat în amigdale, in stâlpi și la baza limbii. Penthu găirer compului străin trebuie să ne orientam dupa eventualele remne inflematorij - noceata infiltratie, edem ; aceste semne pot fi date a de mevale digitne ale bolnavilui, sau ale unei alte persoane. In şi de mane si se reevaminează bolnavul dupa stergerea procesuluai inflamatior. In cazul conpului strain metalic recurgem și la radiognafie. Diacă mu se conistată nimic, durerea poate fi datorită iritatiei sau plăgii care s-a produs inainte de trecerea corpului strain in esofag, sau elbminarela lui spontană, sau la persoanele predispuse se poate instala o parestezie faringiană care trebuie tratată ca atare.

Corpiị străini din cavum se pot observa prin rinoscopie posterioară seau prin tuiseu.

Corpii străini hipofaringieni se pun în evidență prin laringoscopie indirectă sau directă. Edemul unui aritenoid sau al plicii ariteno-epiglotice indică compul străin înapoia inelului cricoidian.

Un caz curios abservat de noi este al unui bolmav care după ce-înghite un comprimat de antinevralgtic, rămine ou o semzație neplăoută de corp străin hipofaringian, fără ca obiectiv să se observe ceva; dựă o luna și apoi după alite 9 luni de la acident, bolnavul a eliminat spontan cîte o.foorte mică peliculă de celofan; este de remarolat cum acestre
pelicule desprinise de pe comprimat şi lipite de mucoasă au stat camuflate atîta timp, ținind bolnavul introo stare de tensiune psihică pînă aproape de nevnoză.

Tratament. Odată corpul străin reperat în faningele bucal, el poate fi ușor extras cu o pensă cudată.

Extnagerea compilor străini din hipofaringe se face după anestezie locală si atnopină pentru reducenea salivatiei, servindu-ne de o pensă laringianã sub laringoscopie indirectă ; din santul pirifom sau pentronicoidian, inn caz de eidem, pentul a evita spasamuil laningian, apol antibioitenapie pentru evitore complicatililor infectioase. Corpii străini fixați in hipofaringe la nevoie se extrag prin faringotonie.

Coripul străim din cavum se extrage cu o pensă rumofaringlană sub controlul indexului, bolnaval fiind în pozitie Rose, pentrar a evita scab parea compului strain în căile aero-digestive. Dacă extreutifa se poate face în pozitie sezindă ne servim de depărtătonul de văl palain.

Dacă unii corpi străini pot fi bine toleraṭi, în special acei metalici, alții pot da abicese submucoase care se drenează spontan si expulørerea compudua străin umnează inevitabil, sau pot produce flegroone difuze perifaringiene, iar lia copii pot apărea edeme ale vestibulului larịngian perıaringiene, iar la copii pot apăre

## CAPITOLUL IV

## 

Faringele, cu situarea lui la intretăierea căilor aero-digestive si cu bogăția lui in țesut limfatic, are de luptat continuu cu agenții patogeni extemi și cul cei autohtoni care îsi exaltă vinulenta in momentele de slăbire a puiterii de apărare a onganismulai, de multe ori datorită variafiilor bruşte ale microclimathalui. Formaținuile limfoide ale cercului Waldeyer (amigdalele palatine, amigdala faringiană Luschka, amigdala tubară Gerlach și amigdala linguală, legate între ele printr-o rețea de foliculi limfatici) sint primele cane reactionelaza la diverșii agenți patogeni.
Diata filnd multitudinea afectinnilor faringelui, care pot fi acute sau cronice, nespecifice sau specifice, se impune un examen minutios al boll navului, care va cuprinde istoricul afecțiunii, antecedentele patologice, simptomele functionaile, simiptomele obiective faringiene, cu un examen complet onal si bucail (buzele, limba, mucoasa juggală, dinții, gingiile), reușind astifel să promem un diagnostic conect. Dacă datele clinice nu sint concludente se recurge la ajuborul laboratormui pentanu examenul exsudatului faringian și al singelui, iar in dazul unor divengente dintre datelle clinice și cele ide laborator, datele clinice primează.

## A. INFLAMMATII ACUTE NESPECIFICE

## .

Pentru o bună inţelegere a patologiei faringelui clasificarea anatomoclinică este cea mai adecvată, inflamațijle acute nespeecifice finind:

1. Anginele acute nespecifice :
a) angina catarrală sau eritematoasă (isimplă) ;
b) angina eritemato-pultacee (folioulară) ;
c) anginele pseudomembranoase neidifterice ;
d) amigidalita acultă uiliceroasă (Moure).
2. Avdenoidita acută (angina simplă şi prelungită retnonazală)
3. Amigdalita linguală acută (catarală și eritemato-pultacee).
4. Faringitele aoute banale (eritematoasặ, pultacee, muco-purulentă, alergica).
5. Adienovirozele faringiene.
6. Uviplita (apoplexia luetei).
7. Complioatille supruative ale anginelor si faringitelor acrute.
a) flegmoanele lojii annigdaliene;
b) supuratiilie acute retrofaringiene;
c) supurațilie laterofaringiene ;

e) 'periamigdalita linguală fllegmonoasă ;
f) filegmonul difuz al planseułui bucal (angina Laduig-Gensoul); g) ablcesul epiglotei.
8. Septicicmia de origine amigdalianã.
9. Anginele din oursul sindroamelor hematologice.

## ANGINELE ACUTE NESPECIFICE

Toate fommele acestor angine. aut simptome oareoun asemănătorare, canactenul principal find sindromul anginos (adinofagie, otalgie reflexă, voce nazonata, trismus, halena fetidă). Sint mai frecvente liaso copii si adolescenti, cauza favorizantă fiind frigul si umezeala, putind apărea in orice anotimp. Ca agenți patogeni, unele viroitice, alibele bacteriene, insă prin supriainfecție pot treoe dintr-o formă în alta.

Angina catarală eritematoasă (banală-virotică) este c̈ea mai frecventă dintre anginele acute neispecifice, apare in special in sezoanele reci prin variatiile bnușite ale mionoclimatului, o ouwza favorizantă finind si starea de oboseală a bolntavului, se transmite prin contaginune directă fără a avea o alură epidemhică ca angina gripală. Este datorită vinusului anginei-arute sezoniere sit rinitei sezoniere, de unde si denumirea de angima vinotică sezomieră, la care se pot asocia diferiţi maicrobi, în special streptococul nepatogen.

Simptome. Debutul este brusc, cu mici frisoane si stare de oboseală, febră moderată, senzaţ̦ie de uscäciune și arsuri inn funidua faringelui ur-: mată apoi de dureri amigdaliene, dureri exagerate lia deglutitie si oitalgie reflexă. Mucoasta faringiană este congestionată in intnegime, congestie care interesează amigdalele care sînt măxite de voolum, vălul cu pilierii penetele posterior, iar la copii se innoțeşte de adenoidita, follioulii
limfatici ai faringelui fiind rosii si proeminenti. Ganglionii subangulomaxilari sînt perceptibili, sensibili la palpare. Durata anginei la adult este scurtă, $3-4$ zile. La copii este interesată și amngdala faringiană manifestată prin obstructie nazală, cefalee occipitală si contractura muşchilor cefei care simulează o reactie meningeală ; din cauza aderioiditei, angina la copill are o durată prednangitá. A

Complicațitile sinnt mai frecvente la copii, la căile respinatorii dind laringo-traheita virotică, fără interesare bronho-pulmonară, cu vindecare in 4-5 zile. Cind amagdalele sint adungite Ja polul inferior pot determina accese de fals crup sau laringită stridulooasă. Complicația obissnuuită la toate vinstele este nefrita, examenul urinii punind-o in evidenţă, iar uneori manifestări reumatism'ale:

Diagnosticul diferențial. Enantemul, cu roṣeaṭa intensă punpurie in faza inițialăa a scarlatinei se opreşte net la nivelul vădului palation ; in angina monocitară există poliadenopatie ; angina gripală este legată de noţiunea de epidemie.

Tratamentul conistă din repaus la pat, alimentaţie oaddă hidrozaharată f si lactorvegetariană, comprese cerviciale umede calde, sau alcoolizate sonimbate ta $3-4$ ore, instilatric nazale cu fedrocaina sau rinotug (ia slab antiseptice (biranbout de sidiu borat de sodiu, infurie de musețel, apă oxigenată, preparatul Gargarism sau Romazulan), antitermice și antiinfectionse (acid acetilisalicilic, amninofenazonă). In caz de complicații sau dacă bolnavul în antecedente a prezentat neumatism. articular acut sau o nefrită postanginoasă, pentru a se preîntîmpina un atac streptococic se va face un tratament energic cu penicilină san alt antibiotic. Bismutul si sulfamidele nu se dau fiind toxice pentru rinichi. Amigdalectionia se recomanda inn cazurile recidive ale anginei catarale ou complicații.

Angina eritemato-pultacee (foliculară sau bacteriană); spre deosebire de angina eritematnasă virotică, este o anginẵ bacteriană datorită streptococului patogen. Majoritatea acestor angine sînt datorite streptococului beta-hemoolitic A, sint putin contagioase, epidemille fiind de familie. Mai există angina de origine alimentară transmisă prin laptele de vacă, dată de streptococul $B$, și angina dată de streptococul $D$ (vechiul enterococ), toate aceste 'trei forme de angine bacteriene putind deterunina aceleași complicatii. Angina se produce prin ploauia lui Fliigge, sau poate să complice o angină virală sau faringită gripală, sau prin răceală ou exaltanea virulentei streptococilior din amigdalita cripticả 'infectantă.

Infecția streptocococică se manifestă numai asupra tesurului limfoid faringian luind un caracter exsudativ, mucoasa din jurul acestơr foliculi fiond nonmală; contrar infectiei virale care interesează mucoasa faringiana in intregime. Anginele determinate de alte bacterii (stafilococ, pneumococ, tetnagen, Friedländer) sint foarte rare, debutează insidios și au o evoluție benignă; angina datorită bacilului Pfeiffer la copii se poate complica cu edem al laringelui necesitind traheotomie.

Forme clinice. In forma comună debutul este bnusc, ou frisoane, febră $38^{\circ}-39^{\circ}$, stare de indispoziţie ssi odinofagie progresivă. Simptomele functionale sînt analoage acellora din angina virală. Starea generală este
mai putin afectată ca in angina gripală. Obiectiv, amigdalele sinit mult mărite de volum, rosid sii acoperite cu exsudat pulitaceu alb-lăptos, punctiform la nivelul criptelor, exsudat care apioi se intinde pe suprafața amigdalelor forminid dire confluente, nu este aderent, putînd fi ridicat cu un stilet port-vată, fără sîngerare, și putinduu-se extinde pe falșii stillpi posteriori si pe peretele posterior al faringelui sub formă de puncte pultacee allburii. la nivelul foliculilor limfoizi; către sfirsitudul anginei exsudatul devine gri-gălbui. Ganglionii subinaxilari sînt măriṭi de voexsudatul dunenosi, leucocitoza ajungind pina la- 12000 elem./mmic. Evolutia aceste forme este de 5-6. Zille, peinicilina putînd-o scurta (planṣa I, fig. 1).

Forma gravă are un debnt brutal, ou frisoane puternice, febră $40^{\circ}$, cefalee, rahialgii, astenie marcată, deglutiția este extrem de dureroasă, voicea amigdaliană. Amigdalele mult mărite de volum sînt acoperite cu un exsudat puriform, gălbui, iar lueta este edemlațiată. Ganglionii submaxilari sînt foarte tumefiati si dureroşi, limba este încărcată; urinele mare, concentrate, uneori cu abramină.

Intre primele două fomme clinice ale anginei bacteriene se mai poate biserwa si 0 formă usoară in care febra nu depaseste $38^{\circ}$, iar simptomele functionale si obiective sint moderate.

Angina de origine alimentară este dată de streptococul B care este patogen pentru bovine si se transmite la om prin laptele nefiert de la pagernul bolnav al vacilor. Angina aceasta se observă sub formă de epiugemul ôn colectivitatiti. Tabloul clinnic este asemănător cu al unei angine de formă comună, leucocitoza putind ajurge la 20000 elem. $/ \mathrm{mmc}$. Alcelastă angină ame o evolutie de circa 7 zile; înisă aistenia accenturată este de lungă durată, necesitînd o gonvalescență prelungită. Inainte de aparitía penicilinei mortalitatea acelstei angine era în procent de $5 \%$

Complicatii. Anginele bacteriene, indiferent de agentoul patogen in cauză, pot da urmăitoarele complicații locale și generale. Locale: abcese periamigdoliene supuratii ganglionare ciroumscrise adenoflegmoane periaforiane Generale e endocardită malignă acută, abcese piohemice Laterofaringiene. Generale: endocardita maligna acuta, abicese pionemice metastatice (cind in cauza este agentril patogen al anginei), cind in cauză este un alt agent patogen decît al annginei : celunite cervicale di-
fuze (supnainfectie cul streptococul anaerob), septicempe postanginoasal fuze (supnainfectie cu strenptococnd anaerob), septicemie postanginoasă
datorită bacilului fundiliformis, endocardită malignă lentă (boala Osler) datorită streptococului aifa.

Complicaţiile din cursul anginelor streptococicice sînt: reumatistmul artioular acut; rerumatismul postanginos: glomenulonefriita acută postanginoasă. Ulitimele diouă apar de cete mai multe ori la $8-20$ zile dupa vindecarea anginei. Reumatisimul poistanginos nu atinge inima, are evolutie benigna ca si nefrita postanginoasă, ambele vindecindu-se far sechele resutele rare producindu-se ou ocazia unor puseuri de angina Sicola franceră, din pumct de vedere patogemic, consideră aceste doua , lin produr promibilizare la exotoxin afectivuni produse prin mecanism alergic, prin sensibilizare la exotoxina streptococului patogen, iar in ce prive

Tratament. Penicilina prescrisă de la debutul anginei ìn doze efi-
The malal
Tratament. Penicilina prescrisă de la debutul anginei in doze efi-
iente $(800000$ u: la 6 ore, in injectiii i.m.) vindecă rapid angina si. inlătură producerea complicațiilor atitit locale cît și generalle; în caz de in-
toleranta la penichmă se ra recume la all antibiotic adeovat. Penicilina a schinbat totalmente prognostion anginelor smeptococice. Daca unele angine stareptococice ou manifesbari moderate se vindeicä sponian, făra anthbiotice, trebuie saj me amintim de complicative guve pa care le determină alcest agent patogen.

Concomittent ou administamen penicilimei se aplică sii tratamentur simptomatac. Repaus in casă sau la pat, dapă caz; adimentatie ușoară, băuturi calde abundente pentru a favoriza dinneza; îngaijirea gurii prin clătinea cu sol. andiseptice san cu produsud Pomazuan (o lingură la un litrul apă caldă) sì athingerea gingiilor și a dinților caxiathi cu Pomazulan nedduat; garganisme cu sol. aldedine, salicilate (proctusul Gargarism), nfinze musetel, Romazulan, at mai calde ; comprese umede calde sau alouritarte in jumb gitnalui, scid acetillsalicilic (andalgic). Se va evita bismutotemania care este toxicat pentru rinichi.

Angmede psumormanamouse mediferice se caracterizeaza printr-in exsidat ipminos care contine celoule montificate, deterninate de strept: coc, prounococ, stafilococ si tetragen. Debutul si simptomele genevale fi functioncle siru $\in$ in angina pultace comună. Falsele membrane confluente acoperă amigualele, valul si pilierii, sint alibe, groase, putin ade mente și se pot demrinde in bloc oan minaj, iar cind se mefac sint subtixi. Agentia patozeni amintibi pot da nefnite. Clinnic nu se pot diferentich de angina difterică, simptomele generale (fobra:mane, oundatura, cefaleea, frisomele) puthod pleda pentaru o angina nedifterică, insa se imoune de ungentă wh examen bacteriologic si tot de ungenta asocierea serului antidifteric la tratamentul general. De aceevasi manierá se procedează și in caz de incertitudine a diagnosticului după examene bacteriologice repetate. Cind streptococul se asociază cu bucilul di;f:eric dă streptodifteria, afeotime din celle mai grave.

Amigdalita ulceroasă acută (Mowre). Boala se manifestă printr-o mică ulceraţie necnotică, neindurată, localizată la polul superior al unei amig.dale, fară althe semme inflamatorii obiective la acelst mivel, ulceratie care apare ir mod insidios, ou simptome genenale moderate (febră $38^{\circ}$ ), ni o durens vagă la deghtitie și adenopatie cervicală mică, putin sensibilă. Bacteriologic se constata agenți patogeni variati, printne care si spinili nespecifici. Durata afecțiunii este de $8-10$ zile cu vindecare spontană. Diagnosticul diferential se feloe in primnd rind ou șancrul sifilitic la care constratăm indumaţia nucervatiee și adenoplatie importantă, și ou angina Plaut-Vinucent la care se constată asociația fuzo-sipirilară: Ca tra-tament ulşome cautenizărí ou sol. clonură de zinc $3 \%$, jar profilaotic se redomunlăă amigigdalectomie.

## ADENOIDTRA ACUTA SAU ANGINA SIMPLA

ŞI PREIUNGTTA RETRONAEALA
Adenoidnitele aculte . Sint inflamatio atarale aoute ate amigdalei fa-ringiene Luschka datorite piogemilor barail "ca streptocoou, stafilocooul sil pneumacooul, sau unor vimusuri.

Adenoidita acută a sugarului debutează bnusc, cu felbră $40^{\circ}-41^{\circ}$, cu obstruche nazda todală came nu-i pemmite suptul; agitatie, uneori conYulsil, spasm glotic și polipnee aritmică ca in bronhopneumonie.

La faningosoopie se constata secreții muro-purulente galben-verzui care se scurg din cavum pe peretele posterior al buco-faringelui și pe care sugarul je inghite; fosele nazale sint pline cu aceleasi secretii, ganglionii subangulomaxilari sînt palpabili si durerosi, uneori dind torticolis, far timpanele pot ti congesitionate. Din cauza jenei de a se alimenta sugarul sicade in greutate.

Ca complicatit se semnalează afectivni delsondente laringo-tioheobronsite, bnonluopueunonie, giastroenterite prin semetqile inghitite, iar a afectinuni de veomatate otife medii supurate, adenoflegmon retrofaringian şi mai rar eitnoidită fluxionată.

Adenoidita acuta a copiln?ui debutează tot:bnuse, este mai mutin guavar ca a sugandmi, febria mai puțm mancata, respinatia de tip bucal este zgomotoasă îm timpul sommilui, vocea este nazonată

Fosele nazale sint pline ou secretii muco-piunulente, după aspirați:a cannora și deongestia cometetor, prini rinoscople anterivary eventual, se poate constata eidenul consentiv al vegetathinor adenoizle, apoperite an secretii maco-purulente core se sourg pe peretele posterion al buco-faringedui. Dacă eiste posibil examenul: cavumului se face pin rinoscopie posterioană. Faringlele bucal si uneori amigdalele iau parte la pnocesul infectios prin hiperemie, iar gangiond subangulemaxilari sint palpabil și sensibili. In anotimpurile reci si. umede recidivele afectiunii sint frecvente, ducînd în cele din urmă la hipertrofia amighalei faringiene Luschta

Ca complicatii pot surveni : otite merii supurate, sinuzite (in special emoidite fluxbona san supurate), dacmocistite, adonopatii supurate, infectii desnemidente ale căilor respiratorii inferioane, sepiticemi, infecții de focar (plansa I, figg. 4).

Diagnastioul diferential se face cu maladile infectioase caie debutează ou simpome nazo-faringiene ca: mujeola, scariatina, diteria, tusea convulsivă, meningita, poliomielitta, parotidita epidemică.

Adenoidita acută preluingitc̆ se caracterizează prin persistența pe o periọadǎ de cîteva săptămịni a congestiei mucoasei nazale și faringiene, fără obstructuie nazală, uneori cu secretii came se scung din cavam, cu febră moider:ată osscilantă sau in platou, fără ca starea genevala să fie : alber:attă.

Diagnosticul diferential se face cu adenoildita difterică care se manifestă cu paloare accentuată, astenie, cefalee, adenopatie celvicală acceentuată, albuminurie, iar la examenul secrethijlor se constată bacilul Löffler: cu otiot medie latentă cane dă sugamudui o stare de toxicoză manifestatan prin trei sindrome : neivos, digestiv si de deshidratare ; apoi.cu Lubuc ganglionară Pfeiffer, ou twberauloza și alte afeotimni pentru care mediou pedintu trebuie sằ se pronunte.

T"atanemtul arlenoditei arute constă in primul rind in decongestionarea foselor mazalf prin vasoconstrictive (sol. efedrină 1-2\%, sol. adrenalina $1 / 20000$, rinofug diluat cite 3-4 picături fin fiecare narină).

Antibiotice se dau pentru a se evita complicaţiile. Pentru a se evita prelungirea adenoiditei acute se recomandă unele sfaturi profilactice ca se va evita raceada și ourentul rece; se va evita contactul cu pensonele gripate, iar ingrijitoarele copilului bolnav vor purta mască de tifon (eventual o batistă) la nas și gură; se va evitui baia comporală generală; la suflatul si ştersul nasumi man din narine să fie liberă alternativ; se vor evita băuturile reci; se vor face băi la picioare cit mai calde seara inainte de oulcare.

In adenoidita acută prelumgită: unii practică tuṣerl terapeutic al cavumului (adenotripsia), metoda cu care noi am obtimut rezultate din cele mai bune. Alți autori preferă adenoidectomia „la cald", bineințeles precedata sit unnata citeva zile de doze masive de penioilina. Se recomandă această operație și in sindmomul toxic, dacă urechile medii sint nommale, sau dacă tratamentul auricular medical sau chirurgical (miringotomia) nu a fost urmat de vindecare.

## IGDALITA EHNGUATA ACUTA

Amigdalita linguală aouta izolatä este foande rara, in schimb frecvent insoțeşte anginele acute, fie ele eritematoase, prultace sau pseudomembranoase. Ampgadita linguala eritematolasa sau eritemato-pultacee izolatar se observă in special la cei amigdalectomizaṭi si poate să detemmine aceleași afectinmi generale (artarculare, renale). Etiologia este ageeași ca și in anginelle acute obişnuite, la care se mai adangă traumatismele prin conpi sträini și stagnarea alimentelor in fosetele glosoepiglotice.

Simptome. Bolnavul prezintă odinofagie cu otalgie reflexă, cư dureri maxime la nivelul comolui mare hooidian și senzație de corp străin hin partea supenioara a spatimha tino-hioidian. Obiectiv, la examenul indirect, amigdalele linguale apar congesitionate, tumefiate, uneori a exisulate pultacee, boala evolunid in 3-8 zile, antibioticele grăbind vindecarea.

## WAREGHELE ACUTE BANALE.

Faringita eritematoasă apare de obicei la cei amigdalectomizați, natura ei find virotică. Bolnavil acuză senzația de ansură si uscăcinne Anapaia foselor nazale, ceea ce denotă că procesul inflamator este mai accentuat in cavurin ; cind acest proces descinde in hipofaringe, laringe și trahee, apare odinofagia, dispneea și tusea chinitoasă. Mucoasa intregului traiect faringian purezintä o congestie difuză, uniformă, uscată sau umedă, acoperită cu mucozităţi. Aceleași simptome obiective se pot observa sii în faringita gripală, in adenoviroză și in perioada de invazie a nujeolei, insofind catarul oculo-mazal si semnul lui Köplik.

Faringita pultacee este conșiderată ca o entitate nozologică numai la acei amigdalectomizati, deci in absenta anginei, eiste de origine bacte-
riana, agentul obisnnat fimd stneptocond patogen. In această formă climica foljoulii limionzi, in special cei laverali si de pe penetele posterior al buco-faringelui, siñt tumefiati si acoperiti cu un depozit pultaceu, mucoasa din jurul foliculion find de aspect nommal. Simptomede functionale si generaile, ca și adenopatia subangulo-maxilană prezintă aceeași intensitate oa și an cmginna pultacee. Tratamentul este identic ou acela al anginei erifemato-pulitacee.
V/ Faringita muco-purulenta/ In cursul adenoidytei acute la copii, infeetiflor acute ale restunilor aldenoidiene la adulti (angina acuta netronazalà a adultului), ca si in cursul ninmelor acute si a runo-sinuzitelior aoute sumpuate, sementile muco-purnilente coboara din fosele nazale si din cavum sub fommă de "dire şi ajunginid in hipofaringe sint expectorate sau inghitite de bolnan. Prezenta neûntremuptă a sécotytiflor irită mucoasa faringiană, congestionind-o, bolnavnl acuzind o semzație de iritatie, iar eforturile de tuse pentru. degajarea faringelui de secreții duc în cele din umă la răguserală.

Faringita alergică. Mucoasa rinu-faringiană finind de tiponespinator (epiteliu cilindric ciliat) ca și cea a foselor mazale, plarticipă la manifestarile alergice ale foselor mazale; cu alte curvinite, faringele alengic nu constituie o entitate morbidă aparte. Tratamentul este acela al alergiei nazale. Noi am inithiat o mebodă proprie in tratamentul alergiei nazale actionind imunompresiv (tratament patogenic), aşa com se procediează in bolile prin autoagresiune, indepartind o porțiune mica din mucoasa cu tesutud enectil al capetelor cometelor infertioare, cane sinit onganele de soc, aci finid cantomate celulele fommatome de anticompi (limifocitele ș plasmocitele), obbținând vindecări în procent de $100 \%$

## ADBENOWHROZETL FAIRINGIENE

Adenovinozele farimgiene sint. datorite unor vimusuni denumi fi ade-noido-faringo-conjunctivali (A.F.C.), intmuctt manifiestarile clinice interésează concomitent cu faringele atît telsutul adenoidian ortanio-facial out și conjunctivele. Se prezintă sub formă de mici eppidemin, ou debut bnusc, fără cauză aparentă, cu febră $39^{\circ}$, uneori de tip invers - maximǎ dimineata cu remisinni vesplerale - fărà leucocitoză.

Simptome. Rinloreea es'te minimă, cul jenă discretă in respinatie, faringele putin congestionat, mică adenopatie jugulo-carotidiană. Cu toată evolutia destul de lungă a virozei, $5-10$ zille, stiarea generală a bolnavului nu este altenată, dar lasă o stane de astenie prelnungita.

S-au invdiviiduadizat 15 tipuri de vimusturi, fiecarre dind un aspent clinic deosebit, unele dind numai manifestand faringiene și ganglionare satelite, altele afeotind și conjunctivele, fiecane din'tre acestiti vinusuri determininud formanea in onganism a anticonpilor specifici cane in neutralizeaza. Affectează în special copiii și mai pution adulthii, aceştia probabil oanpătînd imumitatie prognesiva in deounsul copilăriei și adolescenței Cînld olbstructia nazală esite mai acoentuata, poate determina, in special la copil, infectii otice şi fornte rar. simuzite.

Diagnosticul pozitiv il ategta conjunctivita, farjngita eritematoasă, adenopatic cervicala și absenta leucocilozej.

C\& formă clinică deoreblati la coni esie descrisă boala respiraiorie

 deacai ha survin infegti supmedengan.

Trabmentul constă din vonows riveane si polidin. Profilactic au forst create o serie de vactinu. Pentru paperire inferthor supraadaugate sie administrează antibiotice

## APORTENIA LUETER (UVULITA)

 nic fincl inflametior, man mortrat-o in acest oapitol.

A fost descrisă di- Bosnial (1911), de unde si denumirea de , boala lui Bosvial". Wote o nich la un subvet in phima sanatate, acuzind o senzatie neplabicută de jenă farungiană charenoasa şi care dispane rapid in mod spountan.

Simptome. Apoplexia lnetei suxvine de obicei în curisul noptia, cind bolnaval este trezit de o senzatie de conp stráin faringian si jent respiratorie; el face eforturi zadarnice de expectoratie pentru a elmina
 oglindă și constată că lueta a căpătat un volum impresionant. Pe lingă senzatia de comp străin, bollnaval simte o jenă respiratorie prin lipsă de aer, iar eforturile făcute pentru a-si elibera gitul de ceea ce il supară aer, dar etorturne facute pentru a-si elib
î

Obiectiv constatăm că lueta prezintă un edem encrm, întiris uneori la baza luetei și la pilierii anterioni, came îi triplează san quadmuplează vollumul, avind aspectul unei limbi de clopot de culoare roșie sau violaicee, uneori cur pete echimotice.

Cazurile obsearvate de noi an survenit numai in ounsnal noptiii, bolnavii prezentinchu-s'e de ungența la garda spitaluatur.

Evolutie si-prognostic. De cum s-a instathat edemul, acestan invepe să regneseze, așa că în cel mult 24 one lueta issi rectapătă aspectud normal. Această involutie rapidă ne scuteștè de vreun tratament.

Patogenie. Caracterele particulare arterionvenoase ale lueted ar explica apoplexia ed. Vascularizatia luetei, ca și aceea a văluiui palatin se condacterizerazã prin :
a) anastomoze anterio-venoase abundente, mealizind un sistem pseudiocaviernos:
b). existenta in anteriole a numeroase formatiuni de pernife care cosistane un apanat de reglare a cinculatiei-looale - si care se obsemat fa everat la nivelul organelor ernectile.

Aceste aspecte anatomice sînt un motiv de a se aldanite că ,orice măree brusca a presiunti in sistemul cavernos şi capilar ar facilita tranis-
vazarea sanguină si edemul hemoragic care caracterizează apoplexia luetei" (Erunetti, Terracol, Guibert), (fig. 85).

Această structură vasculară poate sä dea la unii o predispoziție ca ,,la solicitările mecanice funcționale ale palatului moale și ale luetei să determine deschideri bruste ale anastomozelor arteriovenoase, umate de trecerea directă a sîngelui arterial in sistemul venos" (Gasparini).

Această solicitare mecanică functională a palatului mosle si luetei s-ar produce in cursul unei deglutitii forțate si incoordonse din timpol somnului, lueta find stînsă intre baza limbii și bureletul muscular al lui passavant.


Fig. $85^{\circ}$ Lueta apoplecticä (Terracol J.). In ,, a" epitelul de acoperămît indema, sub el chorionul este totalmer: ${ }^{\text {f }}$, năpădit de globule rosii.

## COMFPHCAMHELE SUPURATHVE ALE ANGTNHMOR SHEAPMNGMTEHOM ACUTE

După localizanea lor in taringe, complicatyiile supurative ate anginelon, demanite şi angine flegmonoase, se impart in : flegnoanele lojii amigdaliene, adenoflegmonul retrofaningian al suganulua, flegmonul retrofaringian al adiultubui, flegmonul laterofaringian, flegmonil bazei limbii.

## HUEGNOANELE LOUHI ANTIGDAETENE

După o inflamație acută a amigdalelor se pat produce supuraţii ale țesutului celular din loja amigdalliană constituind fleganonil periamigdallian ; este vorba deri de o celulita suphuata acută.

Etiologie. Majoritatea flegmomelor sint datorite puseurilor acute ale amigdalitei cronice infectante. Uneori angina trece neobsemată, simptomele find sitense, infectia din fumdul unot cripte moplagindu-sie la ţesutul celular periamightalian. Flegmonul find dea icoat in special de pre-
 zenta unei amigdalite crounce infectarte este modivant, atita timp cit
bolmavall nu se decide a fi openat. Areasta compulathie apartine adoles-
 și după vîrsta de 60 ani. Sub virste de 6 ani sint extrem de rare; s-au descris cazuri de flegmoane la sugtai de 6 si 9 lumi (Bucur), iar la un Sugar de o lună a apămut datorită mastitei mamei. La oriome vînsta evouțtia clinică este aceeasi, putindu-se produce o resorbtie spontană.

In afara de amigidalita arouta, aceste flegmoane mai pot fi date, foante rar însă, de o faringitä acută din cuirsul maladilor infecto-contagioase, sau de infeotinile buco-dentlarse, in special de accidentele entptive ale molarilor de mante inderiori.

Agentul patogen care se constată in marea majoritate a cazurilor este strepitocooul hemolitic, agent patogen din flona intnavaripica a amigdalelor.


Anatomie patologică. Puroiul din flegmonul periamigdalian se constată in spațiul decolabil dintre capsula amigdaliană și peretele faringian, ou alte cuvinte este vorba de o celujlită supuratà acutã. Supuraţia incepe, ca orice supnuatie in general, cu un stadiu de infilitrative flegmonoasă difuză, care dacă nu se resoanbe spontan, abiceedează. Sppatioul decolabil este bridat in treim'ea inferioară a amigdalei de către pachetul vasculbomervos al hilunui, motiv pentru care puroinul se colleateaza deastupra acestei zone, inapoia pilienului anterior, impingind amigdala inăuntruy, inl jos si innapoi, constituind flegmonul antemo-superior. Diupa flegmoane repetate, din canza aderentelor cicatriciale formate, puroiul ssi gaseste loc inapoi, formindu-se un flegmon posterior, amigdala find ímpinsă înainte.

Cînd foseta supraamigdaliană se insinuează în văl, formează o cavidenumita receisul palatin", peretii hii prezentînd foliculi ademoidieni cu citeva cripte care constituie ,sinusul lui Tourtual" (fig. 86), Cind acest recesus nu miai comunică normal cu faringele prin ogiva pidierilor din cauza aderentelor patologice, produsele septice din criptele sinusului Tourtual determină un flegmon al recesului. Procesul supura tiv, in impoosibilitate de a străbate aderentele pentru a se deschide in faringe, poate prodruce, nearoza peretelui musculo-aponevrotic care separă loja periamigdidiană de eea perifaringiană, determininid un fleg pon mon la acest nivel. imfatica sau verioasã.

## Studiu clinic

Flegmoinul antero-superior. După o amigdalită acută banală, aparent indecată, bolnavul, nerespectind in continuare indicaṭiile profilacticocurativte, dă posibilitate aparitiei anginei flegmonoase. Toate simptomele sint reluate, in special odimofagia este extnem de exagerata, durerile faringienve fiinnd contimue si in afara actului deglutitiei, insotite de otalgie reflexă. Apare adenopatie regională dureroasă. Bolnavul refuză onice alimentlatie și ou batista își șterge mereur saliva cane se scurge din abun denta prin comisura bucală, poziṭia capului fiind aplecată spre partea bolnavă, sustinut cu o minnă pentruu relaxarea muşchilor gitului. Infla


Fig $87 \mathrm{~A}, \mathrm{~B}$-. Flegmonul périamigdalian antero-superior (G. Canuyt)
matia si pareza văludui dau o voce nazonată, apare trishmusul prin spasmuil musschilor masticatori, halena este fetidă.

La faringoscopie se constată congestia cu infiltrație și mobilitate redusă a vădului de partera bolnavă, duppă cane apane la acest nivel o bombare accentuată antero-supjeriolară ; Iueta este edemațiată și deviată de partea sănătoasă, pilierul anterior roşu, edemaţiat. Istmul dantngelui este asimetric amigdala impinsă in jos, inăuntru sil inapoi este maraita de nome find pormalà pilienul posterior este normal. Abvoul, 5 zile de la debuitul anginei flegmonoase, cesul chnd apare un punct galbut in portiunea cea mai bonbatat unde se va produce deschiderea spontana sau operatore a flansan I, fig. 5).
estui semn se face punctia de proba (tig. 87, planşa i, Hig. 5ar decît
Flegmonul posterior (retroamigdalian) este cu mult mai rar decit cel anteridor. Durenea diaringiană si otalyia reflexa sition acentiate, insă trismusul lipseşite. Obiectiv constatăm on tumefactie mare, rosie, ro tunjijtă, fuziformă a pilierului posterioị, care uneori se poate intinde in jos interesind repliul ariteno-epiglotic, amigdala fiind deplasată inainte. Dupa drenarea spontană sau operatorie a flegmonului vindecarea se produce repede, durata totală a evolutiei fiind $10-12$ zile. Uneori, după drenarea spontană poate să subziste o fistulă purulentă prin cronicizarea afecțiunii. Proximitatea carotidei interne si temerea de un edem al glotei impune evacuarea cît mai rapidă a flegmonului. Cu tot examenul negativ al faringelui, vindecarea flegmonuui poate fi numai aparenta, intrucit cu ocazia ámigdalectomiei ulterioare se pot evacua ittiva cmc de puroi din spatiul periamigdalian, ducind la disparitia unei infectrii de focar (fig. 88, planșa I, fig. 6).


Fig. $88 \cdot$ Flegmonial periamigdalian. Deschiderea abcesului posterior (G. Canuyt).

## Forme chinice

- Forma latentă insidioasă, ì cme bonnval, in uursul une mangdalite aoute, aouză o jenă faringion unitherală. objectiv se constat
 mul se temmină prin cieschidexe spontanä sau prin resornie Punctia explonatione scoate puroi din spatiul pernangelian.
- Forma bilaterală este forte rara, durerile sint atroce, deghitia aproape imposibilă. Istmul faringian este obstruat de cele două tumefacții care se ating pe linia mediană, stringind intre"ele lueta edemathata enomm. Gind odemul prinde și laringele, se poate apunge la traheo tomie (Gâbea). In mele dazuri cele două flegmone apar suacesiv und dintre ele abiá s-a vindecat cind celalalt apane de partea opusă (planse 7, fig. 7).
- Abcesul resesulu suprcamigdalian este rar, se observă la cei cu ampdentă cronică infectata pintr-un. pusen de retrntio intracriptica a agentur purgeni care îsi exalia virulența. Aniggdala apare marita intr-ma in juruatati, congestionsta, este moni prim durmoza si mai puțin febulă decit fleqmonui periamigdalian. Fuvidta ente lentă și ab cesul se poate deschide sipontan in cavitaten buchala. Aceste aboese find recidivante innum amigidalectomie
- Abcesul intra-amigdalian ește fornte rar, colectia mică cul sediu intr-o criptă prodrucinduase la putatarii de amigidalită cronică infectantä printr-nun pusen de retentie intuna-criptica ou exaltarea vinulentei florei mionobiene dian respectiva criptă. Tumefactia amigcialei este parțială, în special superioară, pilierii si vàlul sînt normali, făr trismus durerile minime, iar febra porte lipisi. Evolutia abcescitui esite lenta si se drenelază spontion în faringe dacă nu este incizat. Acest abces fiin'd recidivant se nemomtandă amingdadectomie
- Flegmonul răcit. Acleastă formă clinică a apărut odată cu folo sirea antibioticelor. Este un abces inchistat, ar simptome functionale minime, fără edem și fără trismas, și canve se poatte dilagnostica si apreclat stadiul - colectat sau necolectat - prinits-io puncție explonatoane

Diagnosticul. Flegmoanele perianngdaliene nu prezintă dificultăți de ondinn diagnostic. Numai puncţia exploratoane însă preaizează sediul colectiei ajuinsă la maturitate. In caz de punctive allbă trebuie aminată incizia pentriu a nu risca debridanea unui flegmon ineajums la mataritate; sau, si mai grav, debridarea unei reathi poseudofleginonoasă, nu atit inutilă cît periculoasă. Na trebuie insă să eliminăm diagnostival de colectie periamigdaliană care poate fi bridată in toate divectivile de un blocaj fibros consecutiv supurațiilor frecvente, evoluția fiind lentă și foarte duneroalsa si cane se sustriage acului explorator.

Diagnosticul diferential. Edemmi infectios al laringelui si abcesul amigdialei linguade nu prezintă simptome faringiene. Celulita flegmonoasa laterioflangiană se poatte. confunda ou un flegmon retroamigdaHian, innsă este mai extensivă și prezintǎ o tumefacție dureroasă a reginunilor subbangulomaxillară si submaxilară. Ostéoflegmonul datorit enuptiei unei măsele de minte inferioare pnezintă o tumefacție mail externă ooupind negiunille molană și retromolară. In faringitua' acuită pseudoflegmonolaṣa congestia și edemui sînt mai difuze, iar odinofagia - moderată O angină aculă la cei au hipertrofie inegală a celor două amigdale poate
mita un, flegmon peramigralin, Incizia unei tumefactit an asa anginei hemopatice moligne poate determina o hemoragie grea de stapi-

 adenopatia dura, nedureromasa, sint canacteristice. Sancomal amigdalai cu aspect pseudoflegmonos a putut fi incizat intempestiv.

Prognostic si complicatii. Flegmomele pertamigdatiene au de obicei - evolutie benignă ou tot trabloul clinic impresionant. Ele sint reciolirente, motiv pentriu care eiste indicata annigdalectomia.

Compllative shat forte rare si aceasta datorita in special matitipleJo" antbiotion co shane care de care mai putemicat.

Fatarnd igximgelui s-a observat in flegmonul retroamightalion prin extensia infomatici din stratul celular submacos al pilientui
 midemoud. Se recomanda examinerea frecventă a laringelmi pentru a urmand erolutia edemndui si a donerven cu traheotomie in caz do dismee exagerată. De obicei edermal este.modienat sis cederază rapid domă incizaz colectiei retromighidialiene.

Septicemia sit. septicorpiomema sint complichii fonte rare si se pnoduc datonită plexului valscular intromapisular dea'e constitule o supnatata mane de absonbue pentru inteotie. Pe cale limfatică infectiva dă complicații ganglionare cervicale, iat infecția pe cale venoasă dab flebite grave ou răspindirea infecției în tot compul.

Adenoflegmonul laterofaringian si celulita fleg monoasă laterofaringiană sint foarte rave si ar niteà fi determinate de o punctie exploratoare prea penetrantă, sil de o efractie instruncntala cu ocazia drenarrii colectiei.

Complicatiille endocramiene, abe ub cerenal, meningita, flebita simusinui oavemos, sint tot forme rare. Flebita sinasului cavemos se datonespte legăturdon venonse ou leagiunea anigidaliană, sau mai rar retrograd, pe calea jugularei minterne si a venei simusului pietros inferior.

O complicative foarte grarra este hemoragia pradrusă prin eroziune vascularăa, fie ea spontană san mai nar iabrogena la deschiderea aboesudnui. Hemoragia mică o dă lezareia anterelor tonsilane, hemoragia maré o dă lezarea palatinei ascendente sau a fanngianei . ascendente, iar hemonagia fulgenătome o dă lezarea caroltudelion: Profilaxia hemoragiei constă din drenarea largă și la timp a colecției, apoi amigdalectomie.

## Tratamentul

Tratamentral medical. Flegmonul periamigdalian evoluează Âoarte rapid, ajunginind la maturitate în 2--4 zile, astifel inncit antibioterapdia nu poate duce la avoribanea evoluției cătne supurație, mai ales că bolnavii se prezintă la consult destul de tîrziu. In aceste cazuri antibioterapia ar putea prelungi stadiul de infiltratie, deci și suferintele bolnavului, motiv pentru care se instituie miai curinid un tratiament care să gräberastcă reisombția sau colecitarea. Lrocal se dau garganisme emo-
liente cu infuzie de muşevel sị comprese cît mai calde in jurul, gîtului, polidin (o fiolă timp de 5 zile), andalgice diverse.

Tratamentul chirurgical. Supurația odată colectata, se impune evacuarea chirurgioala care webuie precedata de punctia exploratome. Punctia se face ou scopul de a constata prezenta puronlui de a ne orienta actul operator, de a identificla filora microbiană in marian este vorba de streptococul hemolitic for se face cung si gos adaptat la seringă, locul puncPunctua pace on tiei find putin deasupra si inamund de punctie albay se face o alta la mijlocul linise cane umeste baza luetei cu ulitimul molar superion. Se mai poate face punctia in locul cel mai bombat al neginmi, sau la looul unde palparea ou indexul a produs 0 senzatie de tensiunte sau de fluchuenta si maximum de durene. Acul se anfige la o adincime de $1,5-2$ can, in dinectiva de jos inn sus si din atara inăuntru, färindu-se aspinații repetate in timpul manntării acului. Pătnunderea acului in oolectie mu dă senzaṭa de cădere fn gol. Punctia poate fi negativa din lipsa puroului, sau acul nu a dat de colectie. In această situatie se amină innzia flegmonuluai, delate să se resombă infilitratia
Atit pentru punctie cît si pentru deschiderea colectiei, anestezia cea mai adecvatà este aceea de supinafața prin pulverizarea unui anescea mai adecvata este aceea de supicturalmente sint puse la dispozitia chirungivor care lucrează tezic. Actualmente sint puse la dispozit, ia chirungwor care (xylestezin, gingicain, stomiacian) ; printruo presinue pe pulverizator se obtine automat o doză minină, constantă, dé anestezic; pentnu a obtine un efect mai mare se acțonelază pulverizatom de $2-3$ oxd. Cu o oră inainte de operațe se face o injectie de antidoren, dindu-ne liniste sit postopenator.

Drenarea fiegmoniului se face cu pensa Lubet-Barbon, tehnica varind după caz si după autori (fig. 89). Noi obisnuim să drenam prun pătrunderea si dilacerver fosetei supraamiodaliene; prin această metoda. dreinai se face am puter spuine inatrual, păthonzindu-se intre capsula amigdaliană și pilienul antenior, asiggur̂indu-se ua drentaj bun, iar vălul palatin rămane. intact, fără cicatrice postopenatorii care ar ingreuia ulterior amigdalectomia (fig. 90). Unii preferă incizia stîpu-


Fig. 89 Pensă Lubet-Barbon obiṣnuităă fără gheare (după Maduro şi Bouche).
lui anterior, incepind la nivelul portiunii celei mai bombate și mengind in jos de-a lungul marginii externe a stilpului pe o. lungime de 2 cm . Cind bombarea este accentuata se drenează la acest nivel. Pensa se introduce închisă pînă se pătrunde in cavitatea flegmonului, : apoi se deschide cît mai mult pentrua lărg comunicarea pungii cu exterioru pentru a se asigura un bun drenaj Manevra trebuie făcută cît mai rapid: pentru a nu se prelungi suferinta bolnavului, anestezia făcută actionind numai asupra mucoasei:

Flegmonul retroamigdalian (pos
terior) se deschide tot cu pensa
ubet sarbon după punctie pexporatoare, burbia exploratoare, cu sau fără incizia mucoase marilor vase (fig. $91 \mathrm{a}, \mathrm{b}$ ).

Dacă la diliacemarea cu pensa nu se dă de puroi, se introduce o sonda amelata cu cane se ciauta colectua. lmediat dupa deschidenea flegmonului se apleaca capul bolnavalui pentru a se evita pătrunderea puroiului in căile respinatorii, apoo ofteva minnte se dä o gangară ou apar oxigenată 1.2 vol. (o lingură la un pahar cu apă căllduță).

In caz de amomalii arteriale de traiect sau calibru (faringiana ascendentă sau carotidele, acestea pot fi lezate, hemoragia necesitind ligatura vastulud pe cale extemă după tamponament digital sau instnumental puternic. In hemoragia tardivă (a $2-a$, a $5-a$ zi după operatie) se face annugtdalectomie la călduth ummată de ligatuna vasulului.

Amigdaleotionaia la cald (imediat dupa drenarea puroiului), sau la caldut (la 4-5 zille după drenane) preconazate de unia antoni nu an făcut priză, operatinle acestera fizind foarte duremoase si singerinde, țesuturile infliamate neputind fi anesteziate local sis ou pericol de complijclații septice

După opleatație se continuă bratiannentul medaical ou antibiotice, iar după 3-4 săptămâni de la vinudecare se va face amighdalectomie care va pune bolnavul la adapost de recidive.

## Supurațiile acute retrofaringiene

In loja retaofaninguană, inaintea compului axisuldui, se află doi glanghioni limfatici, cite unul de fiecare parte a linitei miediane, granglioni cane au forst descrissi de Gillette, şi cane se atrofiază dupa virstia de 3-4 ani. Cei doi glanglioni sînt inconjurați de un țesut conjunctiv lax care sepman faringelle ou pathurile lui (mincoasta, mussichii construtotorit, tunicia fibrolasă) de fascia pneveritebrală, musschii preventebrali și cooana cenvidală. Spatinl retrofaringian estre delmimat latemad de lamele sagitale ale lui Charpy care il separa de spatiul maxilo-faringian, jar in jos comunică cu mediastinul posterior. Ganglidonii primesic limfati-
cele fosclon nazale, caviumuhui, amigchalei Luschka, trompei Eustachio, urechii medii si fetei dowshe a valundui palatin.

Supunatile acute ale lojui retrofaringiene sinit de două felunui după virsta la care apar.

1. Adenoflegmonul retrofaringian al sugarului si. copilului mic este dat de supunatia ganglionilor: lui Gillette și a țesutului conjunctiv dax: se observă cu maximum de frecventä la suganii intre 2-7 huni, și este foantle rall după vinsta de 2 ani, canza determinnantá cea mai impontantă finud rincadenoildita acută. Adenoflegmonnul retrofaringian puate să deterinnane și un flegmon laterofaningian pnin străpungerela lamelor catidale.
 canadomote rinoaderoiditei acute, suganul mai prezintă divagie dureron si dispuce; neputind inghiti laptele copilul lasa sinul, sm-
 naja, ting a aceese de suifocație. Abossul localizat in cavum se manifesta cu cbstay reppinator nazal și rinolalie, iar deică localizanea esita inferioarä, prin ompresie pe laninge, wahee si esofay determint acoese de sutionsi.

Obiectiv se conststa pe peretele posterior al faringelui şi puțin lateral o tumeffuctie was fluctuenta la palpare. Cind abcesul este looalizat in cavium, prin tusgeu se constatà colectia latenal intnucit la acest nivel spathiul retrofnangian este innparntit vertical in două prix1-tr-un penete fibsos. Tonticolisul apant de timpuriu nu permite mobilizarea dapuluti. Evrolutia este de 8--i0 zile sì dacaca aboesul se desahide spontan, copilul sucombă ṣıfocat prin inundația plămînului (fig. 92, planșa I., fig. 8).

Pentru diagnosticul pozitiv farsgele sugarului trebuie examinat sistematic sí să nu uitäm că disfogia precede constant dispneea.

Diagnosticul diferential: Crupull, laringitla subglotică și bronhoptheumonia se înlätura prin examennul faringelui. Adenoidita acută la care sforäitul atist inspirrator cit si expinator incetează prin stringerea intre degete a narinelor, și examenul faringelui, indepărteazà acest diagnostic. La adenoflegmonul laterofaringian tumefacția bombează la exterior subangulomandibular.


Fig. 92 Abces retrofaringian (Gârbea St.)


Fig. 93 Incizia unui abces rétrofaringian (Gârbea Sit.)

Tratamentul este pur chinnegictal și constă. din deschiderea abioe sului de extremă urgentă, lă an anestezie, Surgavul infasunat introun cearsas este asezat pe spabe, cu cupul in exteasie la marginea mesei (pozitita Rose), sustimnut de un afintor. Lbcesul se deschide cu bistuafinul sau pensla Lubet-Barbon în punntul col mai bombat pe linia mediană, duypa care instantaneu ajutorul intoance copilul cu fata in jos ṣi picionrele in sus, puroiul finnd astiel eliminat prin gură. Hemoragia estbe mică, iar in caz de sincopă, care de adifel este rar observată, se face tractiume ritunica a limbii sau respirație arthificială. Oind abcesul este mic, copilul se poate opera in pozitie ca pentru adenoidectomie, iar dupa incizia abcesutui ou siriul unui bistunin : se alspină punoind an ôn lipsa aspinatorului ajutorul apleară dapul copitului inainte si inn jos. In zilele umationme se umanaste drenajul sis eventual se desfac buzele plezgii, se vor aspina searetinu bucotaningiene si se va: continuta tratementul medical oul antibiolice si viamine. In $3-4$ zile copilua este vindecat, iar chupar $2-3$ saptămini se face adeno dectomie (fig. 93).
2. Abcesul retrofaringian al \adultului se pacance prin inflamatia Pestulai conjunctiv las din spatinul retrofaningen. Ester o afectionne towte ranku si se polate produce in cursul unei gipe, una boli infecric se danecare, unni triaumetism (comp sträin, arsuară; proiectil). O cuvă iatrogenă o constiturie lezarea mucolasei hippofaringiene î̀ cursuil unei esofagoscopii, in incercarea de a învinge un spasm al gurii esofagului. Această ultima lonmă este gravă inntrucît poate determina sio mediastinitá. O supuratie din vecinattate se poate complica dind un abces retrofaringion secundar. Aşa se cunosc abicesele. migratoiane din cursul otomastoiditei supurate (noi am publicat un caz in 1953); al ostejtei bazei craniului, sau al arcului anterior al atlasului.

Tratamentul consiá din drenajul operator oa sis in adenoflegmonul sugaralui. Openatia se face in pozitye sezinda, sub anestezie de suprafatay prin pulverizane de xylestezin-sprmay. In prealabil se poate face o punctie evaculatoare, iar concomitent tratament ou antibiotice si vitamine. Operatila pe cale extemá cervioda este inutila și periauloasă.

## Supurațiile laterofaringiene

Apar la toate virstele si prezintă două tipuni antatomo-clinioge: adenoflegmonul laterofaringian cu pnognostic benign sì flegmonul visceral laterofaringian deseori cu prognostic grav. Astăzi, datorită antibioticelor aceste afentiuni se intîlnesc foarte rar.

1. Adenoflegmonul laterofaringian interesează ganglionii lantului jugulo-darotidian și constiturie o complicatitie a unei anginre hiperselptice din oursul unor boli infectioase (sclarratina, difteria, erizipelual), agentul patogen fiinuld streptococul. Mai poata constitui un epifenomen in cursul uliceratiei neoplazice amigdaliene.

Simptome. Thumefacția glanglionàăă subbangulo-miandibulană dureroasă și dură este pe primul plan, are apoi se intinde și stib stemo-masitoidian, iar febrria este mare. Torticolisul si nedoanela cefei. dau capului o inclinare laterio-posterioara, iar tegrumentele cerviogale si suprahioidiene
prezintă un edem congestiv. Faringoscopic se constata tumefacția dure roasă a piliemului amiondalian posterior, care constituie un bloc comun cu tumefiantia cervicală la palpanela digitală

In aplicarea antibiotenapiei această fază infiltriativă se resoanbe; in . antrobotenapiei afertimea mece in faza de abcedare, cind edemul fipsian se intinde la laringe ou dismuee accentuată, aboesul formîn du-se mai frement la margineea antemionara a sterno-mastoidiannuai Fata de masia inflamatomie mane abocesul este mic, găsindu-se uneori destul de dificil la interventie. Drupă o drename spontana a abcesutui pe una din marginile muschinului sterno-mastoidian rammine o fistula cutanata care se cronicizează si poate da complicatii hemonagice prin eroainea vaselor adeseori mortale dacă mu se operează; mai poate deamin septicemie consecutivă. Drenanea porn pilierului posterior, du spontana se poate produce sif sam complicatii pulmonare.
Foma gnava descrisă este datorita infentiei cu streptococi sau anae-
Foma grava descrisa e cele cane se: produc dupan angine, cu stafilococi sau pnemmococi, avind o evioluţile benignă.
(2. Flegmonul viscéral laterofaringian (cèluloflegmonul laterofaringian) este foarte rar observat si se dezvoltă între peretele faringian si dama conjunctivă a marilor vase. De obicei esste o complicație a unui flegmon periamigdalian in special cind se punctionează in mod repetat pentru ǎsirea colectiéi rănindu-se peretele lateral al lojii amigdaliene. Se mai por prin tromboza venelor amigdaliene, pore un for derate brutal rentele formate in urma forean deschizind spatiul perifaringian; după amigdalectomie la cald. Exceptional, in urma infecției amigdalei tubare, prin rănirea acesteia cu sonda Itard nesterilă și acționată brutall, se poate determina un flegmon in peretele lateral al cavumului.

Aspectul clinic este apropiat de cel al abcesului periamigdalian posterior, însă starea gienerală este mai alterată, disfagia foarte dureroasa, bolnavul avind senzatia iminentă de asfixie si mu de dispnee adevarată. Peretele lateral al faringelui este milt tumefiat, iar concomitent se produce infiltratic progresivă a reciunii suprahioidiene laterale. Dacă la duce 0 inver pata later punctia exploratoase se constata puroi, se dreneaza cll o pensa LubetBarbon ca si in abceisul periamigdalian posterior si bolnavul se vindeca dacă concomitent se face tratament cu antibiotice. Același rezultat se obține sii în cazul unui drenaj spontan. Dacă drenajul spontan sau operator nu se produce, infectia se extinde rapid, in spatiile celulare vecine, deglutitia devine imposibilă, jena respiratorie se exagerează, febra rămine ridioată și starea generală se agravează ; puroiul din spațiul periamigdalian fuzează în regiunea submaxilară, tumefactia regiunii suprahioidiene laterale creste rapid, palparea la acest nivel constatind o infiltrație profundă far planseul bucal omonim prezintă un edem reactional suplu, făra infiltratie. Dacă nu se intervine cu antibiotice masiv, infectira se extinde către gutiera carotidianǎ, către spațiul subparotidian posterior și chiar in loja viscerrală a gîtului prin străpungerea diafragmului musculoaponevirotic stilian. Toate aceste fuziuni constituie tot atîtea complicații aponevrotic sotian. san transforme flegmonul viscerat laterofaxingian intr-o celulită
difuză hiperseptică mortală ; gratie antibioticelor în doze puternice, la care se adaugă deschiderea colecției faringiene prin operații pe calle externă, prin debridarea cuiburiloi purulente submaxilare si cervicale, prognosticul s~a schimbat în sensul că toți aceşti bolnavi pot fi vindecaţi.

## Celulita flegmonoasă difuca (flegnomuli difuz al faringelni)

Datorită unor gemeni aenobi și anaerobi the o mare vimulenţă și favorizată de o dieficiență pasageră sau permanentă a organismulus, această afectiune, clenumită șí ;boala Senator", este mudă apropiată cu flegmonal difuz al planseului gurii și ou anginele gangnenoase, afectiuni care astazi nu se mai observă clecint în mod excepțional datorită antibioticelor.

Cu debut brusc şi evoluție foarte rapidă, ca introo septicemie supraacută, cu disfagie totală, faringele apane infilitrat in masă, rosu aprins Ia citeva ore apare o împăstane masivă a gitului, ceeea ce denotă difuziomea infectiei in toate spatidide celulare penvasoulare si periviscerale; gittul este proconsular, ou crepitatii gazoase la presinnea cu degetul, fără nenitentǎ saru flucturentă

Aceste flegmoane septice erau napid montale, ou toate deschiderile si contradeschiderile namate de largi debridari vare nu constatau colectio purulente, ̂̂n affară de o serozitate tulbune și fetidă

Astăzi, datorită antibioticelor administnate in doze masive se pot vindeca toți bolnarvii, fără insă a me scuti. de a debrida inifaltnația Avegmo noasă, insă fără prea multe inccizid, san fără pnea vaste debridări chiruxgicale ca inainte de era antibiotică.

## Periamigdalita linguală iflegmonoasă

In unma unei inflamatio catarale a inelului Waldeyer, sau a wnei dezinni prin corp străim, se poate produce, de altfel foarte rar, o periamigdalită lingualáa. După un stadiu de inflamație a umor foliculi. hinguali, infecția se poabe intinide la țesiutul lax subimucos și la spatâul gloso-epiglotic, dind mastene perianigdalitei flegmonoase. Ligamentul gloso-epiglotic median dind rezistent, afecțiunea ramnine unilaberala, membrana hio-epiglotică apără spațiul tiro-hio-epiglotic, iar lateral infecția este limitată de plica igloso-tepiglatica ; in felud acesta infectia se poate extinde numai înapai, spre epiglota si vestribului laningian.

Afectiunea sle manifestă prin febră mare, ailterarea stării generale, disfagie la baza limbii ou senzatie de corp strănn, otalgie neflexă, imo:bilitabea limbii si a vălului palatinn, dind rinolalie și disartrie. Cind eidemul inflamator interesează epiglota și plinurile ariteno-epiglotice apar tulburăni respinatoriz.

Obieativ ise constată iongestia mucoasei oro-fianingiene, apăsarea portiunii posterioare a dimbii este extrem de durenoast, iar examenul cu oginda laringiană, examen dificil din cauza durerilor, constată o bombare rosie la baza limbii si putin laterad rare maschelaza elpighota. Excep'tional affectiunea poate ifi bilaterallă, iar uneori se constată o adenopatie jugulară, sau mai rar submentonieră.

Diagrosticul diferentiall se face ou glosita interstitiala a da cane limba In totatate este maryita de wolum; ou flegmonul lojii hio-tinoepighotice (abcesul prclaringian) caracterizat prin inpăstare in spatiul tiro-hioidian la care nivel colectia putindu-se cleschide spontan; sau mai van se drenează la nivelul valeculelor sau fosetelor gloso-epiglotice; epiglotita flegmonoasă ise deosebeste printr-o infintrație roșie, in turban a epugiotei care maschează larringele.

Evolutia spre supunatie se face in 6-7 zile, rbrenarea făcindu-se spontan, sau operator cu un ibisturin curtb, sau galvanocauterul.

Tratamentul medioal constă adin comprese nallde cenvicale care calmtază clunerile ssi grăbesc colectarea. Antibioterapia masivă poate împiediou formarea colecticie.

Thegmonul difuz al plancului bucal (angina dudwig-Geasoul)
Zisie un flegmon septic al indenseului bucal canacterizat printr-o infilfiatie flegmonoasă, demnoasă, a intregului plaşeu bucal, o celudită difuză hipertoxică cu gangrenă "gazoasă, cu stare generală extrem de grava. liste datorită umei pulpite gangrenoase a molarilor inferiori, sau mai rar eruptiei dificile a molarului de minte, unei pionee alveolane, sau in urma extractiei undui dinte cu gangrenă pulpară. Estite o infecție anaenobă, ob-servindu-se inn special la diabetici, "sau la acei cu nu teren redebilitat.

Infiltrația flegmonoasă dură a regiunii submentonierc, asociată cu o stare generală extrem de alterată impun diagnosticul.

Această alfecțiune, rudă apropiată cu celulita iflegmonoasä difuză a faringelui şi icu angina gangrenoasă, astăzi este extrem de rară datorită antibioterapiei.

Tratamentul constă din incizii mediane ș̣ submandibulare biliaterale, sau o incizie în anc de cerc urmind marginea mandibulară, cu dilacerarea muşchiului milohioidian care drenează larg planşeul bucal, dindu-se ieŞipe unei seoreții sero-sanguinolente cu bule gazoase, după care se fac irigatiii abundente bucale ssi ale plăgii openatorii ou solutii antiseptice. Ca tratament medjoal : ser antigangrenos, perfuzii icle singe, vitamine, analeptice si antibioterapie masiv̀a, aceasta din urmă schimbind prognosticul.

## Abcesul epiglotic

Se formează pe fata dinguallă unde există un tesut celvilar lax bogat cane seppară mucoasa ide cartilaj.

Debutul este brusc cu febră mare, frisoane, odinofagie, senzatie de corp străin hipofaringian, fără tulburări. respiratorti.

La examenul indirect ial hipofaringeldí epiglota apare inffiltnată puternic, rosie, netedă, aproape rotundă, infiltrație în formă de turban, mascînd laringele. -
Abcedanea se pnoduce in citteva zile, cind quan: cinteva puncte gălbui pe unde aboesul se idrenează, după care, in 2-3 zile, epigtota issi reia
aspeatul ncmal. Bolnavul thebuie supravegheat atent pină so dieneaza colectia, fottucit poate surveni ca complicatio un flegnon tringian caro să necesite triaheotomie.

## STEPMCEMIA DE ORGGINE AMIGDALTANA (SEPTICENIA PDSTANGINQASA)

Septicemia postanginoasă se canacterizează prin hemoculduri pozitive repetate, agenții patogeni fiind dansati an singe rdin focarul primar amigdalian, o stane generalla toxi-infectioasa gnava, apararea orgemismatui nemaireactionind prin siderare: Această complicatie gravă à anginei acute este astăzi cu totul excepțională datorită antibioticelor. Noi nau am mai observat rastfiel ide cazuri.

Septicemia primitivă este monomicrobiană, fiind datorită unui anaerob saprofit al cavitattii bucale; in special B. fundiliformis (bacil gramnegativ care este foarte sensibil Ia penicilină), mai rar fiind in cauză B. fragilis sau B. namosus.

Septicemia secundară este polimionobiană, agenți patogeni fiind diversii streptococi asociati cu un agent a flovei putride, in special ou B. fundiliformis.

După o angină banvală, complicată sau nu cu un flegmon periamigdalian, aparent vindecată, după o perioadǎ de 1 - 15 zile de latenṭă se instaleazã febră $39^{\circ}-40^{\circ}$, cu un frison puternic sau frisoane repetate, cu puls slab tahicandic ssi hipotensiune punterială. Bolnavul preżintă o stare de torpoare, cu un facies teros; subicteric și sindrom hepato-renal. Daca semnele faringiene lipsesc, satu sint foarte discrete, se poate constata o dureare pe traiectul venei jugulare, ganglionii subangulo-maxilari sint palpabili cu contuactuna muscchiului stevno-mastoidian. Diagnosticul este pus ide hemocultura prin insamintaurea a 20 ml singe, saul culturi din puroival unui focar metastatic pe mediu de geloză in care se dezvolita B. Jundiliformis.

Anatomo-patologic se pot constata mici abcese intraannigdadiene. sau tnomboflebita (obliterantă sau supurată) unor venule tonsililare, a jugularei interne, sau a unora idin iramurile ei. Se pot produce metaistaze pulmonare, hepatice, anticulane, vascullare, prin detaşarea unor fragmente septice din trombusul originall.

Sucombanea se produce prin tromboflebita sinusului cavernos in 3-10 zile, după cum forma cilinică este supraacută sau racută, oele subacute putindu-se vindeca cu antibiatice.

Mai este descrisă și bacteriemia, pe care noi nu am observat-o, si care se oaracterizează printr-o hemocultură pozitivă fugace, constituind numai o simplă descărcane microbiană din amigdale în sînge, de unde see elimină sanı idă unelle însămînțărri (metastaze) oare evoluează pe cont propriu. Contrar septicemiei, starea -generală a bolnavului este bună, puseurile de descărcare miçobiană manifestîndu-se prinitr-o febriculă cu frisoane, fără alte urmări în afară de unele metastaze aunintite. In bacteriemia de origine faringiană se face adeno-amigdaleatomie da distanţa de puseud acut.

Tratamentul septicemei primitive consta din doze inasive de penicilină (pină la 4 milioane u zilnic). Antibiograma este de rigoare în special in septicemia secundarǎ. In cazul unei colectii periamigdaliene, amigdaliene, sau cervicale, se drenează de urgență. In ffaţa pensistentei sau a extensiei simptomelor docale sau cervicale se poate incerca amigdalectomia, ila cald". In formele septico-miomice se tratează focarele viscerale.

## ANGHNELE MDN CURSUL SINDEOAMIELOR HRENATOLOGECE

Aceste angine apar in cursul sindroamelor hematologice din seria albă, unele benigne cum este mononucleoza infectioasă, altele foarte grave ca leucemia acută și agnanulocitoza. Adesea manifestanrile faringiene sint revelatoare ate hemopatidion, ele aparind la debutul lor, sint febrile, cul starea generala mult allerată, de tip micero-nemotic, cu evonutie atenuată sau gravă, după forma hemopatiei. Anginele din aceste sindroame hematologice sint datorite infectiilor secundane, favorizate de altenarea țesutului amigdalian, cît și de scăderea accentuată a mumarrului granulo-- citelor.
a) Angina monocitana (momonucleoza infectioasă). Datorită probabil unui virus incă necunoscut, a fost individualizată de Sprunt şị Evaņs in 1920. Apare sporadic, mai rar în eppidemii, find o boală a oopiilor și adolescentilor, cu incubatie de $10-20$ zile. Are debut insidios, bolnavul acuzind: oboseală, cefalee, subfebrilitate, duneri alle membrelor; alteori debutul poate fi brusc, cu febora mare și adenopatie cervicala, apoi axilacă, inghinală etc. ; ganglionii sint de mărimi diferite (de la un bob de linte, da o nucă), duri sau elastici, mobili, putin idunerosi, fără abcedare. Angina poate precede saru să apară concomitent ou adenopa-tia, sau sã urmeze acesteia. Amigdalele sint mărite de volum, congestionate, avind caratemele unei angine eritemato puldacee, sau alle unei angine difterice, sau uljcero-membranoasă. Splina este marrită de volum in toate cazurile, iar hepatomegalia este usporar in majoritatea cazurillon cu sau fără inter. Hemoleucograma anatà hematil normale, Heucocitoza intre $10000-30000 \mathrm{mmc}$, cu predominantia. mononuclearelor (pinnă la $80 \%$ ), iar guanulocitele foarte mare.

Maladia durează în medie $3-4$ săptămini, ou o stare generală bună. Simptomele cedeaza treptat, adenopatia și o sare de astenie persistanid citeva săptămini.

Ca forme clinice sint idesorise :

- Forma pseudo-membranoasă cu amigdalele acoperite de false membrane care depăsesc marginile, ca in difterie. In afana de fuzo-spinind si piogeni banali, se pot constata si bacili Löeffler, insa cu negativitatea reactiei Schick si un procent ridicat de antitoxină diftervica ceea ce indică integritatea imunitătii, concluzia fiind "de suprainfecție" pur locală; totuṣi seroterapia este indicată.
- Forma pseudoleucemică, cu prezența simptomellor leucemiei acute ingreuind diagnosticul. Leucemile acute vindecate nu ar fi decitt angine monocitare neidentificate oa atare.
- Forma foarte dureroasă datonită unei adenopatii retrofaringiene fără angini a caracteristică.
- Forma cu angină intitiziată, aceasta apărind după cedarea febnei.
- Forma astenică, simulînd agnanulocitoza, însă Jencocitoza este normalạ, astenia find dată de reducerea mare a polinuclearelor.
- Forma cu predominantă ganglionară, mitind febra ganglionară,
 gina, adenopatia cervilcala si poliadenopatii la distantă. Diagnosticul de mononucleoză este tamurit de neactia Paul și Bunnell.

Tratamentur atît local oft si general este identic ca on oricane angină banală. Se administnează penicilină si clonamfennool, cărona di se asociază corticoizi. Pentru astenie se recomandă vitammele $C, D, B_{12}$, calciur, extwacte hepatice si splenice, tonice generale si eventual mici tramsfuzif.
b) Amgina deucemică (leucemia acută, leucemia limfoblastică)

Dintire cele 3 forme clinice alle leucemilor, doua dintre ele, si anume leucemia mieloidă și leucemia limfoidă au o evoluție lentă, cronică, fără manifestăni faringiene; a treia fomma este leucemia acută limioblastica, care are o evolutie acuta, rapida sise insoteste de stomatita, amigidalita și adenopatie cervicală, acesta find motivul pentru care bolnavul este adresat in primul rind orelistului.

Se observă la ambele sexe și la toate vîrstele, mai frecvent da copii si adolescenți. Debutează brusc ou feboră ricdicată, nemegulata, atipică si frisoane, stane generală alterată, tahicardie și transpinații, după cane apar simptomele buco-faringiene. Angina, la inceput eritematoasă, devine diftenoidă sau uncero-inénotică, interesează amigdalelle oare devin hipertrofice, cu aspeot pseudoflegmonos, iar ulceratiile se intind pe pilieri văl, pernetele posterior, mucoasa obrajilor, limbă (acoperitä: cu fuliginozități), mucoasa din junal vicenaților este edematoasă, fongoasă, sanguinolentă ; rueori beziunile se intind in fosele nazale si lawinge, ian halena devine fetida. De cele mai multe ori stomatita precede angina, ulcerațiile dezgolind dinții ssi maxilarele. Bolnavul are grețuri, vărsături, devine adinamic, sommolent, tegumentele ou petessii devin palide prin hemoragii ale mucoaselor (epistaxis, gingivoragii, hematemeză, melenă), apare adenopatie cervioala idatorita infectiei buco-faringiene, ou prinderea rdisoretă a icelondalte grupe ganglionare. Splina este moderat mărită ca si ficoatul, urinu prezintă albumină.

Hemoleucograma arátă scăderea. hematiilor pînă la $1000000 / \mathrm{mmc}$, leucocitele varind intre $30000-1000000 \mathrm{mmc}$, cu granulocitele foarte mult reduse, $90-95 \%$ find celule tinere, leucozice; trombocitele scăzute determina prelungirea timputui de singenare isi lipsa de retracție a cheagului.

Etiologie-patogenie. Nu se icunoaște încă nimic idin punct de vedere etiologic. Dat fiind că leziunile buco-faringiene apar după debutul afecțiunii, acestea mu au nici. un rol etiologic, ele fiind datorite neutropeniei.

Anatomie patologică. Tot netioulul hematoformator este deviat spre formanea leucoblastică prin hiperplazie și metaplazie. Infecția leucoblastică interesează măduva osoäsă, ganglionii, țesutul limfoid și țesutul mezenchimal reticulo-enldotelial.

Evoluție. Leucenia limfoblastică este o maladie cu mers progresiv, cu exitus napid in toate cazurile. Sint si forme cu evoluție mai lentă, cu remisiuni, idar aoile pusee nui intinnzie să se producă, cu același ṣifinșit în curs de o lună, pînă la maximum un an.

Diagnostic. Agramulocitoza nu prezintă nici anemie și nici trombucitopenie. Febra ganglionară și angina monocitanat se insoterse de o stare generală bună, fără anemie și făuă trombocitopenie. Difteria şi angina Vincent. pot fi bănuite la debutul afectiunii, insă apariția gingivitei pseudoscorbutice, cu ulcerații amigdaliene profunde la un copil sau adoescent, cu purpură, adenopatii multiple și splină palpabilă ; sii in plus puncţia sternală și. ganglionară precizează diagnosticul de leucoză.

Tratamentul cunativ nu exista. Radioterapia amigdalelor saur a ganglionilor cervicali, prin hipersensibilitatea celulelor tinere fată de razele X, dă unele remisiuni de scurtă dunată, explicabille prin substantele citolitice (leucolizine) din celutele inadiate cone trecind in circulatie distrug sii celulele ganglionilor cane nu au fost iradiați. Aceleasi rezultate triecatoare dau şi tuansuriihe de singe ( $20-300 \mathrm{mil}$, de $2-3$ ori pe săptamină), asociate cu whfolice, entoglatmine sortionizi. Jlceratide bruco-faringiene se tratează cu spalături sitb antisen'lice şi antibioterapie.
c) Agranulocitoza. Această maziedin descrisă de Schultze in 1922 se cauacterizează prir : Simptome: un sindron hematologic, siruptome ul-cero-necrotice buco-fangiene si un sindrem infectios toarte grav. Se observă la sexud feminin, sşi contrar deucemiei acute, prezintă o leucopenje intre $100-300 / \mathrm{mmc}$ ) ou disparitia aproape totala a polinuclearelor neutrofile, acestea ajungind la $5-20 \%$, inlocuite fiind de mononucleare cane pot ajunge la $95 \%$ (limfocite $70 \%$ și monocite $20-30 \%$ ). Daca uneori leucocitoza este normală, in schimb gramulocitele totdeauna dispar aproape complet:

Din cauza neutropeniei se produc deziuni ulcero-necoticte ale amigdalelor, aceste tesuturi fiind lipsite de principalul mijloc ide apararare fața de agresiunea tuturor agentillor patogeni. Ulceratiile rotunde, acoperite icu exsudat gri-mundar, fără roseațä inflamatorie in jur, pot apărea si in was, laringe, esofag, sil restul tubului digestiv. Bolnavull prezintă o stare generală foarte allterată, cu febrăă mare, astenie pronuntată, subictes: ougure cu albuminurie, tahicardie, halena fetidă, salivatie abunclenta, cincri marri la masticație şi odinofagie.

Bacterioiogié se constată microbi banali și fuzo-spirili, hemocultura fiind negativă totdeauna

Etiologie. Mielotoxicoza este atribuită divenşillor factori oa: infecțile buco-dentare, bolile infectioase (gripa, difteria,"febra tifoidă), subbstantele toxice (sămurile de aur, benzolul, arseno-benzolull, pinamidonul, salicilatul, pnodușii sulfamidatii), azzele X și substantele radioactive. Concluzia cane se trage este că etiologia a rămas încă necunoscută.

Evolutie. Urieori afectiunea evoluează extrem de rapid, cu sucombare in 3-4 zille; durata medie ar fi de 2-5 săptămîni; se citează totưsi și cazuri vindecate.

Tratamentul are ca principiu combaterea infectiei sau intoxicatiei care ar fi putut Idetermina malladia si pe de altă parte să se stimuleze guanulopoieza.

Pentru combaterea infecției secundare se recomandă penicilinoterapia în doze masive pe cale generală si locală după'spălături buco-faringiene cou soluţii alcaline usçor antiseptice.

Se recomanda profilaxia intoxicatilor individuale si. colective in industrii și sustinerea rezistentei organismului printroo alimentație bogatáa in albumine și yitamine.

Tratamentul curativ esse che substituire prin transfuziz de singe a 250 ml repetate de $10-12$ ori, care aduc granulocite și au rol sitimulator al granulopoiezei ; transfuzii , de singe în plină deucocitoză provocata prin injecții cu lapte; injecții cu acid nucleic pentru stimularea măduve oisoase, co si madioterapia ha doze mici a scheletului ou acelasi efect tot în acelaṣi scop se dă măduvă osoasă de viṭel per os şi în injectii. Acidul folic se idă ûn agnanulocitoza sulfamidică, benzolică, sutreptomicinică, ssi ACTH in cea alergică. Toate tratamentele citate să se aplice aceluiași bolnav, numai astfel putîndu-se obtine unele vindecări ale acestei foarte guave maladii.

## B. HIPEFPLAZII SI INMLANTATII CRONTCE

- NESPECIFICE ALE FARINGETUT

Suferințele faringiene oronice sint destul de: fnecvente dacă ne gindim la numeroşii bolnavi care vin sǎ consulte medicul specialist pentru diverse simptome faringiene de etiobogii variate, tenace si rebele ila tratament, fapte care ne obligă să cunoastem bine patología cionică a acestui organ si se.impune o descriere devaliatat a acestora. Cea miai indicată tratare considerăm' a fi cea clinică-evolutivă cu indicaţii etiologice şi terapeutice.

Dacă uneori suferinta faringelui este 0 consecintă a unei afectiuni de vecinătate, de cele mai multe ori constituie un epilog al luptei formațiilor limfoide ale cercului limfatic Waldeyer contra diverṣilor agenṭi patogeni și aldți agenṭi externi.

## SUPUEATHA FARINGIANA CRONEA DE ORIGITE SIHETZALA

Siñt sinuzite cronice supurate tărằ simptome subiective, neṣtinute de bolnavi, care îşi devansă produsele muco-purulente in rino-faringe, de aci in oro- și hipofaringe ssi in final se string și in arborele respinator inferior, in special in cursul somnului de noapte, urmate de o tuse matinală pentru eliminarea secretiilor acumulate: In aceste cazuri rino-fiaringele nu este surtsa acestor seoreții, ci locul de depozitare pasagena a acestora. Acesti bolnavi sinuzali eliminà secreții muco-purulenite şi prin fosele nazale, cu alite cuvinte sînt suflători de nas permanenti, nu se pot dispensa de batistă, ceea ce nu este cazul ou faringitele addevănate, primare. Dovada că faringele nu are. nici o participare activă în formarea acestor seoreţii o face tnatarea și vindecarea sinuzitei prin spălături diameatice sau cură radicală, care va duce indubitabil la dispariția definitivă a scurgerilor muco-purulente faringiene. Insă cum aceste sinuzite oronioe pot răminne nediagnosticate multi ani (noi am operat șj vindecat un medic după 25 ani , in care timp a fost suspicionat si tratat
pentru ozenă, apoi pentru tuberculozạ pulmonană), se impune ca in orice faringitá să practicăm și madiografia sinusurilor.

Dacă de cele mai mante ori faringele care este supus acestor agresiuni nu suferă modificări monfologice sis deci nici suferinte functionate, s-au observat cazuri cind după muiți ani mucoasa să sufere o atrofie inflamatorie cu disparitia glandelor mucoase și seioase și in final să apară faringita cronică hipotrofică.

## faringita catarala chonica (hiperseoretanta)

Această formã a faringitei cronice este caracterizată printr-o secreție continuă ide muicus datorită unei adeno-faringite cronice produsă ide o continua re mucus datorita unel adeno-taringite cronice produsa de o copii și la adulții âtre 20-40 ani, 'care prezintă uesturi adenoidiene, și la care sinusurile : nu au participare, bolnavii nefiind suflători de nas.

Simptomele functionale osint cu totul sterse, bolnavul prezentind o tuse ușoară, in special dimineața la sculare, expectorind permanent o secretie mucoasă transparentă sau opalină, acuzind și o jenă faringiană prin stagnamea acestor secretiii. Obiectiv, pe peretele posterior al faringelui se observă secretiile putin aderente, dar greu de desprins ou pensa de pe mucoasa, ele fiimd legate. Murooasa apare de aspeot nomal sau foante slab congestionată. Cantitatea secretiilor variază, fíind mai abundente in sezoanele reci și umede, sau cu ocazia unor viroze respinatorii intercurente, iar prin repetarea frecventa a acestora, ce se și prelungesc cu timpul, secretizle idevin mivico-punulente, iar faringita catarală se transformà in faringită muco-purulentă cronică.

Pentru a se evita această vinare a faringitei icatanale, ea trebuie luatã in iserios sil tratata in primul rind chirurgical, practiondu-se adenoidectomia cit mai completă. Dacă copilul se supune ușor operației, el dind adus de apartinători pentriu obstrucție nazală, cefalee, sau cataruri tubotimpanice repetate, adultul se lasă miai greu cQnvins, de cele mai multe ori refuzindo-o; fiind obişnuit cu hipensecreția faringiană oare nu-l jenează prea mult, dacă nu survin intre timp complicaţiile amintite. In aceste cazuri se recomandă $5-6$ badijonări apäsate ale rino-faringelui, la intervale de $2-3$ zile, cut sol. Irugol, glicerina cu tanin $1 / 20$, sau sol. nitrat de argint $2-4 \%$. Se mai recomandă gangarisme alcaline cu bicarbonat de sodiu, cu borax, san cloiat: de potasiu ( 50 g la litru). In statiunile sulifuroase '(Govora, Slănic Moldova, Singeorzi) se pot face gangerisme, spălături şi aerosoli.

## fAringita cronica hiperitrofica

Această formă poaate succede după o faringită catarală, sau să apară deodată si este datorită tot unei adeno-faringite determinată si intretinută de infectia cronică a formaţillor limfoide din cavum ale copilului mare, adolescentului sau adultului.

Această セ̛aringită se caraoterizează printr-o prolifeiare a tesutului limfoid de pe suprafata mucoasei onofaringelui, proces care este mai cu-
rind un Hactor cauzal și nu o reactie a mucoasei fata de stagnarea neintreruptă a secreţiflor muco-purulente. Aceste seoretii din flluide idevin uscate, viscoase isi aderente si se soung din cavam pe inenetele posterior al onolaringelui spre hipofaninge ssi laringe. Mucoasa dintere direle de secrefti apare rongestionată, de un roşu viu oare se observă şi pe văd, pilieri și amgidale Secrettile stagnind in conisura:posterioară a laringeluị determină disfonie, tuse, şi hipertrofia mucoasei inter:aritenoidiene.

La supprafatta mucoasei buco-faringiene, intr-un procent de circa $50 \%$ din cazuri, se obsservă foliculi, limfoizi, subb formă de mici insule care pot fi denumite amigdale în miniaturằ, cronic infectate și care constituie faringita croniç̆̆ granuloasă; pe partile latenale, inlapoia pilierilor posterioni, foliculii limatitici apar subb forma unvi cordon longitudinal caine dublează pilierii, constituind faringitai cronică hipertrofică laterală.

In faza a doura a secretililor, cind acestea devin uscote, viscoase si aderente, inflamația. cronică a mucoasei faringiene duce ou timpul la soleroza progresiva a fesutului celudar submucos, ou atrofia glandelor mucoase si seroase, iar mutoolsa nemaifinnd umezită, se usucă, atrofinn-du-se și formatiinle limfoide. Din cauza eforturitor pe care le depui bolnavii ca să elimine secretitile lueta se edemiatiază.

Tratamentoul este chirurgical în faza hipentrofică, chiunetindu-se formațiile limulfoide din cavum, iar. falșii pilieri se extirpă de jos in sus cu o fourfecă indoită in unghi dnept, mengindu-șe pină la fosetele Rosenmiller sub controlul vederii.

Tratamentul medical constă dim innmuierèa secretinilor prin instiatații nazale uleibase in vederea eliminării lor. Formatiile limfoide din cavum se baidijonează cu sol. Lugol, sau cu sol. nitnat de argint 1-2\%, sau strivirea acestora prin tusen digital apăsat.

## FARINGOFATIILIE CRONICE CONGIESTIVE

De canze diverse ineinflamatorii, aceste faringopatii se daracterizează printr-o congestie permanentă a niucoasei faringiene, fără producene de secretii mucoase sau mucopunulente, ca in faringitele inflamatorii.

Obiectiv se constată o congestie nosie-vie unifonmă, a faringelni in intregime, fără simptome functionale la debut. Cu timpiul survine o tuse seacă chintoasă, unele disfonnii, senzație de sete și ansură, simptiome de alltfel siuporitabile. Mrucoasa cronic congestionată devine semsibilă la schimbărilie bruşte ale microclimatului și la anotimpurite frigiguoase, cînd ponte să se manifeste printr-o faringită muoopurulentă.

Din punct de "vedere etiologic se cunose unii factori locali si adthii generali, la care cu timpul s-ar putea adăuga sit alti factori, cum ar fi acei de ondin meunovegetativi, umonali sau homonali.

Dintre factorii locali se citerază :

- faringita din insuficienta respinatorie mazală chonică, mucoasa faringiană reactionînd printr-o congestie care cu.timpul devine uscată. Vindecarea o aduce restabilirea permeabilității nazale;
- flanumita tabaghică, cu senzatie de uscăcinne a mucoasei cane cene umezinea faringelui, tusea seacă oronică, uneori cu expectoratie de se stimptomelou;
- Earingit
 ater supnaincalzit si uscite, minerale, metalwe, vopoz iritanti, sait un
 ulsată, crusithasă. Muncitorilor respeativi la taza atroficá, dind foringita de muncă.

Dintre fartoriil genermali amintim:

- faxingita alloolicuă se produce maj puțin prin iritatie locală cit

- Aaringita coliticilno, la dare congestia faringelui ooincide ou manibatonarri, ansuri gastrice constipatie salu dianee, dureni difure abdominale,
 la amelionanea satu viruonere faringited
 natuună coliticáă;
- Haringita pletoricilo tia find de megula alloombici, tabagici, marj mincai multor faritori, acessprezentinnd și un dilabet, eventual ignorat, mancători și băutoni si uneoni - faringita prin intolerantal ignonat, care tnebuie cencetat;
reactogene prin contant slau pẹ cale cinculatata de de diferitele substante muri acide sau pioante, unele merdicamenturae, cum ar fi unele mincã́senaatie de uscaciune si arsură fiambiana ;i jonfestata prin congestie, faringită, din punct de veldere patorn


## FARINGITHLE ATROHICE CRUSTOASE

Aceste faringite sint datonite atnofiei prognesive a mucoasei și a glandelor mulaase si seroase, in unna pinoceselor inflamatorii cronice an dumata de multi ani. Dacă mulooasa faringelui este mult timp congestivă In urina purocesulut atrofic devine roz-palidă și uscată, acoperitangestivă, cnuste adenente gădbui, duônd in cele dín umna la langirea onganului.


Faringitele uscate se in
datorit senescentei, fie ca uilne frecvent la bătrini, file ca un proces datorit semescentei, fire ca ultim stadin al unei faringite catamale conges-
tive sau hipertrofice; se mai constata unii cophi dupar adeno-mamigldalemonstata la pretuberculoiṣi, la ozenoși şi la

Tratiamenitul este anela
instilathi nazale uleioase, irigatii cu ser fiziolocopumulentă a fanngitei ; mina A cane în doze mari ajută cu ser fiziologic cu pipeta nazală, vitaape sulfuroase.

## HPTIRARINGTTA CRONICA

Din indreg faringele numai macoasta canumnalui este de tip respinator,
 Ine crionice banalle ade daringelni.
supurate cronice, un factor phoduse de rinjitele repetate si de simuzitele agentii externi antrenati de aerul inspirat eringitei cronjce all constituie nethinuti in trecerea lor prim fosele nazale Inflamatio oro
 lente aderă de mucoasă, se usucă ôn Semetijle macoase saur mucoprupuface eforturi de tuse pentrua a le ellminal noptii si bolinaval la sculare și la trompa Eustarchio producind. camomal Inflamatia cronică se extinde a,ouzia.

Evoluthia epifaringitei cnonice se fiace in 3 stadii. In pamul stadiu, cataral, la rinoscopia posterionaramuceasa apare congestionata stadiu, acopernita cu secmetii mucopurulente, in stadiul al 2alier mucroasa este ingroducind ân celle dio urmă la o strinintorane a intern si buncletul trompelor, La tuseul practicat în această fază se simte degetul perețilon cavmanui. ra mușchintui constrictor sumerior Stan mucoasa palidă, subtiată a ca crustele din ozenă, si care se obserua oruste uscate care nu sânt fedide Rinitta și epifaringita atrofică se mai mai frecvent la bătrîni.
crează intro atmoffera de pulberi moi observa ta munciborii care luxice) și la luorătorn din filaturi saucive (ciment, var, sticlă, gaze totemperatua mare. se mai maturi slau din uzine cu atmosferă ruscaită și litati, la pretuberculosi, mai obsenva la unii profesionisti vocali, la debi-

Complicatii. In afară după unele, boli infecţ̦ase (difterie, scarlatină) traheo-bronsit. In afara cie catarul tubo-timpandic se mai pot produce

Tratamentul destendente
amelioranri pasagene.

## OZENA FARINGIANA

Insoţeste de regula ozena nazală, insă uneori procesurl ozenos este mai accentuat in epifaringe. Diferitele boli contagioase ale.copilariei predispun ba aparitha acestei afectiuni, debutind la inncéputul pubertătio sub forma unei rinite mucopunulente preozenoasă, iond se contraindică extirparea unor viegetattii adenoide puţin dezvoltate pentom a se evita biciunea procesului atrofic latent. In ace'astă fază pneozenato a se se reata comandă trattament general pentru tomificarea organismului la care. sá se asocieze sportul sustinut (Gârbea). An periouda ozenoasa, openatia de recaliorlane a foselor narzale revitalizelază mucoasa din zona operată, dar la conre nivel mbuonisa apare ante mică măsură procesul atrofic din cavium, lente sau cu cruste gapben- atroffată, uscată, acoperită ou secnetii purneil ozenei nazaile.

## FARTNGOCHERATOZA

Această entitate nozologică rara si curioasă a fost descrisa abia in 1951 de căne Baldenveck, cind a deosebit-o de micoza faningiana cu care se confunda. Afectinnea se cavacberizează pain chenatinizarea epiteiului cente dare de marnimea unoi boabe de mei, san mai mari, albicionsegalbu, cane ou greu se pot extrage cu pensa, lăsind o erozine singerinda. In atma de amigdalle faningiene, aceste fomatinn se mai pot observa pe anngidala linguala, pe folioulii limaizi de pe peretele posterior, seu chiar in mazo-taringe, reston mucoasel find nornaw sau prezentind o usoma cheratimzane, Aceste excrascente se instameaza hapid sau incidios si se obsenva cu precadene la temente tinere. Afectinnea se descopera intimplator, ca simptome find prezente senzatinle de uscacine de aisură si de corp străin (planșa II, fig. 1)
.Etiologic pane sã fie vorba de un proces reactiv inflamator lent, a si in alte afectioni de acelasi ondm are mucoaselion aemodigestive (leucoplazie, pahidermie laningiana, limba meagra piloasă). Dat finud că
 meidicațía antibiotica 1 un are

La examenul histopatologic pot apărea și insule osoase sau cantilaginoase in epiteliul endocriptic, si fomare mane de cheratina in cripte

Evolutie si prognostic. Faringocheratoza este o afectiune benigna, pu and dă dispră: in mod spontran după cîterra luni de la debut, însă on our di l-.-2 ani fără sã se modifice aspectul clinic

Diagnosticul pozitiv. Chnd lezinnile amigdaliene sint puthine si nu caracteristice diagnostion se poate pune la indirectoscopia bazei prea caraciensice, diagusint pemmanente și demonstnative.

Diagnosticul diferential. Fonnațile micotice apar pe torata suprafado mucoasei faringiene, iar microscopul pune in evidentă leptothrixul dacă acest examen este negativ, se pot oonstata lezianile de hipenchenatoză la examenull histopatologic; anginele albe sint febrile și foarte dureroase; leziunile tuberouloase si sifilitice sint ulleeroase.

Tratamentul. Unii autori, bazați pe vindecarea spontana, nu recomanda nici un tratwament, fie el medicamentos sau de alta natură (electrocoaviare), tolate dovedinidu-se ineflicace. Se pot totuși obtine unele ameliorari dupa pensulatir cu acid miestinic $1 \%$ sau cu sol: Lugol (iodură de potasiu 10 g , iod metaloidic 5 g , apă distilata 85 g ).

VEGETATHLE ADENOHDE
La naştene, in mod normad, copilul prezintan pe mucoasa bolții și a penetelui poisterion al cavamilui un strat de terut lumfoid gros de 2-3 mm care formează anngdala fanngiana a lui Luschlca. Hipentrona acestei amigide a fost denmita de Mayer (1870) ,vegetatii adenoride".

Etiologie. Dacă uneori afectiunea este congenitală, de cele mai multe ori este căpătată, virsta apariției fiind intre 3 si 6 ani. In mod obisnuit vegetatinle adenoide regneselază spre pubentate, fnsă ele pot persista .si la virsta adultă. Frecvenṭa vegetaținor adenoide la copiii de virsta sico-


Fig. 94 Diferite tipuri de amigdală faringiană la nou născut

lară ar fi de 14-50\% . Cauza principală a aparitiei acestei hipertrofi este infectia recidivnonta, rinitta acută a sugarului si copilluhi, aceasta find ocazionala atit. de vaniatiile mionochinatuhui, de camatul rece si umed, cht si de bohle infectionse ale conilaniei. Un al doijea factor an fi linerismul stane conctibutionala dobandity care se caracterizetaza prin hipemplazia tuturor fommation limforde sii a ganglionilor limfatici, comisi homfatici find palizi, cu micnopoliadenopatie cenvicală sit ou afectima frecrente ale pielii si macoaselor. Viegetatiile adenoide tionenculoase sint ertnem de nane, mai amand bacilifere decit bacilare. In ce privespte sifilisul, oane in fara noasti:a este aproape erradicat, acesta nu mai con stituie o canză in apiaritia vegetațidor adenoide.
 devine patologicay dacă deparsește grosimea de 5 mmn . Aplare de obice ca o tumoare unica, globuloasă, cu santuri paralele sau in evantai, moale, de culore gri-roză Macroscopic este o hipertrofie si nu o neofonmatie aur degenema a bogat vascularizatie. Dupa volumul lor vegetatitile poit if mari, ocupind cavumul in intregime; mijlocii, obstrumd parțial choanele; mici, numai pe boltat ; impraştiate in tot cevumul (fig. 94).

Sint stabinte dowă forme de hipertrofie adenoldiana

- fomma hiperplastică; caracterizata prin măriréa numanuhi cenrilor germinativi; care trebuie considerata ca o hipertnofie functională datorută activitătii compensatorii imunologice a onganismunt ;
- forma hipertarofică, dezvoldată ea o consecință a infliamațitior anterioare, cartacterizată pmin mărinea tumonală à țesutului conjunctiv.

Simptome. Din punct de vedene functional cel mai impontant simpmo este insuficienta respiratorie nazală. Copiii adenoidieni respină pe gură, mai ales în cursul noptii, cu un somn intrerupt și zgomotos, uneori cu crize de laringită stnuduloasă şi accese de sufocare din cauza cáderin bazei limbii. Serrețiue mucopurulente abundente sint permanente, fan vocea devine nazonata (minollane inichisa). Din carza infeotuel și obstructiei trompei care impiedical aerisirea nomala a casel tmpanumi survin surdităti intermitenite. Ca touburări reflexe apar: cefalleea frontlaua, tusea provocate de semetile core se sourg spre comisuna postenioara a laringelui, enurezisul nocturn; diverse ticuri. Unii autori admit că s-ar pro-
.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
duce si unele tilburari endocrine in special hipofizare. fin caz de subfebrilitate persistenta este de suspectat adenoidita tuberalowră Popiii adenoidieni sint apatici, neatenti, ínapoiati psinjo; uneori părintii fac greșeala că nu iau în serios aceastá neatentie.

Ca semne obiective de probabilitate faciesul adenoidian este caracteristic: fața paliciă, gura căscatä, nasul ingust, dirţ̦i implantaţi rău şi descoperiți prin retracția buzei superioare, faţa lipsita de expresie, privirea obosită, dismorfille interesează și cutia toracică ca coloana vertebrală (fig. 95). Prin palpare constatan poliadenopatie submaxilară si uneori și în regiunea cefei. La examenul bucofaringian se constatá boita palatina ogivală, amigdalele palatine de cele mai multe ori hipertrofiate, ca si amigdala linguală. Peretele posterior al faringelui prezinta gramulitii limfoide acoperite de mucopuroiul care se scause din cavum. Cu alte cuvinte intres cercul limfatic s? lui Waldeyer este hipertrofiat. Is rinoscopici anterionă, după aplicarea de sol. adrenelină $1 \%$, san soin efeFig. 95 Facies (Gâbea St.). drină $2 \%$ pe cornetele hipertrofice, se poate răiri in cavum o masă lobulată cul reflexe luminoase, limitatà inferior, mobilă în fonațe (la pronuntia literei ,i"), care sint vegetatiile adenoide. La rinoscopia posterioara se pot observa aceste vegetatii care pot masca marginea posterioară a vomerului și choanele. Dacă aceste manevre nu se pot executa practicăm tưseul rino-faringian, fără brutalitate și ia rece, care poate aprecia volumul, sediul sis consistența vegetațiilor. In cazul unei consistente moi se poate produce o uşoară singerare din cauza bogatei vascularizații a tumorii. Dacă micropoliadenopatia submaxilară și cervicală interesează și regiunile supraclaviculare, retro-sterno-mastoidiene etc., însoţită de subfebrilități, trebuie să reflectăm asupra unei infecții .tuberculoase.

## Forme clinice

- Vegetafiile adenoide ale sugarului, destul de fnecrvente, împiedică suptul prin obstruarea choanelor și nevoia unei respiratii bucale, consecintta fiind atreipsia. Aldenoidita acută, prin seoretiile mucopurulente dă complicatii nespinatonii si digestive infectioase, otite latente stau: supuqute si mail rar abcese retrofaringiene. Diagnostioul il pune pensa LubetBarbon cu care se extirpă aceste vegetaţii la sugari. Trebuie apoi cercetat rahitismul şi hipertrofia timulsullui, cane consititutie starea thimo-limfatica a lui Paltauf. Explorăride ș actul openvator twebuie făcuite cu deosebità grijă penturu a preveni o morribe subită frecvenită la sugari.
- Végetațitle adenoide ale adultului. Cu toate că în mod normal dispar pină la vinsta de 15 ani, uneoni se mai pot constata restumi adenoidiene la vinnsta adultă pe bolită sau în veoinătatea trompei, ooazionînd otite adezive cronice ou surditate prognesiva si winofaringite catanale cronice. Noi am operat astfel de bolnavi la vîrsta de 40 și 50 ani. O formă
cinică deosobită a acestei rinofarincite o constitulie aboesul cmonic localizat in bunsa Thornuald, ou socret,ii mucoase sau mucopurulente abundente, cu cefallee și duneri faringiene.

Complicatii. Nu se constata un rapont dinect intre volamul vegetatiilor adenoide și gravitatea complicaților produse de acestea.

Uneori vegetatii de volum rednus, ou abobese mici ascunse in tiesutul limford, dau tulburari acoentwate. Complicatia cea mai freoventa este adenodita acută, manifestată ou febră simucopunoi m faninge. Otitele ncti din copinarie sint datonite achestor vegetatil, putindu-se produce
 a timpande san suturate repetatue, discrete, cu ottalgie simplă si diversele lor complicaţic; o otoree tubara cronica. Concluzia este da oricare copil assa-zils distrat, să fie examinat aurioular, cáci după cum limpa este oghinda stomacului, timpanmat este oglinda canumuluri.

Vegetatiile adenoide mai pot deternina rimite ononice mucopurulente, sinuzite, infectii ale cabilor lacrimale și oculare (blefarite, conjunctivite), eczeme), sinudnom de infecție mespiratorie dessondentă (bronsite recidivante cu adenopatii traheo-bronsice); disfonil prin laringita cronica interaritenoidiang prin sedretihle care se soung din rinofaringe. Laningita stridiloas a srigamului este detemninată tot dé acelste vegedatii. Cha complicatii la distantă, focamul de infectie rinofamingian poaite debenmina enterite, apendicite cronice, nefrite, abbuminurii pensistente, reumatisun recidivant (figg. 96).


- Fig. 96 Complicatiile vegetaţiilor adenoide (Canuyt).

Diagnostic pozitiv. Rinoscopia anterionă si in special rinoscopia posterionă, sau padparea canumulu, la are se adangă diversele simptome amintite, thanisează diagnositionl de vegetatii aidenoide.

Diagnosticul diferential se face ou toate afeotimble nazale si nazofaringiene oare au ca simptom domant obturatia: deviatia septrat nazal, rinita hipentrofica, rinita alergică, polipul nazo-faringian, impenfonația chomală, strmonea congemitală a foselor nazale, atrezia aripilor nazale, froromul nazo-faringian, ingroşarea arcului anterior at atlasului chist sau oncer al commului, rimita cronica preozematoasa infantila apoi rinita cnonică ou muctozitati abundente pe planseul foselor datonită unei debilitata a mucoasei nazale, anve poate pensista și dupa albația vegetatiilior adenoide si cave se poate ameliona ou. vitamina A si cura termpală.

Prognosticul depinde de precocitatea inlăturancii aceston vergetaţii, data find montaturnea tulburarilor si complicaților pe cane le detemina

Tratamentul este chiruggical (adenondectomia), operatie uspana si - rapican. Este openația cea mai reoventă care se practică in secține ORL la orice vîmstă. La sugari se operează numai dacă vegetatitile detemmă tulburăr respiratorii; cu som zomoros, supt imposibil, cu adenoidite aonte repetabe insotitie de comblicatii, sau de un sindrom nemutoxic de cauză nealimentară. La copil varista de 5 ani este cea mai potrivită pentru a fi operalt, la aceasta vîtsta vegetatiile adenoide dind cele mai multe complicatii, jar sub aceastä virstă, chiar operat conect, nu poate fi scutit de reaparitia tesutului limfoid. De asemenea orice boinav care a suportat o interventie otică slan otomástoidiană să mu-1 considerăm vindecat decit dacă s-a practicat si. ademoideotomie, dacă este cazul.

Contraindicatitle operatici sint date de perioadele de epidemii de boli contagionse, de penioade acute adeno-manigialiene pe o perionda de 2-3 săptămini), tubenouloza evolutivă; septicitate buco-dentară, diabet, sifilis seropozitiv, bolile de inmă decompensate, bolile de rinichi cu albumimurie masivă, in timpul cidului menstrual, hemofilie, hemogenie, hepataci, vegetații adenoide TBC fără o pregătire adecvată, perioada postvaccinală ( 6 lumi după B.C.G., o lună după vaccin antipolionnielitic). Se mai contronimdicǎ iṇ insuficienta velo-palatină; palatosohizis, gura de lup, preozena si ozena, ńn afara cazurilor de o'tita supuratà persistentā. Se va evitu, pe cit posibibl, sezomull de iarnă și de primăvană ou variații bruste de temperiatură si presione atnosfenică, íar organismial hipovitaminnat.

Pregătire preoperatorie. Se va face o anamneză amănuntithă, miguroasă, pentru a depista oanzele care contraindica operatia. Se va cenceta tinnpul de singerane și de coagulare sii se va reoomanda asanarea focarelor dentare. Bolnavul va fi internat in ajunul openatiej pentru contiolnl. tempenaturii. In seara premlergătoare operației se administrează $5-10 \mathrm{cg}$ fenobanbital, eventual tratament antihemoragic cu vitamina $\mathcal{K}$, venostat, clorocalicin.

Anestezia nu este indicată la sugar și copilul pină la 3 ani. După această vinstă se poate face anestrezie generaiă cu etter, sau initnavenoasa, iar la copilui mai mare și la adult se face anelstezie locală de contacet cu sol. cocaină $5 \%$, sau cu. sol. xilină 2-4 $\%$, precedatǎ și de anestezie de bazá cu fenobarbital, romergan sau mialgin.

Tehnica operației. Copilu, impachetat nintr-un cearsaf, este tinut strins de un ajutor, pe compe; incucisind gambele peste picionele bohavmui, ion eu bratele inconjoara toracelle acestuia. Un alt ajnton tine capul fixat la umamul său drept, cu o mina pe deschizatom de guna care este desishis numar pe jumătate la inceput. Daca ajution al doilea este anestezistul, acesta - tine capul cu mina stingă, far ou dneapta admi mistrează eterul. După adommea copihulai, openatorul aplică apăsatorul de limbă și intadnce o chiuvetă Bectomann de mărime adecvata napoia valutui, marginea chiuretei ajughnd in contact on manginea posterioara a vomerului. In momentul cind chiureta are o directie oblică, cu minerul molinat in jos pina ajuge in contact on incisivii inferion, se aduce capul bolnavului in usponaiflexime si, descrind an are de cenc, instrumentul rade vepetatile adenoide de pe bolta cavumului si, in thmp ce ajutorul apleacal capul bolnaviun inainte, chinneta rade vegetatidile de pe paretule polsterion, pină ce minerul ajunge la incisivii-superiori; pachetrul de vegetatii ramine de cele mai multe ori in inelul chinretei, sau cade pe spatula care a fost intnodusă pină la penetele posterior al faringelui in monentul coborîrii chivetei; imediat ou o chinretă mai mică se fac aite două aplicari laterale pentru degajarea pawilioanelor tubare si a fosetelon Rosenmüller (fig. 97).

La sugari, din caiza dimensiunilor reduse ale cavumuhi, adenoidectomia se face cu pensa speciala muscatoare a lui Lubet-Barbon. Aceasta se introduce inchisă, apoi se deschide și, in momentul ond. simtim că montmentul a atins bolta cavamului, inchidem pensa; această manevra se repeta de $2-3$ ori pină se elimină intreg pachetul de vegetații; De a vîrsta de 5-6 luni ne putem folosi si de 0 chiuretă mică care trebuie minuită cu mare delicatețe si cu grijă ca vegetatiile să nu scape de pe spatulă în glotă (fig. 98)

La adulti vegetatiile adenoide fiind cît cle cit fibroase, chiureta trebuie să fie bine ascuţită. iar operația se face mai cu energie.

Operatia fiind destul de. sîngerindă, bolnavul trebuie imediat aplecat inainte pentru a se evita înghitirea sau aspiratia singelui, a cărei scurgere incetează aproape instantaneu. Dacă hemoragia persistă, este un indiciu că a rămas un rest de vegetatii, lucru care se constată cu un control digital al cavumului. dacă este vorba numai de un mic lambou de mucoasă care atirnă se secționează cu o foarfecă curbă și lungă

In caz de coexistența unei hipertrofii amigdaliene mijlocii se face numai adenoidectomie si se urimăreste in timp evolutia procesului amigdalian In cazul in care amigdalele hipertrofice se ating pe linia mediană chiar fără contractia faringelui si måschează peretele contracţia aringelui si mascheaza peretele posterior al acestuia, se face in primul rind
amigdalectomie, și dacă operația a decurs amigdalectomie, si dacă operația a decurs


Fig. 97 Tehnica adenoiectomici (după Gârbe St.).


Fig. 98 Pensǎ Lubet Barbon pentru extirpa rea vegetatiilor adenoide a sugari (după Gârbea

Dine, făté hemuragie importantă, se trece imediai și la adenoidectomie; in caz contrar se amină ablația vegetatijlor peste 3-4 săptămini. Ceea ce trebute reţimut este fapul cula la conilal mic să se facă numai adenoidectomie, iar in ce priveste amigdalectomia in aceeași ședință, numai in cazuri excepționale; aceasta pentru a se evita aparitia de foliculi limfatici pe peretele posterior al faringelui ca o compensatie pentru indepartarea unui organ de care copilul avea nevoie, foliculi care suferă inflamaţii acute cu repercusiuni asupra sănătăţii.

Accidente și greșeli in cursul adenoidectomiei

- Cădenea vegetadiulor in laringe, in special la oopiii mici, prin alunemanea lor de pe spatulă ; imediat se apleaca canpul copindului si dacá prin refliexul de vomă si tase mu se elimina aceste vegetathi, se se daca prin refllexul de vomă si tase mu se elimina aceste vegetatii, se
pot extrage ou indexul intnoidus in hipofaringe. In unele cazuri este pot extrage ou indexul intnodus in hipofaringe. In unele cazuri este necesama directoscopia, bronhoscopia sau chiar traheotomia. Deci atentie la aşezarea conectă a spatulei. si flexiunea capului copiluidui in momentul extimpanni vegetatiillor.
- Openatia incompletar cete cea mai frecventă greseală ; resturide pot fi mapoia chomelor, pe bolta cammului, iateral la orifioino trompelor sau pot atirna oa un fambou pe peretele posterior.
- Chiuretajud brutal poate rani pavilionul trompei, ou complicathi auniculare ultterioane, san sà determine rănini ale vălului, luetei sau peretilor cavumului, conserinttele finid o prelungire a evoluției postopenatorii, hembragie sau cicatrice vicioase.

Complicatii postoperatorii. Aidenoidectomia piractioath la nece este o interventie din cele mai bine suportate de bolnav. Hemoragia incetează în 1-2 mịnute, bolṇavul putîncl să vomite singele inghiţit, negru, in următodarele ore. Thoidentele care se pot obsenva sint : o usoară felbricula searia, otalgie refiexă si torticolis.

Hemoragia este cea mai frecventă complicatie şi se datoreşte de cele mai multe ori unei openatii incomplete. Femonagia mail po'ate fi determinată de ranninea unor tesuturi din peretii cavamulari printr-o operatie brutală, din nerespectarea contnaindicatiilor amintite, sau a unui. diagnostic greșit. Hemoragia după adenoidectomie este mai gravă decît după amigdalectounie, intrucit copilul mu tuṣește, nu expectonează, oi inghite mereu singele, umplinnd stomacuil, bolmavill devenind palid. In alcest caz provocarear unui réfflex de vomă cu o spatulă introdusă în faringe goleşte stomacul de sînge și copilul își revine. Dacă hemoragia pensistă chiar după chiuretarea reistrunilor adenoidiene, se face tamponament posterior și eventual triansfuzie de sînge.

Complicatili infectionse sunvin cûnd se operează intr-un puseu de adenoidită, în peribadă de epidemie gripadă, prea cunînd după o boală infecțioasă. Astfel pot apărea otita medie supurată, infectie ganglionară, complicații puilmonare (congestie, abicels). Oind se openează pentru a trata o nefrită sau reumatismul, se poate observa în mod trecător exagenarea simptomelor. In oaz de vegietatii adenoilde TBC operati'a poate da o lovitură de bïci și să determin'e o septicemie TBC, compldicaitiē ce se poate pneûntimpina printr-un tnatament adechat preloperathor (hidrazidă, P.A.S., streptomicină).

Complicatii tranmatice se produc după un chiuretaj practicat bratal. Astelel se poate ruje din minoasa minofangelui umata de aderente cicatriciale velo-fangiene, aceste sinechii velo-faringiene apar de obicei cind se face si amigdalectomie in aceeași ședintạ si in special la copiii cu siffils congenital. Chind se traumatizează aponevnoza sirmuchii prevertebrali, din canza unei imobilizăi necorecte a capului copilului, se produce torticolisul postoperator cu redoanea cefei. Luxatia ablasului, denumită și torticolis rinofaringian (maladia Grizel), este extrem de rar. ob'servată. Radiologic se observă o deplasane a athasului in pozitie luxaţie-rotație, determinată de contractuma musschitor pievertebnali.. Maladia este febrilă, duremoasa și poate dura, vindecmea obținindu-se prin antibioutce și corticonzi. Chumetajele repetate practicate de mai mut rinologi la un copil ou diagnosticul de rimita oronica mucopurwentă, la un examen superficial presupinindu-se un chiuretaj anterior incomplet, prin tramatismele repetate ale mucoasei au deteminat o epifaringita atrofică.

Ingrijiri postoperatorii. După $1-2$ zile de repaus la pat se mai recomandă $5-6$ zile de mepans în casă. Se vor fave finstinatii nazale cu rinofug (diluat $1 / 1$ la copii), jar antibioticele numai in caz de feionă. Alimentatia lichiclă 3 zile, pineuri 2 zile, apoi regim obisnuit. Daca respirația nazală nu se restabileste in mod spontan, se via proceda la reeducarea respinatịei si gimnastică Hespiratorie. In caz de dismonfii dentomaxdare se wa recomanda copilnul unui servicul de ortodontie. Concomitent se vor trata toate afectimalle darve au rezultait da compllicati datorite vegetatifilor, fontificanea stării generale, cambatinhdu-se limfatismat cu ulei de fioat de morun, iod, fier, vitamine si oură de altiturdine iarna.

Rezultate postoperatorii. Sint in general din cele mai bune, prin cedarea buturon simptomelior si a complicatiilor. Pentnu reistrinile de țesut adenoidian peritubar eu persistenta otoreei tubare, tratamentul cel nuai eficace este tuseul tenapertic al carmumului oare trebure nepetat de citeva ori la intenvale de cel putin 7 zile, in afana puseurilor acute rinoadenoildiene. Tristamentul radioterapic in doze antimflamatonii at acestor resituri adenvoidiene nu este in veiderea majoritătai atutorilor, pentru posibillitatea aparitien unui pnoces malign al zonei iradiate. La adulti și adolescenți, in ultimul timp, s-a recomandat să se practice adenoidectomia sub controllul vederii. Avantajul. acestei meltade este extirparea in intregime a vegetatizilor adenoide, deci si a eventuallelor insuide adenoidiene din jurul tnompelor si din fosetele Rosenmiuller.

Recidivele apar in primele 3 luni de la operație in procent de $2-30 \%$, cauzele finind o openație incompletă prin prezenta unai reaesuts mai profund al caviumsului, sau un teren limfatic al copilului, saul un temen alengic, sau operație execu'tatǎ sub virst'a de 5 ani (fig. 99).

Profilaxia vegetatiillor adenoide innseamnă un regiin igienic al copillor chior de la naștere in ce privește :" alimentatia, îmbrarcăminitea, aeno- si helloterapila, culfura fizică, vaccinănile obișnuite, vitaminoterapia si, huaru foarte imporitant, mäsuri pentru a nu contnacta viroze ale apanatului respimator superior.


## PATOLOGAA RESTURHOR EIMEOTDE FARINGIENE AUE ADUETUEUY (CRIPMOUINIEOHDTHELE ADUERUUUE)

Procescil de involutie a anmigdalei faringiene (Luschka), ca si a givupelor limfoide laterrade ale cavomului, care se produce către virsta de 5 ani, nu sfirssesste totcleaung ou dispariția completă a acestor fomativni.
Intr-adevăr, la un examen atent al cavumului unor adulți (vîrsta Variind intre 20-40 ani), care aouza sulerinte ale farimgelui, putem constata relicvate din amigdala faringiana, san gramezi limoide in fosetele Rosenmiuller. Infectia acută sii în. special cronică a acestor redicvate se manifestă prin simptome la distantă, a căror vindecare nu este posibilă dacă nu se cauta puncul de plecaue în cavtum.

La rinoscopia anterioara, dupa netzocedanea cometelor, se pot constata pe peretele superior sit posterior al epifaningelui resturile limfoide netede, ou un șant la mijloc si allele latenale. Cu un stilet se poate pätrunde in santul median la o. adincine de 6-7 mm, drenindu-se eventual un mic abces (abcesul Tornwaldt al bursei faringiene Luschka) sau un chist de retenție. Lá rinosoopia posterioara se pot observa mugrini linforzi din fosetele Rosenmüller si de pe bureletrul tubar. O examinane mai eficienta se poate face cu un ridicator de văl, sau mai bine prin faringoscopie directa cu speonlul de rinoscopie posterioara, sau al lui Jankauer. Bunsa, lui Lusclika este situată mai jos si nu trebuie confundaṭa cu punga. Rathke situata mai sus, și care este un vestigiu din evaginatia crare formează glanda hipofiză. In afară de aceste formathuni limfoide se mai pot constata formaţimi cicabriciale cane apar dupa inflamații repetate sau după aclenoidectomie. Aceste bride cicatriciale au o directive sagitula, sint situate lateral în reginnea fosetelor Rosenmüller și se intind de la bureletul trompei la partea latenală a boltii cavumulut, consecinţa finid defonmareia pavilionului tubar și inflamaţi ale uriechii medji. Cind sint mai multe bride intretablate intre ele, pot
delmita recesuri in crave sint inchissi foliond limfoizi a cănor infectie dreneazä greu. Se mai pot constata bride transversale oane se intind de la partea mediană a bodtii la $1 / 3$ superioaráa buncletului mompei, mascind foseta Rosenmüller, san pot să aibă forma umui arc de cenc pe boltä, intinzindu-se dé la un burelet al trompei la celălatt

Simptomie. Infectia permanentă a acestor recesuni limifoide determină -faringita mucoptumenta cronică, care se manifesta in primul and printrot tuse matinala (la scularea bomavului), schimbarea de pozitie mobilizind secrettile acumulate in . timpul noptii in anboriele traheobronsic, tuse tenace spasmodică ou expectoratie mucioasă, viscoasă, gleroasă, sau mucopurulentă ; tusea din timpul zilei provine din nevoia de a ellmina secretiile care se sourg pemment in faringe, care se lipesc de mucoasă, detasîndu-se cu mane grewate, neicelsitând eforturi dim partea bohnvului. La acest simptom cardinal se mai adauga secrexile care stagnează la nivelul comisurii posterioave a lanngelui, apoi senzatia de arsuna faringiană și cefaleea looalizata îmtri-un punct fix, sub pratuberanța occipitală extemă; cefaleea puthemică, pulsathă, se exagerează la mişcările capului, cu ușoară redoare a mușchilor cefè și nu cedează lia tratannentul medical. Cefaleea este determinată de abcesul sau chistul de retentive din necelsul median (aşa-zisul sindrom median Tormwaldt) și din nișele cicatriciale laterale, deosebindu-se de cefaleea din simuzita sfenoidală care este difuză. In cursml unei rinofaringite aoube aceste recesuri sint prinse in procesul infectios, tesutul linifoid inflamat inchide diverticulele produchnd retentie, se produce prinderea ganglionilor subangulomaxilari, cu bombare mediană uspară, rosie a cavumului, sau cu o zonă galbenă cenmală datonită abcesnum care twebuie incizat. Uneori acest abces oronic Tormwaldt se deschide spontan, semetiile macopurulente sourgindu-se pe peretelle posterior all faringelui, dind bolnavailui in plus o cacosmie subiectivă. Abicesul cronic Tornwaldt a și abicesele de retentie din diventioulele cicatriciale trebuie considerate a un focar de infentie, on sourgere penmanentă de mucopuroi, cefalee ou inadieri orbito-temponale, determinind bonnavalui o stare de astenie cu subfebrilitate prelungită și hiperlencocitoză.

Tratamentul este in primnul rind chirungical. Se deschide abicesul din recesul meddian cul un stilet bont prin dilacervanea vertioală a țesututbui adenoidian; dacă nu se remseşte drenarea colentuei ou stiletul, se recunge la incizia mucoasei ou bisturiul, oa și in oazul deschiderii pungì chistice. Bridele cicatriciale se secţonează cu foamfeca prin fosa nazala sub controlul rinoscopiei posterioare. In cazul de neliovate himfoide epifaringiene, care uneoni sint la originera recidivelor aboeselor mediane, se practică adenoidectomia, eventual sub contiolul vederii; im ciaz că istmul pallato-flaringian este strint, se prefera pensa Chatellier: In ce privesste: relicovatele limfoide din fosetele Rosenmüller acestea le putem strivi printr-un tusen digital, sau un eccuvionaj apăsat al cavumului cu soluții antiseptiçe și tradament antinifectios genemal. In unelle cazuri de infectii recidivante ale urechii meddii se recomandă curieterapia

## APIGGAETTA ORONRCA

Ambghalle palatine, situate la intretänera căidor aero-digestive, sint expuse unui contact neintremupt atit cu'toți germeni saprofiti bucodentari, cit și cu virusurile si bateriine patogene sau saphofite din atmosferă sau aduși ou alimentelle. Assa se explică fnecrventa imboilnăvirilor acute ale acestor ongane, angihe acute si abcese periamighaliene, la toatte vintele, ou toate că cele citeva sute de mii de limforite dim amigdaile, celule imnonologice, joacă un rol primordial de apănare fmpotriva acestor went patogeni. In plus amigdadele constituind in marea majoritate a azardo o inferquie cronică permanentă, li se acoridă impontantă în eti-logita unor affectiuni la distanţă.

Unui bolnav i se spune că suferă de amigidalită cronică dacă in decursul anilor a prezentat una sau mai multe angine acute, sau dacă elimina periodic dopuri cazeoase. Sint si oazuri oind promul puseu acut survine la vinnsta de peste 30 ani , ceea ce denotă că mersul către cronicitate al amigdalelor este fon'te incet. Erolutia cătne oronicitate a amigdalelor si puseele acute repetate se catonesc atht topognafiei cit si stracturii lor anatomice.

Datorita acestei evolutii discrete, amigidalita cronică nu paate fi certificată ca atarie, simptomele fiind ou totrul sterse. Pentmu acest motiv medioului specialist î este uneori foarte gren să afirme ou sigumantă, că intr-m anumit oaz, amigdialele constituie un focar de infectie, cane deci ar implica ablatia lor.

- Amigrdalita ononical o putem impărţi in 3 gıupe complet distincte:
- amigglalita cnonică cazeoalsă, cea mai fnecventă, dar și• cea mai inofensivă și uşor de diagnósticat;
- amigdalita cronică infectanuã, care se manifestã prin pusendi acute locale recidivante, sau prin determinări la distanță, constituind așa-zisul ,focar de infectie" (Billings, 19.12) ;
- amigdalita hipert offica simplă care se observă în special la copii.


## Amirdalita cronică cazcoasă

Se carracterizeaza prin prezenta unor dopuri cazeoase in oriptele amigdaliene, cane se elimină după un oarecare timp, pentriu da apoi să se refacă. Alcesta este uin aspect atît de comun încît sintem tentati: a mu-i considera ca o stare patologică.

Dopurile cazeonse au o culloare galbenă-spofran, sint păstoase și fetide, in medie ou un diametru de 2 mm , cele mai mari se extrag din polul supenior al amigdalei prin apăsarea recesului supramigdalian. Aceste dopuri aazeonse sînt constituite din: celule epitelinde delsouamate si limfocite allterate; colesterol si cristale de acizi grasi carre dau mirosul fetid; multit germeni aerobi in stare saprofita, cu predominanta streptocolului adfia, și bacterii anaerobe ale florei buoo-dentare, in special fluzo-sipirili.

Infectia cronică atenuată a amigdalelor deteñựină formarea acestor dopuri, după care ele intrețin infectia; este vorba de un cenc vicios.

Dopul cazeos se comportă apoi ca un comp stranin care detemminä o retentie a sectatilon in cripta respectiva. Uneori aripta se inchide la peniferie formind mici chisburi de retentie de culoare alburde. Procersul inflamator cnonic duce in sfirsit la fibnozarea tesutului comjunctiv de sustinere, cu disparitia folioulilor himfartici si atrofia seleroasa a amigdalelor către vîrsta de 50-60 ani.

Etiologie. Amigidalita cronică, cazeoasă este o affectiune a adolescenitilor şi adultilor pinà la.virsta de 50 ani. Este foarte rară la copil intrucît nu are timp suficient să se formeze. Dopurille se constată mai ales la amigndalele mari; la amigidalele mici, tesultul siclemos cane incerrouteşte criptele pe care le oudează, fravorizează formarea: si retenția acestor dopuri.

Simptome. Amigdalita cronică cazeoasă mu determinà nici o tulburare, frind de multe ori o descoperine fortuită. Fetiditatea intemmitenta a halenel se constată cind dopurile stagnează în cripte; rarele puseuri dureroase faringiene fiind singurul simptom cane dispare odată ou eliminarea doparilor ; unele monoondite recidivarite cu alterarea timbrului vocii ar fi datorite acestor formatinni.

Obiectiv, amighdalele de märime variabilă pot apărer de aspect noamal. In dazul unai puseu dureros se poate observa uneori o uspoara congestie care interesează şi pilierii anteriori. Dopurile de cazeum rar se obiservă făra a fi exprimate din cripte cu ajutorul unsu apăsător de limbă, această manevă efectrindu-se de sus în jos si dinafiară innănuntru. Dopurile oulese cu ajutorul unui stilet pont-vată si arạtabe bolnavului, aoeista se va iăsa mai uşor convins a fi operat. Sulbangulomaxilar se polate constata prin palpane un ganglion marit, nedurems.

Evolutie si prognostic. Contrar de ce se intinnplă in amigdalitta cronică infectantă, expresia amigdalelor, in afară de dopuri cremoase, nu elimină nici o altă serețịe tudbure sau purifonmă. Pentnu acest moriv nu se observă detemminări locule sau la distanfta, această fomă de amigdalită finid cu totul benignă. Singuna indicație operatorie o dă hadena fetidă și puseurile congestive uşor dureroase prea. frecvente san preIungite.

Numai in această formă clinică se observă chisturi de retentie amigdaliene prin ocluzia runei cripte la periferie ; chisturile sint unice și nu clau simptome subiective. Mănimea lor variază pitûnd ajunge cît o alună, cînd bombează la suprafața amigdalei. Aceste chisturi pot persista ani de zile fără să-și schimbe asplectull, ele putînd fi deschise cu un stilet, cu vinful umu bisturiu, sau un galvanocarter, dindu-ise iesire unei materii puriforme, păstoase, fetide. Aceste chisturi recidivează in același punct și ou același aspect.

Cind o astfel de masă cazeonsă se deshidratează și se infiltriează cu calciu, se produce un calcul amigdalian oare poote ajunge pinnă la mărimea unei alune și ulcerînd mucoasa se exteriorizează. Această litiază amigdaliană esté foorte rară putindur-se indepaña fără difficultate:

## Amigdalita cronică infectanta

In aceastá fomă olbinică a amigdalitei conice, primul gest care se impune este intrebanea care trebuie pusă bolnavalui dacă a prezentat pusenvi acute amighaliene in antecedente, incepind cu epoon copilariei ; aceasta intrucit diagnostioul se bazează in primul rind pe această afirmațe a bolnavului.

Etiologie si patogenie. Criptele amigdaliene constituie focarul principal de infectio cronică, datoritar faptului cà acestea sint acoperibe de pilherul antenior și de cele donă phici - tringhinlară și semihunară Sau sint complet camuflate cind amigdalele sint intravelice; in aceste oazuri elliminarea continutului acestor onipte mu se poate face, iar glandele macoase neavind deschidene la nivelul criptelor, nu se paiduce spälarea periodicà a lor (fig. 100 și 101).

Obstrucţia nazală şi implicit respinația bucală aduc cu aerul inspirat - serie de factori nocivi cu influentă asupra amigdalelor. Frigul are o actiune dinectă asupra acestora și o actinne reflexă prin răcirea tegumentelor, care are drept consecintă o inhibiție a proceselor bochimice de la mivenul anigdalelor, prin tulburari neuro-vasoulare ale mucoasei faringiene.

Infectitile nazale sau simuzale pot avea influentă asupra amigidaledor, ca și accidentele de eruptie a molarilor de minte.

Vegetatille adenoide din copilannive pot fi o cauză de infectie oronică a amigidadelor, motiv pentru cane este recomandat ca la aceastar virstä să se faca in primnl rind adenoideotomie care ar putela duce la renunțarea ablatiei amigdalelor prin dispariția tulburarilor de la acest:nivel.

In criptele amigidaliene găzduiesc numeroase speni bacteriene aerobe si anaerobe în stare saprofită, floră microbiană asemănătoare cu acea buco-dentara. Din seria anderobă sint : asociatia fuzo-spirilară Vincent; B. fragilis, B. fundihformis, B. ramosus. B. fundilifomis este ráspună-


Fig. 100 Amigdale as cunse (Gârbea St.).


Fig. 101 Amigdale normale: plica supraamigdaliana indepărtatà in sus, plica triunghiulară indeparrtată in jos
bor de septicema postanginioasă. Din seria aenoba fac parte streptococii de toate vanietatite: streptomond H , streptocomul nelhemolitic, streiptococul hemolatic out mai multe grupe, dintae oare numai A este patogen pentur ona. Toţi aceşti agenți sapmofiți in mod nomal, cu ocazia unui puseu congestiv pot deveni patogeni, dind angine pudtacee

Dacă bolnavilul afimă că in antecedente a prezentat angine repetate cu sau fănă abcese: periamigdaliene, diagnositicul de amigdahtta oronică infectantar mu mai ane nevore de alte semme obiective. In lipsia acestor antecedente, in cazul unor: bomavi cu o, infecțic focală ${ }^{6}$ trebuie căutate cu cea mai mare atentie semnele obiective pentru a diagnostioa focanol de iniectie amigdalitan , amigdalita focalăa

Diagnosticul amigdaliter focale. In az de lipsa anginelor repetate in antecedente, trebuie să ținem seama de puseurile dureroase faringiene prea frecvente si prea prelungite din amigdalita cronică cazeoasă.

Simptome obiective. Prezența secrețillor purifonme in criptele amigdaliene care se constata la comprimanea amigidalelon, cu sau fără expulzare si de dopuni cremoase, constituie un aroment in favoarea unei amigidilite ononice infectante, intrucit cu ocazia unor pusee congestive pot să detemmine angine acute repetate și alocese periamigdaliene. Atrofia scleroasă a amigidalelor constittuită după inflamații liepetate, ou criptele strimitate, strangulate și defonate, färă dopuri cnenoase san secreții, prin bogaţin bacterillor pe care le contin, poate juca un ros in amigdalita focală. Pilierii anteriori pemmant congesitionati ar constitui un semn al unui focar amigdalian cronic. Un mic ganglion suban-gulo-maxilar, nedurenos, persistent, dacă se măreste de voium și devine sensibil oul ocazia unui pusen durevos al faringelai, i se măreste valoarea diagnosticǎ.

In concluzie, semmele obiective sint și putane și banale pentru un diagnostic pozitiv de amigdalită cronică mifectantă, care diagnostic este pus inn mod cent numai de anginele repetate marrturisite de bolnav. In incertitudine se poate apela la ajutorul laboratorului care ne poate indica un VSH marit, leucocitoză, sau creșterea gammaglobulinelor.

## Diagnosticul diferential

- Aplofiza stiloidă alungită anomiail apasă pe anmigdală ḍind dureri cu dificultate in cleglutiție, senzatie de conp străin și ințepături. Se poate constata prin palpare bimanuala și radiognafie. O descriere mai completă a apofizei stiḷoide alungite este făcută la capitolul paresteziiIon faringiene.
- Panestezile faringiene. Bolnavul are dumeri in afara meselor, descrie senzaţile dureroase cu multe detalii, iar cînd mănịncă durerile cedează:
- Flegmonul periamigdalian si intraamigclalian latent, cu evolutie subacută, fomine foarte rane, evoluează cu oaracteristicile lor clinice obișnuite.
- Calculul amigdalian dă o senzație pietroasă și este unilateral.

Comphatiile amigealitei cronice infeciante

- megmontid perjumglatiene sint comphotiile cele mai fneovente. In eusul unt pason acut amighian, infetia din fundul unei oripte se propaga Ia fesutun cembar periamigdalian.
- Amigidalita criptică ulcercasă (Moure). La nivelul unei cripte infectate se produce o ulceratie acoperita de false membrane, examenul bactieriologic constatind prezenţa streptocooului şi finzo-fspinili. Simptomele generale sînt minime, iar vindecarea se produce in cinca 8 zile.
- Infectria cromică amigldaliană poate intureține o tulburare bronhopulmonară survenită in oursiul unui puseu acrut anligdalian.
- Apiendacita se intâlnește frecvent coexistind cu amigdalita cronicǎ, ceea ce denotă un rapont strins între amigdală si apendice (amigdala intestinală).
-. In cazul uror streptocach ou virulentă maro se poate produce
 farmgian si perfaringian). Mai freovent se produce senticopromie, cu emboni in toate ongancle. Aceste compinatii au deventit extrem de rare daborita antiblioticelor.


## Focarele de infectie faringione

Problema focarelor de infectie faringiene in general si a celei amigdaliene in spectral, initiată de Billings, in anul 1912, este inncă fn discutie si la ora actuală, intrucît au apămut voci care o contesită. Astfel, Danielevicz afinmă cẳ atît pnocesul amigdadian cit si nefrita sau reumatismul ou care comeide sint toate reactii secundare ale unei infectit rinosinuzalle (citat de Păunescu Cornetia).

Billings, initiatorul teoriei focarului de infectie, susține că amigdala, aparent. cela mai inocentă, chiar mică, poate să contină urnul san mai multe foodare de. infectice ; acealstă afirmatie s-a doveldit complet gratuită intrucht nici exanenul bacteriologic si nici cell histopatologic al amigidalelor aparent riguros rormale și fără trecut patologic, care au fost extirpate, nu an adus proba formală, iar afeotiunile pentru.care aunigdalele au fost considerate ca vinorate și deci innerarrtate nu au fost vinderate si nici măicar ameliorate (Maduro):

Chiar dacă s-a constatait existenta unui forcar de infectie amighdalian stau dentar, nu putem spune cu toată siguranţa că acest focar constituie factorul etiologic intr-o infectie focală oarecare, aceasta intrucît este cunosout că manea majoritate a focarelor de infective cronică sint foarte bine tolerate, forte puține dintre ele deveninid punctul de plecare al accidentelor de inferție focallă.

In lipsa datelow clinice s-a apelat lia examenul bacteriologic, însă nici acestia nui a putut idenitifica un folcar de infecție amigdalian.

Assa s-a ajuins la folosirea teistelor. Incepind ou testul amigdalian al dui Vigo Schmidt, după care an urmat alte zeci de teste, și tenmininid cu dozajul antistreptolizinelor "O" (oxigen labilă) din sînge (A.S.L.O.), toa'te s-aru dovedit valabile numai pentia autorii dare le-au propus. Dealtfel multitudinea acelstor teste demonstrează' lipsa lor de valoare patognomonicǎ.

Wocarele in infectie farmgiene in marea lor majoritate sint constituite in egală măsură de focarele amigdaliene și de cele dentare. Ambele focere actioneaza prin acelasi mecanism. patogenic in determinarea accidentelor la distantă. Cum studiul focarului dentar se preteazaza mai uşor la elabonanea unei concepthi patogenice in deteminarea infectuilior focale, concluzile trase sint vallabile si pentru focarul amigidalian (Maduro).

Focarul dentar e'ste reprezentat aproape in totalitate de granutiomal dentar torpid, și nu abcedat. Grossman a spuis: ,.,grannulomul nu este un loc unde bacteriile pot trăi, ci un loc vande elle sinit distrusess. Cea mai mare parte a granuloanelor sint sterilile ( $60 \%$ ) ; restril au flonă obisnulită buco-deantară saprofitằ, streptocoicul hemolititic find prezent foarte $\operatorname{rar}(1 \%)$.

Infectidile focale de origine dentara mai fnecveate și demonstrative singt:
a) acodente orulare diverse (anematoonjunctivite, irite, iridocirlite nevrite optice) ; sinnt unilaterale, provocate ssi intreținute de un granulom a? maxilamului superioe homollateral.
b) Allopiectie cirrcurnscrisă in baubă sau regiunea temporo-parietala, după cum gnanulomal este la maxilaruil inferior sau superior.

Afectiunile de mai sus dispar instantaneu după eliminarea focarului dentar cauzerl.

Alte affectivuni in care ambele fociare de infectie sint incriminate a avea oarecare rol etiologic sau patogenic ar fi :

1. Apanatui renial: nefrita acută ou evolutie prelungita, ; nefrita caronica in primele 6 luni de evtolutie.
2. Aparatul locomotor: poliartrita infecțioasă provocatã de angina acută, sau cind durpã un puseu de angină acută se produce o agravare a procesului reunnatic, fărǎ ca acȩstia să fi debibutat după o angină.

Poliartrita caronică evolutivă (artralgiile și artropatiile) nut este influentată de inndepăntarea focarului de infecție.
3. Aparratul cardio-viasonlar: endocardita Osler, tromboflebita recidivantă Vaquez, arterite. Indicatia operatorie se va pune in colaborare ou cardiologuri.
4. Sistemul nervos : migrena, nevralgia de tip brahial, unele cefalee reibele la tratament
5. Apparatul gastro-intestinall : gastroenterite, apendicite, colite.
6. Aparatul respirator : laringita čronică, astmul bronșic, traheo-bronsite, abroese pulmonare.
7. Afectiuni dermatoliogice: erizipelul oronic recidivant, eczemele streptococice, urticarja cronicà.
8. Aifectiuni endocrine : hipertinoildie, avorturi repetate, dismenoreec

Afectivnile citate s-au ameliorat sau vindecat după ablația focarului de infectie, in proporţie care variază de la autor la autor.

Accidentele oculane și capilàne, de ondin distroflic, deci nu inflamator, fiind ín raport de proximitate si de aceeassi parte cu focarul dentar, iar vindecarea fiind spectaoulară după enadicanea focarvidui dentar, denotă că au la bază o patogenie neurovegetativă (sindrom de iritatie neurovegetativa Reilly).

Acelasii mecanism patogenic poate fi invocat și in rezultatele asupra majoritătii in iesctiillor focale.

In acest sens au fost observate nefrite contemporane cu angine, deci nefrite apănute precoce după vindecarea anginei și in care nu se poate vorbi de mecainism alergic, intrucit organismul nu a avut timpul necesar pentru elaborarea anticorpilor respectivi (circa 15 zile). Acesta este motivul pentru care Varcura (citat de Maduro) este de părere că se produce o activne directä a toxinei microbiene (streptoxina) asupra rinichilor, sau este vorba de un mecanism de iritatie neurovegetativa Reilly; declanșată prin acțiunea acestei toxine asupra terminaţilor neurovegetative amigdaliene sir perianigdaliene.

Intreținerea și agravarea artropatiilor nu se produce prini același mecanism; in aceste cazuri este vorba de o alergie nespecifică, prin sensibilizarea la produsele metabolismului bacteriilor inofensive din granulomul dentar sau criptele amigdaliene. Cum insă sint multe focare de infecție care nu produc nici o afecțiune de focar, trebuie să existe o cauză, o distrofie:neurovegetativă, sau o dishepatie, care să determine simptomele alergice cu manifestare la distanťà: 'Totusí; dacă se poate proba că și focarul dentar amicrobian are acțiune asupra poliartritei infectioase, atunci mecanismul patogenic ar fi tot neurovegetativ.

Analogia atît clinică- afectiuni latente - cit și bacteriologica floră microbiană saprofită identică - a focarelor dentare si a focarelor amigdaliene, cu rol identic fin etiologia manifestărilor denumite , infectiuni focale", rol cauzal in unele, rol de intreținere in altele, cu manifestări identice în majoritatea cazurilor, ne duce la concluzia că și mecanismul patogenic este identic, adică neurovegetativ.

## Amigdalita hipertrofică

Se observă in special la copii, virsta la care sistemul limfatic este in plină: activitate: Embriologic, amigdalele palatine apar către sfirsitul vieții fetale, dezvoltarea completă efectuînduy-se la inceputul anului al doilea. Amigdalita hipertrofică este exceptională la sugar, se observă mai ales în prima copilărie si foante frecvent in copilăria a doua. In mod norinal această hipertrofie involuează cu vîrsta. La adulṭi amigdalita hipertrofică poate persista in urma infectiilor repetate.

Etiologie. La copii, vegetațiile adenoide sint insotite de hipertrofia amigdalelor palatine si a foliculilor limfoizi din inelul Waldeyer, datorită activitătii exagerate a sistemului limfatic care constituie factorul constitutional. Frecventa bolilor contagioase la această virstă constituie factorul infecţios predispozant pentru hipertrofia amigdalelor.

Anatomie patologică. Hipertrofia simplă a amigdalelor este o hipertrofie moale, diand vorba de o crestere in volum a tesutului limfoid. Amigdalele sînt palide, moi, friabile și depresibile, su țesutul limfoid foarte abundent, epiteliul nu prezintă leziuni inflamatorii, iar capsulele si spatiile interlobulare au o structură normală. In schimb amigdalita cronică hipertrofică este o hipertrofie dură, cu leziuni inflamatorii sis ingroșarea țesutului conjunctiv amigdalian in urma deselor pusee acute.

Simptome, Prin volumul lor, amigdalele venind in contact uneori pe linia mediană, determină o serie de tulburari : de oidin respirator, inspirația fiind dificilă prin inchiderea istmului buco-faringian si împingerea in sus a vălului, copilul sforăind in somn prin insuficientă respiratorie mecanică ; dificultatea la înghitire este tot de ordin mecanic; vocea este inăbuşită, dînd impresia că copilul vorbeste cu gura plină (voce amigdaliană) ; senzație de gidilătură a faringelui determina copilului o tuse reflexă, chintoasă, seacă, tusea amigdaliană. Copilul acuză senzația de oboseală, de indispoziţie și uneori prezintă suḅfebrilități după eforturi.

Ca formă, hipertrofiile amigdaliene pot fi :
pilor (fig. 102); amigdalele proeminind in afara stîl-
iori, sau de cele anigdalele vőluminoase sînt acoperite de stîlpii ante-- plonjante, amigdalele (triunghiular sis semilunar) coboară spre baza limbii.
culozei, care este unilaterală face cu forma hipertrofică simplă a tuberse insoteşte de adenopatie de cele mai multe ori, mucoasa palidă, și ditate încărcată, iar intriadermoreactio mechastinală; copiii au o erese face biopsie. Forma hipertrofica 'a sifilisuluitiva; in caz de dubiu trofie bruscă, generalizată la simptomele specifice nure- intaneg inelul waildeyer și se insoteste de fia unei singure ami dind debutează cul hipertronopatie satelith ig cale, dind disfagie, dispmee si se insoteste de ade nopfie Limfogranulomatoza malignă. (Hodgkin) dă. o adetie amigdalelor, neregulatã adenopatie generalizata, leucocitoza inchide istmul buco-faringian, $99 \%$ limfocite.

## Tratamentul amigdalitei cronice

Tratamentul medical constă din evacuarea periodică a dopurilor cremoase din cripte prin compresiunea amigdalelor.

Diatermocoagularea nu poate distruge intregul tesut amiodalian an plus tesutul cicatricial care se formează îngreuiază operatia radicală terioară.
Radioterapia se practică la bătrînii și adulții care prezintă contraindicații operatorii, sau refuză operația; acționează prin disparitia pro cesului inflamator, modifică flora microbiană, dispar streptococii hemo litici (Miloșescu)

Crioterapia inițiata de Irving Cooper inn 1961 in neurochirurgie, folosind azotul lichid pentru a pbține temperaturi joase $\left(-196^{\circ} \mathrm{C}\right)$, a fost
folosită in 1965 de Gahan, care sub anestezie lacală sil tijele Miüller, a obținut congelarea și apoi resorbția tesutului amigdalian.

Tratamentul chirurgical constă din amigdalectomie totală extracapsulară bilaterală. Indicatiile amigdalectomiei trebuie puse cu mare grijă, după un examen atent al bolnaviului, inntrucît există o tendinṭă de. exagerare in practicarea acestei intervenții cu consecinfe uneori neplăcute pentru bolnav.

In ordinea frecvenţei, aceste indicafii operatorii sînt:

- :migdalita cronică infectantă cu determinări locale (angine repetate, flermoane periamigdaliene);
- amigdalita focală, chiar cu un diagnostic nesigur.
- amigdalita cronică cazeoasă care dă halena fetidă pernanentá - amigdalita hipertrofică care determină tuluhurări de ordin mecanic.

In infectiile de focar amintite, indicația operatorie trebuie pusă in colaborare cu medicii specialiști respectivi.

Contraindicațiile amigdelectomiei

## 1. Locale:

- afectiunile acute ale amigdalelor; aproximativ la o lună de la debutul puseului acut, cind amigdalele ssi-au reluat aspectul lor normal se poate opera;
- afecțiunile acute de vecinătate: rinoadenoidite, rinofaringite, vinosinuzite, otite; se poate opera după 3 săptămîni de la dispariţia scutionelor acute;
-. malformatii: anomalii wasculare cu pulsattii anormale la nivelul strelai posterior ; atrezii ;
- rino-faringita cronică atrofică ;
- septicitate buco-dentară: stomatite, gingivite, carii dentare multiple.

2. Generale :

- ateroscleroza avansată și hipertensiunea prea mare; se poate totuși opera întro fază cu tensiunea mai mică, în doi timpí, la interval de 10-12 zile ;
- bolile de inimă decompènsate, diabetul, nefrita cronică după 6 luni de la debut, insuficienṭa hepatică acută, sifilisul florid;
- tuberculoza activă laringiană, pulmonară, intestinală ; se poate opera în perioada staționară a bolii ;
- afectiuni ale sîngelui. In afară de hemofilia clasică, mai există unele hemofili fruste, necunoscute sau tranzitorii, care sint deosebit de periculoase. Pentru acest motiv inainte de operatie se practică unele probe sanguine: dacă timpul de coagulare trece de 10 minute si timpul de sîngerare de 4 minute, se amînă operația pînă là readucerea lor in limite normale după un tratament medical; se interzice operaţia dacă timpul de coagulare depăşeşte 15 minute si timpul de sîngerare6 minute. in hemogenie, in caz de indicaţie majoră.-se poate opera după - pregătire îndelungată, adecvată. In leucemie, agranulocitoză, anemie pernicioasă, scorbut, nú se operează;
- hipertrofia timusului, cu stare timico-limfatică accentuată, cu tulburări respiratorii (astmul timic); diagnosticul pus radiologic, nu s operează, şi in midi un caz ou anestezzie sub mască :
- gravidele dịn primele luni şi ultimele Iuni nu se operează ;
- la femeia in ciclu, timpul cel mai favorabil pentru operație este după prima săptămînă ; se cunoaște că timpul de coagulare se măreste la începutul ciclului și scade după terminarea lui
- perioadele de epidemii : gripa, scarlatina, rujeola, tusea convulsivă, varicela, difteria, polionielita;
- la cîntăreți, dacă vocea nu este clasată ṣi se află în cursul educatiei, se poate face amigdalectomie, prevenind bolnavul de o modificare posibilă a timbrului și intinderii vocii ; se recomandă ca pilierul posterior să se diseçe cu multă minuṭiozitate, respectîndu-se muschiul farin-go-stafilin din grosimea acestui pilisr care este ridicător al faringelui cind cintặrețul este clasat și este profesionist, nu executăm amigda lectomia, indiferent de frecventa sau importanta puseelor acute; in această problemǎ se impune un consult cu medicul specialist foniatru

Lunile cele mai favorabile pentru operație sînt maï-iunie si sep-tembrie-octombrie. La copii virsta optimă pentru operatie este 4-5 ani cind atît hemoragia cît și durerile siǹ minime; însă în cazul unor puseuri frecvente sau subintrante chiar după administrarea de gammaglobulină, se poate opera și la virsta de 2-4 ani, pentrí a nu se pune in pericol creşterea sau chiar viaţa copilului

Pentru toate problemele privind tratamentul chirurgical propriu-zis se va consulta tratatul de chirurgie ORL al prof. Şt. Gârbea.

## hifpertirofis avigidalei linguale

Dacă la copil amigdala linguală ocupă toată baza limbii, după vîrsta de 14 ani se atrofiază în portiiunea mediană, rămînînd două jumătăt simetrice, separate de un șant neted care se întinde de la foramen caecum la plica gloso-epiglotică mediană. Procesul de atrofie continuă cu timpul, la adult rămînînd numai citiva foliculi pe marginea anterioara a fosetelor gloso-epiglotice. Uneori însă mugurii de foliculi limfoizi acoperă valeculele și frenul. gloso-epiglotic, putîndu-se întinde pînă là marginea liberă à epiglotei

Ca si. celelalte amigdale ale inelului Waldeyer, amigdala linguala se poate hipertrofia ocupind cele două fosete gloso-epiglotice. S-au descris doua feluri de hipertrofie: una este hipertrofia tesutului limfoid care poate apărea după o prematură ablaţie a amigdalelor palatine, sau datorită infecților repetate ale amigdalelor palatine care se transmite sil la amigdala linguală; a doua este hipertrofia vasculară, cu vase dilatate si glande mucoase mărite, este aşa-numita ,,amigdală varicoasă". Aceasta din urmă se observă la dispeptici, la profesioniştii vocali (cîntăreți, oratori, muézini) la care cu timpul poate determina tulburări fonatorii, la femeile la pubertate și la menopauză, putîndu-se produce hemoragii vicariante in timpul menstruatiei.

Simptomele sint discrete: senzație de corp stranin in permanentua, sau numai la deglutitie, senzație de presiune, de jenă în deglutitie, tuse reflexă, seacă, rebelă la orice tratament, dureri ușoare la nivelul marelui corn al hioidului, senzatie de nod faringian aerofagie in urma deglutitiilor repetate pentru a scăpa de senzația de corp străin (pîine, os păr etc) pină la tenesme faringiene prin excitatia glosofaringianului. Frecarea amigdalei linguale de epiglotă dă tusea reflexă, excitațille find culese de nervul laringeu superion (ramura din vag), sint transmise centrilor bulbari, apoi prin căile centrifuge la muschii expiratori. Aceste excitatii periferice pot fi culese și de glosofaringian și trigemen, dind tusea supraglotica.

Concluzia este ca la un bolnav cu o tuse cronică. extrarespiratorie, sau supraglotică (fără cauză nazală sau faringiană), să ne gindim la hipertrofia amigdalei linguale.

Tratamentul constă în reducerea volumului amigdalei linguale prin diatermocoagulare, crioterapie sau radioterapie profundă. Unii autori (Von Möllendorf, Mayoff) practică extirparea sưb anestezie cu intubatie si tractiunea limbii cu un fir. de catgut; ei se bazeazà pe existenta unei fine capsule care posedă fibre elastice si care ar separa insulele limfoide de musculatura limbii.

## HIPEMRTROFIA AMIGDALELOR TUBARE (GEREACH)

Cercul limfatic al lui Walcteyer prezintă uneori o îngrămădire de foliculi limfatici la nivelul santurilor posterioare salpingo-faringiene ale orificilor tubare, constituind amigdalele tubare Gerlach. La copii, odata cu hipertrofia amigdalei Luschika se produce și hipertrofia amigdalelor Gerlach, hipertrofie care se accentuează cu ocazia deselor pro cese inflamatorii rinofaringiene, si care se atrofiaza de obicei catre vîrsta de 15 ani I rinoscopia posterioară se pot vedea acesti foliculi Virmfoizi care acoperă orificiul tubar dind hipoacuzi favorizînd produ cerea de otite medii supurate in cursul rimoadenoiditelor acute si intretinînd otoreea mucoasă timpanică.

Tratamentul constä din extirparea acestor amigdale, care se face Tratamentul consta din extirparea acestor amigdale, care se face pereţii laterali ai cavumului. Radioterapia aplicată corect dă rezultate mai bune.

Pentru detalij în legăturã cu această problemă a se citi capitolul patologia resturilor limfoide faringiene ale adultului".

## C. INFLAMATII SPECIFICE ALE FARINGELUI

## ANGINE ACUTE SPECHIFICD

Angina difterică constituie leziunea primară a.difteriei care se daracterizează anatomo-patologic prin pseudo-membrane, bacteriologic prin bacilul Klebs-Löeffler, clinic prin complicațiile pe care le dă toxina
bacilului care difuzează in organism, bacilul ramininnd cantonat în faringe. Copiii, datorita hipertrofiei tesutului limfatic al inelului Waldeyer, sint cu mult mai meceptivi față de aceasta boală toxi-infectioasă, care insă a devenit foarte rară in urma vaccinarilor obligatorii.

Transmiterea se face prin ploaia lui Pflügge a purtătorilor de bacili asa-zisi sănătosi, care la copii constituie un procent de circa $40 \%$ și care pot fi bolnavi in incubație, convalescenți după o difterie larvata, sau chiar indivizi sằnătosi

## Fome clixice

1. Angina difterică comună, cu un procent de $50-60 \%$, are o perioadă de incubație de 2-11 zile. Debutează insidios cu febră in jur de $38^{\circ}$, frisoane, oboseală si tulbuări digestive. Amigdalele sînt mari, congestionate, pe una din ele cu mici puncte galben-deschis, care in timp de $24-36$ ore se intind, formînd false membrane care se schimbă la culoare devenind albe-sidefii, sau gri-murdar, sau galbene, ingrosate cu un halou congestiv, mucoasa in jur find de aspect normal ; falsele membrane aderă de mucoasa care singereaza putin la incercarea de a le detaşa cu un stilet port-vată. Falsa membrană este formată lin fibrină i din fibrina si uneori contine bacil difterich. Gana

In această perioadă simptomele generale sînt• moderate: febra nu depăsește $38,5^{\circ}$, copilul este inapetent, prezintă o paloare specifică și astenie.

Indată ce s-au constatat falsele membrane, fără a se aştepta exame nul bacteriologic trebuie să se faca de urgenț̣ă seroterapie, care aduce vindecarea bolnavului în 2-5 zile. Dacă fără tratamentul adecvat se obtine uneori vindecarea anginei, aproape de regulă apar paralizii (văl palatin, oculare), sau afectiunea se agraveaza ducind la forma umantoare.

- 2. Angina difterică malignă în majoritatea cazurilor este datorită intirzierii seroterapiei, sau poate fi iniţială datorită virulenței deosebite a toxi-infectiunii differice slau prin asocierea cu un alt agent patogen, de regulă streptococul sau se grefează pe o angină scarlatinoasă saul rujeolica, sau evoluează pe un teren debilitat.

Debutează cu o brutalitate extremă, cu frisoane și febră mare, cefaee, văısături, dureri abdominale, paloare accentuată, agitație cu delir, ochii incercănați, polipnee, puls tahicardic neregulat si slab, hipotensiune, urini rave cu albuminurie, odinofagie, halena fetidă, adenopatie cu periadenită.

Falselè membrane acoperă amigdalele, vălul cu pilierii, lueta îmbrăată ca un deget de mẳnușă, faringele posterior; falsele membrane sint groase gri-murdare, de aspect gangrenos, fetide, detașarea dind o no ulcent brane pattun soringe dind crupul cu ragade si ulceraţi har difteric, și chiar in arborele tor int roasă este enormă, cu periadenită, infiltrația țesutului celular cervical

Evoiuftie. Uneori "această formă toxicả este mortală chiar cu un tratanent masiv și imediat seroterapic, cirrd este vorba de
a) Forma malignǎ hipertoxică precoce, cu intoxicație masivă, sucombarea producìndu-se in $36-48$ ore prin sincopă, paralizie bulbară, sau prin insuficienţă hepato-renală.
b) Sindromul secundar malign al lui Marfan, care apare in a 10-12-a zi a difteriei, cu simptome cardio-vasculare importante si sincopă mortală.
c) Sindromul malign tardiv al lui Grenet, care apare in a $30-40-\mathrm{a}$ zi a difteriei și cînd semnele de intoxicatie profundă reapar odată cu paralizi multiple (oculare, faringiene, ale membrelor), cu tulburăr cardio-vasculare şi sincopă mortală
d) Forma malignă henoragică, cu purpură și hemoragii multiple: epistaxisuri, gingivoragii, hemoragii digestive.
e) Forma gangrenoasă, cu necroza masivă a tesuturilor buco-faringiene, la care se constată și asociația fuzo-spirilară.

Totuși si in aceste forme clinice grave se pnt obține uneori vindecări prin seroterapie precoce, masivă, prelungită.
3. Angina necaracteristică simptomatologic (catarală, pultacee, lacunară) rămasă nediagnosticată se vindiecă in circa 8 zile fără tratament specific, lăsînd o convalescență prelungită, uneori cu paralizii multiple, in special ale vălului palatin și oculare.
4. Adenoidita acută difterică. Difteria este localizată primitiv in cavum, mai frecvent la cei cu vegetatii adenoide. Diagnosticul nu este posibil deĉ́t prin rinoscopie posterioară şi, in caz că acest examen nu se poate practica; să se facă examenul bacteriologic al secrettilor din cavum: Este o formă periculoasă a toxi-infectiei difterice, simptomele toxemiei fiind prezente. Nedescoperita, aceastà formă duce la complicații grave : paializii, néfrită, miocardită.
5. Forma pseudo-flegmonoasă se observă la adult, are un debut brutal, una din amigdale cu false membrane, cealaltă tumefiatã, cu mucoasa din jur edemațiată, imitînd un flegmon periamigdalian, cînd puncţia negativă inlătură acest diagnostic. Depistarea precoce a difteriéi şi tratamentul adecvat impiedjc̣a evoluția spre o formă malignă.

Complicatiile sint datorite toxinei difterice care trece in circulația generală și lezează mai multe organe și sisteme.

Plaraliziille sînt precoce în difteria gravă si tardive in difteria comună. Cea mai frecventă paralizie este a valului palatin şi a faringelui, cînd vooea devine nazonată, iar lichidele refluează pe nas; cedează spontan după 2-3 săptămîni. Urmează paralizia acomodației, a membrelor inferioare si superioare; paralizia frenicului (diafragmului), a nervilor intercostali și a recurentului pot duce la morarte; ila aparatul respirator cea mai gravà complicaţie este crupul, apoi bronho-pneumonia mai frecventă la copii ; miocardita manifestată prin tahicardie sau bradicardie, aritmii diverse; albuminurie, nefrită acută hematurică, iar moartea subită in formele maligne ar fi datorită insuficientei acute a supranenalei.

Diagnosticul clinic pozitiv il pun falsele mēmbrane aderente care au tendința de a depăşi limitele amigdalelor, de culoare .gri-galbene,
semnele generatle avînd un nol secundar. In formele madigne apar in plus edemul mucoasei faringiene şi al tesutului cervical, cu rinită sau laringită concomitentäa, hallena specifică, semnele generale agravate. In alte forme (necaracteristice, pultacee, pseudoflegmonoasă, rinofaringiană) care nu ajung la formarea de fallse membrane, trebuie să avem in vedere; adinamia și adenopatia care sint simptome oaracteristice in difterie. Diagnosticul diferential se face cu celelalte: angine pseudomembranoase oa
a) Angina difteroidă pneumococică în special, deosebirea o face examenul bacteriologic.
b) Angina Plaut-Vincent în perioada inițială pseudomembranoasă este unilaterală si mai mult ulfceroasă, starea-generală bună.
c) Asocierea cu scariatina (angina strepto-difterică), la, indoială se face seroterrapie fără a se aștepta rezultatul insămịnṭării.
d) Şancrul sifilitic, amigdalla este duna sit mare, eventual cércetarea spirochetei.
e) Plăcile muooase suinitice difteroide, se caută adte manifestări secundare.
f) Falsele membrane apărute după amigdalectomie sau după cautevizări diverse nu pun probleme diagnostice.
g) Mononucleoza infecțioasă dă o adenopatie generalizată, splinia palpabilă, jar examenul hematologic transează diagnosticul, oa si in cazul agranulocitozei
h) Angina herpetică in faza tardivă, cind veziculele s-au unit introo plagă policiolilică, diagnosticul este dificicl; se face seroterapie sì se asteaptă rezultatul examenului bacteriologic.
i) $O$ angină de aspect eritematos, pultaceu, sau flegmonos, poate masca o difterie. Starea generalà alterată, paloarea, febra mică, adinamia si adenopatia lămuresc diagnosticul, iar trismusul din angina flegmonoasă nu se observă in difterie.
j) Candidomicoza se întinde și pe mucoasa jugală sị labială, putîn-du-se confunda cu difteria extensivă faringo-buocală. Miceliile care apar pe frotiu lămuresc diagnosticul.

Prognosticul este complet schimbat odată cu aparitia seroterapiei si obligativitatea Waccinărilor cu anatoxina Ramon. Gravitatea difteriei depinde de precocitatea seroterapiei, de asocierea rinitei ssi crupului difteric, importanṭa semnelor generale, vomismentele tardive avind o semnificatie gnavă, și in plus celelalite simptome amintite la studiul clinic.

## Tratamentul

- Curativ. Seroterapia care trebuie făcută precoce, în doze suficiente, pe cale i.m. (absorbție mai rapidă) sau pe cale i.v. în formele grave; seroterapia se prelungește cel puṭin pînă la dispariția falselor membrane, iar pentru a preven' accildentele tandive in formele cu evolutie lunga se asociază anatoxina. Penioilina se face pentru a combate atitit bacilul difteric cît si infectiile supraadăăgate. Stricnina, bine tolenata de acesti bo este contraindicată in caz de crup din cauza acciden el imunitate imediată dar de scurtă durată, motiv pentru care se impune și vaccinarea care dă imunitate tärdivă (după 3 săptămîni) dar de lungă durată.
-_Profilactic. Purtătórii de bacili difterici trebuie depistați și vaccinați. Receptivii la difterie se descoperă prin reactia Schick, dupǎ care sint vaccinatị.


## ANGINGLE FEBRELOR ERUPTHVE

1. Angina scarlatinoasă. In scarlatină angina ase un rol important, ea constituind primul simptom; faringele find poarta de intrare a streptococului beta-hemolitic grupa $A$, ca si punctul de plecare al unor complicații la distanță sau de vecinătate foarte importante.

Angina constituie simptomul constant in soarlatină, prezentind o mare impontantă diagnostică, caracterizindu-se prin intensitatea. semnelor generale, cu febră $40^{\circ}$ si frisoane, varsaturi si tahicardie; enantemul este intens, de un rossu vilu, amigdalede adesea au un moderat depozit pultaceu și uşonară adenopatie cervioală. Limba albicioasǎ la mijloc, apoi cu marginile și vîrfull roșu, iar după cîteva zile în intregime rosie ca zmeura. Evolutia anginei este benignă de obicei, dispărînd in 7-10 zile, însă limba depapilată, de zmeurặ, ajută diagnosticul retrospectiv. Un exantem discret la pliurile de flexiune poate să apară chiar de la debutul anginei. Se adaugă apoi hipotensiune, hiperleucocitoză cu eozinofilie $5-8 \%$ și uşoarà oligurie cu albuminurie. In formede fruste de scarlatină, fără exantem, descuamația tardivă pune diagnosticul, Mărirea titrului antistreptolizinelor de la a 15-a zi de boală ajută la diagnosticul retrospectiv.

După 3 săptămini de boală poate apărea o ușară angină pultacee sau pseudomembranoasă (angina secundară) care poate da complicații : nefrită, reumatisin, otită.

Angina pseudomembranoasă, sau ulcero-necrotică (Henoch), poate apărea în scarlatina malignă, dạ care examenul bacteriologic constată pe lîngă streptococul hemolitic si fuzo-spirili și anaerobi.

Toate formele grave alle anginei scarlatinoase au dispărut după folosirea antibioticelor și în special vaccinărilor obligatorii

Tṛatamentul. constă din penicilină in doză de $800.000-1.600 .000 \mathrm{u} / \mathrm{zi}$, timp de 6-8 zile. Profilaxia anturajului se face cu penicilină per os timp de $3-4$ zile.
2. Angina rujeolică apare odată cu catarul oculo-nazal (roşeața conjunctivelor, blefăritã si lăcrimane) care dau faciesului copilului aspectul plîngăreț. Enantemul apare sub forma de pete congestive neregulate, cu aspect stelat; la sfîsitul perioadei prodromale cind apar si petele Köplik, oare sînt papule' acuminate albe, mici, inconjurate de to zonă congelstivă pe mucoasia jugală, niai frecvent in dreptul molarilor superiori, cu o durată de $2-3$ zile și care sînt datorite une reacții de degenerescență grăsoasă a celulelor epiteliale.
3. Rubeola prezinta același enantem ca și rujeola, iar cu 2-4 zile inainte de exantem apare și adenopatia occipitală de mărimea urui bob de mazăre piñă la o alună care este caracteristică acestẹ maladii virotice. infecto-contagioasă.
4. Varicela. Pe lingà exantemul veziculos polimorf, elementele find in diferite stadii de evolutie, apar vezicule si pe mucoasa bucală, vădul palatin si limbă, care dau mici eroziuni rapid epitellizate.
5. Variola. Această maladie infecto-contagioasă gravă incepe cu frison, febră, vărsături, agitație sau somolență, cefolee, odinofagie. Exan temul evoluează de la macule, papule, la vezicule, pustule, apoi cruste orimate de cicatrice Odată cu exantemul apare şi enantemul sub forma de pote rocii rotunde uirinate de vezicule care se ulceneaza și se acoper ous consie Aceste ulceratii pot determina tiegmoane periamig保
 - Lorma de variola athpuca, manifestata portantŭa eppidemiologică find greu de diagnosticat.
6. Febra tifoidă. In $20 \%$ din cazurile acestei maladii, la sfirsitud prijmei săptămini de evolutie apare angina Duguet, pe care o puten con sidera patognomonică, manifestată printị-o ulcerație cenușie, ovalara care apare pe pilierul anterior amigdalian, cu axul mare vertical de $8-15 \mathrm{~mm}$ și care dispare după 7 - 10 zile. Această angină are o mare valoare diagnostică.
Eximpelul faringelui, izolat, apare de obicei după o intervenție opeatorie faringiană sau nazală, mai rar insoteste un erizipel al feṭei. Survine pe un teren debilitat, la alcoolici, diadjetici, la care afectiunea prezintă o gravitate deosebită.

Clinic constatăm o roșeață carminată cu edem a mucoasei faringelui, vălului palatin, amigdalelor și pilierilor, pe care pot apărea citeva ficetene urmate de ulceratii superticiaule. Simptomele generale sint atar mante: febrǒ. mare, frisoane, tahicardie, ceface, insomni, agitatie in manca, fueori delir violent (la alcoolicici). De la taringe infectia se poate intinde in sus, la ureche, dind otite supurate, și la nas, de unde invaforin canalul nazo-lacrimad, sau prin unghiul ind al noclu". and and noctu", cind se intinde in mod cu totul exceptional shau observa poate duce la traheotomie. au erizicazuri de flegmoane cervicale sau gangrena same Tratamentul constă pelului faringian este de 4-f zile si nifatiazol, sulfafenazol, sulfametin) sau penicilină $G$ ( $2-3$. milioane $u / z i$ ), ser antistreptococic in caz de ineficientă chimio- sau antibioterapiei.

Angina gripală este 0 afecțiune virotică bine individualizată in prezent fiind determinata de virusul gripal cu cele trei tipuri $A, B$ și $C$, conditia favorizantă faind conbactui cu altii bolnavi, calea de contagiune fiind respiratorie prin ploaia lui Pflïgge

După o incubatie de 1-3 zile afecțiunee debutează brusc cu febră $39^{\circ}-40^{\circ}$, insotită de frisoane, cefallee, wahialgii, dureri musculo-articulare, astenie, bolnavul find nevoit să stea la pat. Faringele este congestionat in intregime, bolnaval acuzind o senzatie de uscăciune ou odinofagie, arsură inapoia vălului palatin si respiratie de tip bucal deternolagie, arsur minată de congestia nuucoasei nazale care insoțeste congestia faringelui ;
fața este congestionată, buzele uscate, apar ipanspinați, inapetenṭă. După - evoluție de cîteva zille febra scade bruse sau treptat, persistind insă - o stare de astenie de citeva zile. In cazurile in care organismul este slăbit și nu se poate apăra iar tratamentul nu a fost adecvat, congestia se poate extinde spre laringe determinind crupud gripal. Virusul anginei gripale nu dă complicaţii, acestea survenind în cazul unei suprainfectii gripale nu dă complicatiia, acestea survenind in cazul unei suprainfectii
cu microbi piogeni, in special cu streptococul patogen, determinind otite și sinuzite.

Diagnosticul diferentiial se face cu angina rujeolică din primele zille, pînă apare erupția, cînd semnul lui Köplicl nezolvă dilema.

Tratamentul este simptomatic: repaus la pat, alimentație caldă hidrozaharată și lactovegetariană, polidin, vitamina C, acid acetilsalicilic, aminofenazonă, comprese calde cervicale, gargarisme alcaline sair slab antiseptice, instilatiii nazalle cu rinofug sau fedrocaină. Tratamentul cu antibiotice este indicat numai la bolnavii cur reuniatism articular acut sau cu nefrite postanginoase in antecedente..

Angina fuzo-syizilicua (amgima Plaut-Vincont) este o anginä ulceronecrotică. Poate apărea în absenţa oricărui factor predispozant, pe o eroziune amigdaliană, la cei cu carii dentere sau erupție dificila a molarului de minte, sau in curstil unor afectiuni care adterează procesul normal de apărare tisulară (hemopatiii neutropenizainte, surmenaj; avitaminoza $C$, intoxicatii profesionelle sau medioamentoase).

Este datorită asociației fuzo-spirilare, agenți patogeni care atacă in special tesuturile traumatizate, devitalizate si, spre deosebire de celelailte angine acute, este aproape de regulă unilateral̆ă.

Are un debut insidios și se manifestă printr-un aspect difteroid 'al amigdalei, care curind face loc unei ulcerații limitate, cu adenopatie discretă; stare subfebrilă, disfăagie moderată, halena fetidă. Ulceraṭia la inceput rotundă, superficială, se aprofundează în amigdală, se măreste, devine neregulată dar neindurată si uneori este ascunisă sub pilierul anterior.

Evolutie. Fiste o afectiune benignă, nu dă complicafii și arè o durată de 7-14 zile. Poate recidiwa tas cal persistența infecției gingivo-dentare, sau sǎ cevină cronică la bolnavii debilitaţi, la care ulceraţia nu se vindecă cu tot tratamentu] locall efectuat.

Diagnostic diferențial. Examenul unui frotiu din secreția ulcerației amigdaliene care pune in evidenṭă asociația fuzo-spirilara (bastonașe rdrepte ingrospate la mijlioc de bacili fuxiformi si spirili fini de mărimi diferite) indepărtează sifililisul, tubenculoza, difteria ș̣i amigdallita lacunară. In forma cronică, ultramicroscopia o diferențiază de șancrul sifilitic, iar biopsia indepărtează tumoarea malignă. In cazul unei hemopatii acute, uloerația amigdaliană se bilateralizează, se extinde in suprafată și profunzime, prinde și amigdala linguală, iar adenopatia cervicală este importantă ; in acest caz examenul sîngelui pune diagnosticul.

Ca curiozități, noi am obsenvat trei bolnavi cu Iocalizări primare diferite ale asociatiei fuzo-spiriliare : intr-un caz, la un bolnav cu otita medie supurată cronică, msociatia a determinatat o' ulcerație difteroidă a concei sis conductului, fuzo-spirilii din buco-faringe pătrunzind probabil
prin trompa wif Eustachio; in alt caz, la un copil s-a constatat această asociatie într-o masă cazeoasă din fosa nazală, pătrunderea făcindu-se propabil printr-un corp străin alimentar intrat prin cavum in fosa nazadă, antrenînd fiora respectivă; in as 3-lea caz o ulcerație difteroidă cu o hemoragie greavă a repliului giloso-epiglotic care à necesitat un tamponamen't rompresiv, si la care s-a constatat asociatia-fuzo-spirilară

Tratament: Local se fac gargarisme cu borat de sodiu $2 \%$ si apă oxigenată 12 vol. in părți egale, din care se pune o. lingurităa la jo jumătate pahar de infuzie de musseţel, apoi badijonari cu: albastru de metilen 3 g , alcool si glicerina cíte 10 g . Ca tratament general penicilină ín doză zilnică ide $2,5-3,5$ millioane u.

- Profidactic, pentru prevenidea recidivelor, se vor face controale penodice dentare și iablația amigdalelor care constituie rezervoare posibile de fuzo-spirili.

Angina tularemică este o maladie infecțioasă dată de bacterium tularense şi care se trantsmite direct de da rozătoarele bolnave (iepurele, venerita, sparecele de cimip), prin apa sau alimentele contaminate sau servité icu mîinile murdare, sau indirect prin vectori (căpușe, ploșnițe, purici etc.). Bacteria a fost descoperita de Francis in 1919, oare a descris si Boala la om, in localitatea Tulare din California. Este o maladie profesionala a vinătorillor, a celon care ruanipulează carnea de vinat și a muncitorilor agricoll în perioada de stringere a recoltelor.

Simptome. După o incubație de $2-7$ zile, invazia este bruscă, cu febră mare si frisoane, cefalee, astenie, vărsături, dureri muscưtare sị adenopatie satelita de partea leziunii primare, leziune cane uneori nu este vizibila in formele ganglionare pure. Perioada de stare se manifestă prin febrǎ ridicată continuă, apoi la formă de febră septică ( dimineața și frisoane seara urmate de transpirații), după care febra scade prognesiv în 2-3 săptămîni. Argina apare da 3-4 zile după debutul adenopatiei și se traduce prin leziuni ulcerative acoperite cu ex-. sudat difteroid gri-gã̉bui, neaderent, leziuni care apar. pe amigdală, vălul palatin, mucoasa bucală si mucoasa buzei inferioare. Uneori leziunea anginoasă este neînsemnată, în schimb adenopatia se poate întinde la grupul jugular, preauricular si retrofaringian care pot supura dind abcese mari. Cu alle cuvinte se poate produce un adenoflegmon retrofaringtian tularemic.

Duiata afectiunii este de 8-24 zile, lăsînd bolnavil astenizat.
Diagnosticul se poate preciza prin cencetarea profesiei bolnavului, a epidemiei, prin proba de aglutinare, intradermoreactia, inocularea puroiului la cobai, serodiagnosticul după a 10 -a zi.

Diagnosticul diferential se face cu adenita tuberculoasă, limfogranulomatoza malignă și unelle boli infectioase.

Tratament. Streptomicină $1 \mathrm{~g} / \mathrm{zi}$, sau tetraciclină $3 \mathrm{~g} / \mathrm{zi}$, tinap de 7 zile, cu rezultate foarte bune.

Profilactic se recomandă protecția celor expuși prin mǎnuşi de caudiuc, ochelari si vaccinoterapie.

Cărbunele primitiv al faringelui (antrax, dalac) este una din formele clinice ale cărbunelui intern, celelalle forme find gastrointestinală, pulmonară și meningo-encefalică. Malladia este .extrem de gravă, se
transmite de la animalele ierbivore, in special de la oaie la om, agentul infectios fiand bacilul lui Davaine care pătrunde printr-o plagă minimă a mucoasei faringiene. Forma cutanată a cărbunelui este cea mai frecventă, forma primitivă faringiană find publicată pentru prima dată de $V$ acareza in 1939, iar la noi in tară, tot in 1939 a fost' publicat primul caz de Bălteanu, Franke şi Costinescu. Afecțiunea survine la cei care manipulează pielea animalielor bolnave de antrax

Simptoine: Se constată un edem mare al mucoasei faringiene; cu mărirea amigdlelor care prezintă leziuni ulceronecrotice acoperite cu run exsudat fibrinos cenusiul, de aspect difteroid; edemul interesează si peretele posterior al faringelui, cu vezicule de mărimi variate pina la un bob de mazăre, determinind disfagie și dispnee. Ganglionii satelitio sint ussor măriti de volum, izolati, churi, nedurerossi, aderenți de planurile profunde. Se produc hemoragii alle mucoasei sit tegumentellor prin leziuni vasculare.

Diagnosticul pozitiv se bazează pe edemul mare cervico-toracic, petele echimotice de pe suprafața edemului, adenopatia nedureroasă; profesiunea bolriavului (manipulează pieile animalelo̊r), intradermoreactia Băl-tearu-Toma intens pozitivă și proba tratamentului.

La aceste semme dacă mai adăưgăm debutul, insidios, lipsa febrei senzația de tensiune puternică faringiană, cefaleea, durerile osteonusculare, inlăturăm diagnosticul unor angine acute cu depozite fibrinoase datorite germenilor piogeni, la care debutul este brusc, febra mare, iar edemul este mic.

Tratamentur este specific, cu ser anticărbunios $200-400 \mathrm{~cm}$, timp. de 3 zile, penicilină $G$ in doze mari ( $3-6$ milioane in 24 ore) din 3 in 3 ore pină la vindecare, gammaglobulină și corticoterapie.

Angina herpetică (herpesul buco-faringian) este clatorită unui virus neurotrop, fiind o afecțiune a adolescentului și adultului tînăr, manifestată printroo eruptie veziculoasă pe mucoasa buco-faringiană. Virusul se găseste în vezicule, rezistă intre - $180^{\circ}$ și $+55^{\circ}$, inoculat la jepuri determina cheratita herpetică, iar unii autori (Levaditi, Nicolau, Harvier) îl consideră identic cu virusul encefalitei letargice

Simptome: Debutưl este brutal, cul febră pină la $40^{\circ}-41^{\circ}$ precedată de frison, delir. După $1-2$ zile aceste simptome, în afară de febră, cedează, ca să apară o disfagie puternică și o congestie a muicoasei, cu aparitia pe pilieri sii amigdale a unor vezicule mici, rotunde, allbe cul un halou roşu, care apoi se ullcerează ș̦i se acoperă cu o pseùdomembrană cu contur policiclic, care este diferită de cea difterică. Unele mici exulcerații izolate lia distanț̣ă, pe văl si pilieri, séparate prin zone de:mucoasắ congestivă ajută diagnosticul. Veziculele pot apărea şi în cîteva puseuri succesive și pot coexista cu stomatita herpetică, sau cu herpesul labial sau narinar. Febra mai persistă 5-6. zile, ca și disfagia dureroasă fără adenopatie, și totul se termină cu bine in curs de 6-8 zile '(planșa I, fig. 10).

Diagnosticul dif̣erențíal. După debut, angina herpetică se poate confunda cu o pneumonie, cu scarlatina si meningita cerebro-spinală. In faza de vezicule se elimină zona care respectă amigdala şi este unillaterală. Herpesul recidivant nu se insoṭeste de simptome generale.

Tratamentul este identic cu acela all unei angine banale

Zona faxingiană (angina zosteriană) este o boală infectioasă datonită unui virus neurotrop și se manifestă prin aparitia unei eruptii veziculoase pe un fond eritematos, pe teritoriul de inervatie a ramurei a 2 -a trigeminală. Pe baza examenului histopatologic al veziculelor s-à constatat innudirea afecțimaii cu herpesul și varicela.

Ca simptome prodromale se citează cefaleea, iniapetența și disfagia dureroasă care sînt. decelate retrospectiv, după aparitia eruptiei unila terale de pe teritoriul nervului palatin : bolta palatină, văd sil $1 / 3$ superioară a stîlpilor. Veziculèle devin confluente, apoi după ulcerare se acoperă cu un depozit difteroid, cu subfebrilitate, hiperileucocitoză cu eozinofilie, splenomegalie, ușoară adenopätie cervicală, iar uneori un sindrom meningeal discret.

Evolutia este benignă, vindecarea survenind in $10-15$ zile; iar ca sechelă la bătrîni, dureri faringiene cu caracter cauzalgic rebele la tra-
tament. ment.
Durerea intensă, eruptia unilaterală și eventual asocierea cu zonà cutanată î teritoriul perechii a 5 -a deosebeste zona de angina herpetică, varicelă și pemfigus.

Tratamentul constă din gargarisme cu apă boraxată si combaterea durerilor faringiene. In algiile postzosteriene se incearcă fizioterapie (ultraviolete, diatermie, radioterapie) și chiar neurotomie retrogasseriană

Kiferpangina este o viroză din grupa Coxsackie, descrisă de Zahorsky (1924), cu caracter sezonier (vara), care afectează copiii pînă la vînsta de 5 ani, contaminarea făcindu-se prin faringe, cu incubație de $2-5$ zile.
Debutul este brusc, cu febrā mare, adinamie, cefalee, colici abdominale, anorexie, grețuri, vomismente, dureri faringiene, cu aparitia unor vezicule de aspect herpetic cul continut clar, situate in grupe de cîte 10-20 pe marginea liberă a vălului, pilieri, luetă și uneori pe ámigdale Veziculele se sparg repede, lăsînd eroziuni iotunde, superficiale, de mărimi diferite (bob de mei - bob de linte), care se acoperă cu un depozit galben-cenușiu cu un halou roşu-viu și care se vindecă in $3-4$ zile.

Virusul este diferit de acel herpetic și se găseste in frotiul din far ringe, în materiile fecale, nu în sînge, diagnosticul putîndu-se preciza și prin titrarea anticorpilor din singe.

Diagnosticul diferential se face cul stomatita aftoasă, la care veziculele sint dispensate, iar gingiile tumefiate, sicu stomatita și faringita herpetică in cazul unei herpangine atipice cu leziuni buco-faringiene.

Afecțiunea fiind de scurtă durată și benignă nu compontă un tratament deosebit faţă de celelalte afectiuni virotice.

Angina aftoasă (aftoza) este datorită unui virus încă necunoscut si se întîlneşte la toate virstele. La copii frecvența scade după virsta de 4 ani, iar adultii fac forme recidivante, în special femeile la ciclu; motiv pentru care aftoza este considerată o afectiiune cronică.

Dacă adudții nu fac febră și starea generală este bună; in schimb sugarii și copili mici devin febrili, agitați, cu hipersalivatie și prezinta simptome de gastroenterită. Dé obicei apare o singură veziculă aftoasă
de mărimea mui bob de mei pe plica ledio-gingivalä sau pe mucoasa buicală, se insoțeşte de dureri intense şi se mupe repede dasind o maceratie ovalară acoperită cu o talsă membnană alb-gálbuie. Afectivinea evolueaza in 10-16 zille si se vindecă sipontan (ulansa I; fig. 9).

Diagnosticul diferential se face cut toate afectiunile ulcerative virotice și in special cu ulceratiile herpetice care sint mici, rotunde, confluente, policiclice, cu fond cenușiu, in timp ce ulcerațici aftoasă este ovalară dispersată, acoperită cu o membrană allb-gälbuie.

Afectiunea se poate complica prin asocierea cui somatita catarală cînd sialoreea este abundentă, gingiile tumefiate, hemoragice, halena fetidă, adenopatie regionallă dureroasă.

Tratamentul. Se combate durerea cu anestezice (anestezină, cocaină sol. Bonain), inflamația cu gargarisme și badijonǎri cu sol. nitrat de argint $1 \%$, corticoterapie, vitamine ( $A, C$, complex B).

Febra aftoasă (stomatital epidemicä) este o viroză acută a bovinelor si ovinelor care se transmite la om prin laptele nefiert sau produsere lactate, iar grăjdarii, mulgătorii si măcelarii se pot contamina direct.

Etio-patogenie. Natura virotică a fost stabilită experimental. Virusul, care este putin rezistent, se găseşte in laptele, singele, limfa și feicarele animalului bolnav. Copiii sint mai receptivi decît adultii, făcind forme mai grave, uneori mortale. Afecţiunea nu se transmite prin omul bolnav, cea mai frecventă cale de infectie fiind daptele nefiert; virusul trece prin solutiile de contimuttate ale mucoaselor și pielji unde se inmulţește, apoi pătrunde in circulație.

Simptome. Incubatia ar fi de 3-5 zile, iar invazia se nonifesta prin febră, cefalee, rahialgii, adinamie. După $2-8$ zile urmeaza porionda de erupție insoțită de astenie, hipotensiune, tahicardie, anorexie, văasături s? diaree. Enantemul este constituit din vezioulie pe fond congestiv dare apar pe fața internă a obrajilor, limbă, vălud palatin, amigdale, cu conținut clar, apoi de aspect lăptos, insoțite de senzație de uscachune si arsură. După 2-3 zile veziculele se spang, dînd ulcerații rotunde saú poHiciclice cu baza infiltrată, dureroase. Elementele sint asemănătoare cu acelea din angina aftoasă. La nivelul buzetor si narinelor apar cruste hemoragice, iar ganglionii sateliti sint tumefiati, durerosi. Concomitent apar vezicule și pe tegumentele gable. După 8-10 zile toate ulceratiile bucale și cutanate se vindeçă în general fără cicatrice, evolutia virozei fiind de 2-3 săptămîni.

Diagnosticul pozitiv este ușuat cind aftele bucale sint insotite de simptomele genenalle idescrise sii este confimat de ancheta epidemiologică care constată epizootia şi contactul ou animallele bolnave, sau folosirea laptelui nefient:

Diagnosticul diferential se face cu varicela, vaccina, variola, aftoza, herpesul, pemfigusitl, stomatitele toxice și bolilor infectioase.

Tratamentul este simptomatic, iar profilaxia constă din supraveghenea vacilor și oilor, izolarea celor bolnave, consumarea laptelui numai fiert; igiena individuală a persoanelor care îngrijesc -de"animalle, in spacial de acelea bolnave.

## 

Afeothonile buloase interesează in special tegumentele, cazurile find ingurite ann sectiile dematologice. Uneori elementele buloase apar in mod seoundar si la nivelul anucoasei buco-faringiene, dar excepitional pot preceda aparitia bulelor outanate; acesta este motivul pentru care un medic ORL s-ar putea să nu aibă ocazia să observe un atare caz după deceni de activitate in policlinică。

Pemfigusul faringian, afectiune cu etiologie neounosantă, se observă după virsta de 40 ani. Se manifestă prin erupții buloase pe fainge, laringe si conjunctive, conommitent cu erupțile cutanate; bule sint in traepiteliale find vorba de un proces de acantoliză. Uneori leziunile mucoasei pot preceda cul citeva luni sau $\frac{1}{-2}$ ani aparitia bulelor cutanate Pe vălul padatin pot ranarea una sau mai multe buile seroase sau hemoa:agice, cu disfagie, fără alte simptome de debut. Bulele se sparg imediat deci sint rareori vizibile, in afară de niste eroziuni de diferite dimensiuni neregulate, pseudomembranoase, icu aspect dufteroid sau necrotic, ou halena fetida. Puseele se repetă, afecțiunea căpătînd un aspect extensiv și cronic. Examinate atent se pot constata la periferia deziunilon mici resturi epiteliale care ne por conduce da diagnostioul corect, intarit side citodiagnosticul dupǎ metoda A. Tzanck, îndepărtînd astfel, în afară de alte afeotiuni butoase, si angina herpetică, aftele, arsurile, sifificlele. Boala este incurabilă, prognosticul find sumbru, de regulă letal ín 1-18 luni prim artenarea stării genenale, dianee vărsătari, cașexie, infectii secundare (ifig. 103) (planșa I, figg. 11).

Tratamentul. ou cortizon şi ACTH in doze masive si indelurgate au dat rezultate mai bune; se mai folosește arsenicul și chinina, iar looal bardijonaje cu sol. nitnat de argint, sau oristal violet şi gargarisme antiseptice shabe pentru.a se evita infectiile secundare. .

Boala Dühring (dermatita herpetiformă Dühring-Brocq) se intîlneste da toate virstele, fiind cea mai frecventa idintre dermatozele buloase. Se deosebeşte de pemfigusul vulugar prin polimorfismul său eruptiv: plăgi eritemato-edematoase cle diferite mărimi pe care apar formatinni builoase care se vindecă în 6-12 săptămini, după cane apar :alte elentente, deci caracter cronic. Inngă eroziuni rotunde, roşii-vii, acoperite cu cruste, sau lîngă altele cicatrizate sub aspectul unor macule pigmentare, apar bule tinene. Allie icanactere care o rleosebesc de pemfigus sint: pruritul, starea generială bună, senzatia de arsurǎ care precede dezinnile cutanate. si mucoase, reacția febrilă care insoţeste fiecare enuptie, eozinofilia lacală (serozitatea bulelor) și sanguină ( $5-30 \%$ ), Mucoasa buco-faringiană este mai freovent atinsă oa in pemfigus, in schimb nu precedă niciodată leziunile tegumentane, procesul bulos pnoclucîndu-se subepitelial, teci nui este vorba de "aoantoliză ca în pemfigus. Tratamentul constă din gargarisme alcaline, autohemoterapie, cortizon, ACTH, arsenic, sulfamide (fig. 104).


Fig. 103 Bulă de pemfigus malign acantoliză masivă dind planṣeului acest aspect zdrentuit și eliberind lambouri de epiderm in cavitate ( Mitaro si Bouche).
$\backslash$


Fig 101 Aspect tipic de bulă Dïluring Fig. $10 \pm$ Aspect tipic de bula aill Ding
epiderm ridicat in totalitate si mult timp intact, nici o acantolizắ, extremitate tocită a bulej (Maduro ṣi Bouche)

Miduaa (eritemul polmori buos) apare la orice vîrstă, in special la tineri cu car'acter sezonier (in special primăvara), de etiologie necunoscută. Pe tegumentele descoperite -- dosul minini, antebnaț, fațà, genunch - - apar eruptii eritemato-papuloase cur centrul albăstrui-cianotic; pe care apar apoi bule asemănătoare maladiei Dïhring. In timp ce aceste leziumi pot ramine in stare frustă, cele care apar in buco-faringe pot domina tabloul clinic, cu aspect eritemato flictenoid, apoi exulcerații rotunde foarte dureroase, cu un halou erite-mato-papuros in formă de cocarda Bola ate acută ciclică beniona Boala este acuta, cichca, benigna cu durata unui cilclu de $15-30$ zle si cu recidive in procent de $20 \%$ din cazuri.

Cind manifestările buco-faringiene coexistă cu lezinile cutanate diagnosticul nu intimpina dificultați. Citodiagnosticul cu formula analoagă din boala Dühring jindepartează diagnosticul de pemfigus.

Tradamentul se reduee la gargarisme călduțe stab antiseptice, data fiind durata' de evolutie scurtă a maladiei.

## 

## Tuberculoza faringelui

Tubenculoza faringelui, in toate formele ei clinice complet deosebite unele de altele, cu mult mai rare astăzi ca in trecut, constituie in marea majoritate o icomplicatie a tuberculozei pulmonare. In afară de formele secundare ar exista și o fomă de tubenculoză primitivă a faringelui și anume tuberculoza amigdalliană hiperorofică.

Tuberculoza aculă miliară a faringelui (mialadia Isambert) este foante rară si apane in cursul unei granulii sau al unui focar pulmonar evolutiv, determinată de surmenaj, sarcină, sau maladii anergizante cum sînt gripa si rujeola.

Afectează tinerịi în virstă de la 20-40 ani şi debutează cu febră mare $\left(39-40^{\circ}\right)$, dureri intense faringiene ssi disfagie extrem de accentuata care impiedică alimentația, și dispnee. Mucoasa pilierilor și vălului este hiperemiată, la ânceput simulînd o angină acută congestivă, ca apoi să se acopere de tubenculi gallbeni-cenusii care se ulcerează repede formind placande menegulate, ou manginile pintin ridicate si fundul cenusiu. Tuberculii, la început colorati viu, devin apoí palizì, indinzindu-se spre laringe, wino-faringe și fosele nazalle. Boalla netratată evoluează cam 2 luni, caşexia progresivă ducind la exitus. S-au descris 3 forme subclinice ale acestei malladii : forma acută descrisă mai sus, forma subacuta cu simptome mai atenuate sị forma supraacută, aceasta din uma la copi și adolescenți. Pinnă la apariția streptomicinei ș̦i a chimioterapiei toate formele acestei malladii duceau inexorabil la exitus. Un tratament energic cu aceste substanțe de la debutul afectiunii a schimbat radical evolutia spre vindecare.

Tuberculoza cronică ulcero-vegetantă este una din formele mai frecvente, de qegulă fiind secundară, prochusă prin insămîntarea unei leziuni minime a mucoasei cu bacili din sputa unei tuberculoze pulmonare. In fectiva se poate produce si pe cale sanguină sau limfatică

Se manifestă prin disfagie pronuntată insoțită de otalgie, simptome datorite gnanulatiihor ulcenate, cu marginile neregulate, decolate, atone, putin adinci, fundul-de culoare galben-cenușinu, ce se constată pe amig dale, pilieri, peretele posterior, limbă, gingii, amigidala linguală; deci pe toţi constituentii limfatici ai inelului Waldeyer. Ulcerațille au marimea intre $0,5-1$ omp, mucoasa dintre ulloerații palidă, cu granulatii Trélat in diferite stadii de evolutie. Adenopatia este constantă, iar evolutia bolii intre 1-3 ani, in functie de starea tubenculozei pulmonare. Pe amigdatele palatine ulceraţinle pot di cu aspeot vegetant-papilomatos, jar pe vălul palatin sa apara un tuberculom care prin xamolire să dea impresia unui aboces rece. In nazo-faringe poate aparrea of formă tumorallă roz-pală, moade, cu tuilburări respiratorii si fonatorii, diaginosticul necesitind biopsie. Starea pulmonară ne îndreaptă diagnosticul in forma ulceroasă care se poate confunda cu un sifilis tertiar, sau cu angina Vincent.

Profilaxia acestor leziuni inseamnă igiena cavități buco-farjngiene şi abtinerea de la intervențiile sîngeninde la bolnavii cu bacili Koch in sputẳ
Lupusuil faringeluil (lupusul vulgar) se observă foarté var astăzi odată ou rezuldatele bune în tratamentul lupusuluil nazal sau: bucall, cărora li se cunoaste mersul lor evolutiv spre faringe. In contrast cu celelalte forme ale tuberculozei care au un mers ascendent; lupusul, ca și sifilisisul, are un mers descendent, coborind idin fosele nazale in faringe și apo in laringe. Este vonba de o infecție tubercuioasa foante atenuată, baciluil Koch gassindu-se dar in leziunille lupice, rară fiind și inocullarea pozitivă la cobai, şi se observă la subiecții intre 15-30 ani.

La debut mucoasa prezintă placarde uşor ingrosate, mamelonate, de culloare roşie-închisă. În perioada de stare apar tuberculili Iupici, gălbui puțin proeminenți, moi, care prin erodare confluează, dind nașere ulceraţititor cu contururi neprecise, cu tendinţă extensivă serpiginoasă; leziuni
useat\%, homozithe ou domede tazeoase, iar mucoasa din jur qamasa normala este roz-palidă. Nodulia lupici evolneazä in două moduri distincte. sau se resom prim proces de solenoză dind ricatrice si atrofie; san se ulcerează dînd leziuni întinse cu mutillari

Leziunile se localizeară pe vădul palatin ou luetta si foarte arar pe stilpi ssi amigdale; in cavum se antind pe manginea posterioara a vome rului, pe fata posterioara a luetei si an jurul orificiului tubar, dind watractii ale pavilionului trompei, iar in jos se intind pe epiglotă. Nu "vista adenopatie, iar starea genemala a bohnavilui find bunat, acesta no dá importanță prea mare afectiunii (planșa II, fig. 3)

Lvoluția este lentă, cu daratä de $10-20$ ani; cu restite freovente si sucoesiuni de cicatrizare sis aparifie de noi nodudi

Complicatii. Raveori poate apărea tuberculoză pulmonată si viscerală one să ducă la exitus. Cancerizarrile serunciare (epiteliom) complica lupusud intin-un procent de $40 \%$ a cazurdor, cind dezinnea, introun punct,

 ceea ce necesită biopsie si thotiu

Tuberculoza larvatio a formatiunilor hondoide ale faringelui. Cele trei amigdale faringiene si in special amigdalele padiatine pot constitui ponnta de păorundere pentru bacilul Koch, ídat find că prin examinamea acestor ongane s-a constatat uneori prezenta tuberculilor si a bacililor. Tubermloza danvata poate fi secundara la tubereulosii pulmonari cavitari, si primară lla copii. șj se traduce printroo hipertrofie a amigdalelor, in aparenta banala, antrucit mumai examenul histologic si bacteriologic dan siguranta hipertmofiei barilare a tesutului limfoid.

Bolnavii nut prezintă semmele canacteristice unei infectii bacilare raringiene, insă anginele repetate, cu mucoasa palatina palidă, cu adenopatie cervicală și medinl tuberculos, sint elemente de care trebuie să ținem seama cîind bănum o tubenculoză larvată a amigidalei. Tuebuie căutată existența unor leziuni bacilare in altǎ parte a compului si in special pulmonare la adult, iar la copii vom face cutireacția. Dacă la unii dintre aoești bolnavi si în special la copii aceste examene sint negrative, vom ține seama de unelle pantioularităti alle hipertrofiei amigdaliene ca: hipenplazie importantă, asimetrică, nenegulată; palidă, la aceeași amigdală, consistența prea moale sau prea dură la palpare, aderențe frecvente ta untlin pilieri, la openatie aderențe prea strînse a amighalei - Ia compsula, adenopatii cervicale multiple, mai importante ca in hiperplazia banală, interesind si alte grupe (axilare, inghinale). In phlus mai putem constata alterarea starii generale; cu stări subfebrile intemmitente sau persistente.

Extirparea amigdalelor sau a vegetaţilor adenoide, confirmate baciliar prin examenul histopatologic, pot detemina postopenator complioatii tubenculoase acute grave ca: meningită, granulie sait tubenculoză ulceroạsă faringiană ; pentrua acest motiv trebuie ca aeeste operații să nu se execute decît după o anamneză rigunos condusă, cane ne poate indica o baciloză la debutul ei, un şancoru de inoculare.

Aceste amigdale bacilare primitive pot fi operate in acord cu fiziologul, care va indica momentul interventiei după un examen riguros clinic şi de laborator (cutireactie, examen pulmonar), în absența de puseu febril sii după un tratament adecvat.

Alocesul rece retro-farimgian poate f de origine ganglionară sau osteopatică.

Abcesul rece ganglionar este foarte rar, se intilneşte la adolescent, find secundar unei tubenculoze a amigdale iui Luschka deseori ooexistind ou adenopatia cervicală tubenculoasä fistulizată sau nua.

Abcesul rece osteopatic este mai fremvent si este datorit morbului Pott suboccipital sau cemvical care invadea\%ă tesutul celular retrofaningian, se intîinește la toate vinstele, miai frecvent ia adult. Se dezvoltă în special la nivelul nazo-faringelui, dar prin evolutia lui lentă poate coborî spre oro-faringe și hipofaringe, determinind o disfagie accentuata. Uneori abcesul poate coborî şi în mediastin, dind ca complicatii pleurezie purulentă cu pericardită consecutivă și hemoragie prin eroziune vasculară. C'a semme se constată bombarea peretelui posterior al faringelui, mucoasa find normală, iar palparea arată fluctuentă.
Diagnosticul se bazează pe examenul wadiografic care arata leziunile colome vertebrale cervicale, dar foarte gieu se pot evidentia lezinnile din morbul Pott oocipital (fig. 105).

Diagnosticul diferential se face cu o tumeare benigna athofaringiana care este dură la palpare, si cu anevrismul oanotidei interne care pro emină inapoia pilienului posterior, nivel la care se simt pulsatille pro-

Tratamentul tuberculozei faringelui trnebuie să se facă in sanatiori unde bolnavii aut toate condițile unui tratament adecvat. Astăzi terapeutica dispune de o gamă mane de antibiotice și chimioterapice din cele mai eficiente care au schimbat radical evolutia tuturor formelor de taber culoză.

In ce priveste tratamentul abicesului rece retrofaringian de origine vertebrală, sub protectie de penicilină se puncționează și se evacueaza purotul, după care se administrează tuberculostatice. Imobilizarea coloanei cervicale prin uninervă reprezintă oheia tratamentului.

## Sifilisul faringelui

Sifilisul este no boală pe cale de disparitie datorită legislatiilor antiveneriene care prevad declanarea obligatorie in termen de 24 one de da depistarea cazirilor cu leziuni floride, internarea lor și duarea in evi-
dentă pină la completa vindecare, tratamentul fimd gnatuit si obigatonu Ia acestea se adaugă si eficacitatea deplină a tiratamentudui cu penicilina

Datorită acestor fapte nu se mai intîhesc fommele tertirare si congeniale ale sifilisului, in schimb mai apar cazuri sporadice de sifilis priman s seoundar cane au o afinitate deosebită pentru tesutul limfoid al farinelui si în special pentur amigdale. Acesta este motivul pentru care sifi lisul trebuie desoris in toate aspectele lui pentru generatiile noi de medici care sînt mai puthin familitarizati cu polimorfismul manifestăthor acestei afectiuni.

Sancrul sifilitic primar
Dintre şancrele extnagenitale, după cele all buzei și ale limbii urmează (a) amigdal al vallului palatin, pe stîmii amigdalieni si exceptional Ia nivelul trompei (prin intermediul unui cateterism).

Sanorul amigdalian se prezintă de obicei ca o angină ulcenomembranoasa Vincent cu care se poate uşor confunda. Bolnavul simte o senzație de jenă faringiană unilaterală, adesea intovarrăsită de otalgie și, cind se prezintă la consult după $10-12$ zile de la debutul aparent, au trecut deja 3-6 săptămini de la oontactul infectant, find prezentă si, adenopatia cervicală. Contaminarea obişnuită este bucobucala și mai mar prin diferite obiecte infectate cane trec idn guta in gura (pahar, roşu de buze, tigaña suffattori in stiolă etic.). Uneoni infectia primară paate trece nedepistata, fiind cameflată procesul inflamator simplu faringian; astfel ia mastere sifilisul ignonat, adică cu poarta de intinare necunoscută si care poate da dupar ani de zile aocidente cerebrale si nervoase.

Fomme clinice.
Forma unginoasă. Șancmul minuscul este ascuns ânapoia plinlui triunghiulan sau in recesul supraamigdalian; amigdala mărită de volum este roşie, deci aspectul unei angine congestive banale; atit unilateralitatea cit și duritatea amigdalei și adenopatia impun surppiciunea unui sifilis primar.

Forma pseudolacumară (erozivă). Leziune mică ulceroasă sau psenudoombano rotundă centrată pe nin orificiu oriptic, dînd o alură banolă and pane si adenopatia importanta lămuresc diagnosticuil.

Forma pseudo-timorală. O putem considera o variantă a formei anginoase. Amigdala este mult mărita de volum, de $2-3$ ori mai mane decît amigdala opusă, roșie, dură, gîndul purtindurne spre un sarcom. Trebuie să ne fie prezentă inn spirit aceasta forma clinica a sinusura primar, diagnosticul find confirmat de generalizarea adenopatiei şi de pozitivarea reactiei Bordet-Wassermann.

Forma pseudo-flegmonoasă, foarte nară, reproduce tabiloul unui flegmon periamigidalian, la care puncția nu poate fi decît negativă. Dată find febra mare $\left(39^{\circ}-40^{\circ}\right)$, ne face să combatem infectia cu penicilină ceea ce duce la vindecarea aparentă a sifilisului, care issi va relua acti vitateä după o mică perioadă de timp.

Forma ulceroasă este de un diagnostic mai uspor. Pe amigdala hiperfita constată o ruceratie acorerită cu o falsă membrană cenusie
difteroidă), insotită de febră, disfagie puternică, otalgie, salivație și tismus ; la baza ulceratiei se simte induratia cu senzatie de carton.

Forma necrotică (gangrenoasă) extrem de arăa, la care uleenatia crateriformă cu margini neregulate se extinde, cu fond brun, acoperita de secretii foarte fetide; pilierii sint roșii, infilitraţ, adenopatia este mare, duneroasă, febra $39^{\circ}-40^{\circ}$. Abeastă fomă are un mens acut, cu stare generală giava, muidisthugeri mapide ale țesuturilor invecinate.

In ultimele 3 decenii, datorită tratamentului ou penicilină nu au mai fost observate forme grave de sifilis primar.

In toate formele clinice adenopatia este constanta și caracteristică ; apare subangulomaxilar de pantea bolnava, mult mărită de volum, nedureroasă, färă focare de periadenită. Adenopatia apoi se generalizează dind impresia unei mononudeoze infectioase.

Netratat, şanoull se cicatrizează după 4-6 săptannini, adenopatia generalizată se menține mai multe luni si apan simptomele sifilisului secundar.

Diagnosticul pozitiv. Cind o amigdalită runilaterală. se prelungeste peste 3 săptămini si prezintă o adenopatie canacteristică care se generalizează, se va palpa amigdala pentru a căuta indurația, se va face uitramicroscopie, jar reacția Bordet-Wassermann se va face cu incepere de la - 15 -a zi de boală

Diagnosticul cliferential se face cu angina acutä banală, cu flegmonul eriamigdalian, cu, angina difterică, wangina Vincent dacă ne limităm pumai bamenul bacteriologic cane arata asociatia fuzospirilară, cu amigdalita samcriformă Moure, on tuberculoza ulcenoasă, epiteliomul si amigdalita sancrinul amigdalei.

Gifilisul secundar se intîlnea frecvent la nivelul faringelui pînă la paritia penicilinei. Coexistă san urmează după rozeolă, este forarte contagios și apare cam la 5 săptămini după infectare. Prezintă 5 aspeote dinice idiferite.

Sifiliclele eritematoase apar pe mucoasa bucală, pe amigdale, vălul palatin si în special pe marginea liberă a pilierin, aespectind peretele posterior al faringelui. Sifilidele reritematoase apar sub forma de pete izolate rosii-violacee; dacă aceste pete conflueaza apare ca un eritem difuz cind ia demuminea de angină sifilitica. Siflidele erozive aul o coloatie albichoasă-opalină, asemuind o atingere cu nitrat ide angint pe mucoasă și sînt inconjunate cu un halou roșu-aprins.

Jumătoarele 3 fome ale sifilidelor sînt : papulo-enozive, papulo-hipertrofice si uloenoase.

Adenopatic generalizată, în special submaxilarǎ, occipitală si epitrohlernă insoțeşte toate formele de sifilis secundar faringian.

Dacã mu se depistează poarta de intnare și lipsesc sii unele manifestări secundane, plăcile mucoase se pot confunda cu: angina banală, angina hipertrofică, aftele buco-faringiene, zona mucoasei, limba geografică (glosita exfoliatrice marginală), leucoplazia cul placile ei albicioase și neregulate pe limbă si mucoasa bucală, tuberculoza ulcerată, lupusul, stomatitele medioamentoase, leziunile postcaustice.

Localizarea leziunilor numai pe marginea libera pilierilor sau a vălului trebuie considerată ca un indiciur de specificitate. In indoială recurgem in eactia Bordet-Wassérmann aare éste intens tivă în această fază.
§ifilisul tertiar
Față de leziunile superficiale ale sifilisului secundar, in faza tertiară deziunile sînt profunde distructive. Formele tertiane find nedureroase in toată evoluția lor, din indolenta bolnavullui ajunge la distructiii tisulare mutilante, cu deformatii faringine impresionante oi tulbura derormation definitive.
Apar cam după $3-4$ ani de la infectia primară, dacă sifilisul mut a fost tratat sau insuficient toratat. Uneori aceste leziuni pot aparea și după 10-25 mele securs in formele grave de sifilis aparea imediat dupa simptoBolnavii vin saf fie consultati grave de sifilis (accidente secundo-tertiare). rări in vorbire si deglutitio turzu dupa apariția distructiilor, cu tulbu-- Goma circum deglutitie
moditate) cind tumareo, de mănimea stadia : stadiul de fomatie (de nucatate este bind tumoarea, de mărimea unui boblo de mazăre pina la o nucă, este bine delimitată, dură, incolora, mobilă pe planurile pirofunde ; dupa 2-3 săptamini trece in qaza a doua cind se ramoleste incepind de la oentru, si cind se poate constata o flictenă. Urmează faza a 3 -a de ulcenatie, dind după elininarea continutului gomei ramine o underație profundă, rotundă, cu marginile drepte, fundul neregulat, acoperit ou nesturi de țesut neorozat. Incepe apoi procesul de cicatrizare are constituie faza a 4-a.

Goma apare pe peredele posterior faringian, sau in cavum, sau pe peretele posterior al valului si foarte nar pe amigdale. Localizată pe văl rinolalie perforatia tui, eventual cu distnugerea luetei, bolnavul prezentind o perforează prin lichiclele refhind pe nas. Localizată pe bolta palatină Localizataza prin distrugenea osului, defectirune oane se poate proteza. Localizată pe amigidală, goma se poate confunda cut un epiteliom san limfosaroom. Adenopatia lipseşte, jar dacă există este datorita infectiei
banale secundare anale secundare. ?
Sifilomul difuz este cea mai freoventă formă, dind leziuni multiple in diferite faze de evolutie, rumate de cicatrice multiple. In faza initiala ulcenațile sifilomului imita granulia faringianay (boala. Iscumbert) oane apare în tuberculoza pulmonara avansată, cu febra și adenopatie. 0 rulceratie mai intinsă se poate asemana cu un cancer, dar niciodată nu se insoteste de aldenopatie cervicală.

Sifilisul malign precoce (forma ulcero-serpiginoasă sau secundo-tertiară) este foante rar observat. In aoeastă fornia uloeratia distructivă este intinsă, insă puțin adîncǎ și se observă pe manginea diberă a vălului
palatin ou lueta. atin ou lueta.
Toate aceste forme, netratate, se termină cu metractii cicatriciale o. lasa faringele de nerecunoscut. In sifilisul terțiar reactiile serologice sint pozitive, dar frotiul negativ, exact invens de cum se intimplă in leziunea

## Sididisul congenital

Manifestările precoce apar cel anai aclesea în a 2-a lumă după naştere, leziunile find indentice cu manifestările secundane ale sifilisului dobindit Rar pot apãrea și după 5-6 luni de la naștere.

Simptomele sigure sint : coriza sifilitică, lezinni mucoase difuze faringiene uneori cu aspect pseudomembranos (simulind difteria), apoi pemfigusul palmo-plantar și descuamața lamelara, fisuri la comisurile buzelon umate de cioatrice radiare peribucale, splenomegalie; toate aceste simptome chu la diagnostioul cert de sifilis congenital. Sint sis semne de probabilitate : greutate subnomala, agitatie, ganglioni epitrohleeni, inalformaṭii congenitale cliferite.

Din cauza subnutrithei (nu poate suge din cauza rinitei) nounnăscutul capata dacies de om batrin ceea ee este caraoteristic pentru sifilisul congenital. Rinita dififerică se exclude prin examenul semeției.

Mivi există ssi forme manifestate prin hipertaria tesutului limfoid. Dacá nu se:tace controlud senologic și se opeaeaza amigdalele hipertrofiate, clupă operație se produc cicatrice vicioase dezastruoase. Reacțile serologice la noun-născut pot fi slab pozitive sau negative.

Manifestările tardive. In a doura copilăre, in adolescentă, sent la o Virstă mai inaintată pot aparea semne ale sifilisului congenital care sint asemana artore cu cele ale sifilisului tertiar. La acestea se mai adaugă: leziuni nazale, dentare, otice ssi oculare. It faringe se pot constata tulburări motorii și senzitive, leucoplazii faringiene sidefii, uneori hipertrofice, consiclerate ca leziuni precanceroase.

Tratamentul. Conform Ordinului M. S. anr. 609 din 21/XI/1973, pentru toate fomme de sifilis se foloseste ca tratament mumai penicilina cristalinā simoldaminul, a căror eficiență şi inocuitate s-au dovedit in decunsul a 3 decenii de la introducerea lor. In caz de intoleranitáa la penicilina si modamin se administreaza erimomina sau tetracicha. Aceste tnatamente se fac conform indieaților ondinului de mai sus șintră in competenţa servicillor de specialitate venerologică.

## Scleromin faringian

Acéastă maladie infecțioasă cronică, incurabilă sị probabil contagioasă, foarte rara la noi, se manifestă printr-un catar cronic al mucoaselor apanatudui respirator, de da nas pînă la bronhii; interesind deci şi faringele in toate ole trei sectoare ale acestuia. Caracteristic pentru această afecțiune este infiltraţia sclerozantă progresivă-a mucoasei respiratorii.

Anatomopatologie. Mrucoasa faringiană prezintá o infiltrație dură, neulcerată, care interesează toate ţesuturile și care în final duce la scleroză. Histopatologic se constată o infiltrative granulomatoasă ou limfocite, plasmocite și celule vacuolare speciale (IMikulicz) in care se constată bacili incapsulati Frisch.

Simptome. Debutul este un catar nazo-faringian cu cruste şi epistaxisuri, aşa cum debutează si ozene. Mucoasa se ingnoașă formind plăci hiperplazice, cane din nas se intind in faringe, an special pe val și pereții
laterali strinntind prognesiv spatiou dintre nazo- si oro-faringe, comunicarea dintre aceste doual sectoare faringiene find redusă la un mic orificiu, care sicesta dispare uneori. Boala evoluează foarte incet durind zeci de ani, fără ulcenatii, făặ̆ dureri; fără adenopatie, pină ce bolnavul ajunge la asfixie sau tubenouloză pumonară (planșa II, fig. 4).

Diagnosticul diferențial se face cu ozena, lupusul si sifilisul terțiar. Prognosticul este fatal prin extensia progresivă a infiltrației la trahee și bronhii, cu stenoză cicatricială incuabila, neputind fi amelionată prin traheotomie și dilataţi.

Tratament. Prin diatermocoagulare, dilatatii, chiuretaje si vaccinoterapie se combate stenoza, cu rezultate minime. Unele rezuitate incurajatoane s-au obținut cu streptomicină ; nadioterapia locală combinată cu injectii de autosinge jradiat ou aceleași raze, au dat unele rezultate promitătoare

## Lepra

Afectiune cinonică, contagioasă, datorită bacilului Hansen, cu poarta de intrare in fosa nazală, debutează sub forma unei rinite persistente, cu cruste si epistaxisuxi. In faza ulterioară apar noduli asemanatori cu acei tuberculosi și sifilitici, noiduli care iau nastere prin puseuri in diderite puncte ale corpului si in speledal la fată, nasul aparind infiltrat și plin cul astfel de fomații (leproame). Vălư palatin, stîpio amigdalieni mucoasa palatului dur, limba sint infiltrate cu leproame de diferite mărimi, adesea confluente, de miloare cennșie, care ullonindu-se lasă distrugeri cu cicatrice stelate care retractă vălul si lueta. Maladia si la laringe, distrugind cartilajele, cu stenoză consecutivă necesitind traheotomie, Ganglionii sînt atinși precoce, fară supurație. Ca și sclevomuli afectiunea evoluează extrem de lent.

Thatamentul clasic este uleinul de chaulmoogra cu rezulitate favorabile. Aceleași rezultate favorabile s-au obținut și cu, sulfone, streptomicina, vitamina $D_{2}$ în doze masive.

## Limfogranulomatoza malignă a cercului limfatic faringian (boala Hodgkin)

Este o afecțiune bine individualizată, caracterizată prin adenopatie splenomegalie, stare subfebrilă, prurit și tablou sanguin modifioat, dar nụ specific. Se untilneste la subiectii tineri, intre 20 și 40 ani , iar inn ce privește sexul, cu predominanță la cel masculin.

Din punct de vedere etiologic boala a rămas incă misterioasă ; s-ar putea să fie vonba ide un virus limfogranulomatos.

Anatomie patologică. Ganglionii interesaţi sînt tumefiați, cu un aspect slăninos, de culoare albă-gălbuie. Histopatologic se constată o prolifereare a țesutului limfoid și retioulo-endotelial cu canacter inflamator-granulomatos sit prezenfa unor celule gigante ou mai multi̊ nuclei centrali (celule

Sternberg). In lipsa biopsiei, punctiile ganglionare si sternale pot da informadisi importante.

Simptome. Simptomul importat este adenopatia oare precede manifestările faringlene. Primii ganglioni interesati sint cei cervicali si aicefei de partea stingă care se hipertrofiază progresiv, formind on timpul un pachet impresionant. La ânceput ganglioniti sint moi, apoi dunti, de măaimi diferite, de da un bolb de mazăre pînă la un ou de gäină. Paohetul gangliomar este mobil, neaderind nici la tiegumente sii nici la fesuturile profunde, mu sint dunerosi ssi nu supurează. După adenopatia cervicală urmează procesul hiperplazic care prinde concomitent sau progresiv amigdalele palatine, amigdala linguală sii faringiană, tumefiere parenchimatoasă care are aspectul de tumoare. Uimează progresiv prinderea grupelor axidare, angulo-maxilare, sublaviculare, inghinale sii grupele profunde mezenteric, retroperitoneale, ifiace.

Unmează apoi-leziuni in organele care posedă țesut limfoid, în special in splină, producindun-se o splenomegalie moderată. Un simptom caracteristic este pruritul prezent intr-un procent de $25 \%$ din cazuri ; adenopatie plus prurit cu certitudine inseamna maladia Hodgkin. La piele mai pot sunveni erupții urtioaniene, nodozitatdi sau infilitratiii cutanate sau subcutane.
Febria este constantă, de tipuri variate, insobită uneori de cefialee, frisoane si dureri ale membrelor. S-a observat uneori că in timpul perioadei febrile volumul ganglionilor și al splinei oreste consideneibil, pentru ca în perioada afelbrilă să revină la volumul anterior.

Ca•tulburari functionale s-au observat compresiuni ale traheei, jugularei, bronhillor, plăminului, esofagului, venei cave, venei ponte; apoi albuminurie, glicozurie, dianee.

Examenul singelui aràtă leucocitoză (20000-30000) cu eozinofilie $15 \%$, neutrofile $85 \%$, limfopenie, VSH crescută.

Ca simptome secundare se constată transpirații, astenie și cașexie in ulltima fazaza a afecțiunii.

Evolutia este parogresivă, prin pusee suocesive, exitusul fatal pro-ducindu-se in timp de 12-18 huni.

Diagnosticul pozitiv se face prin bjopsie ganglionară sau punctie.

- Diagnosticul ciferentiol. Se eliminnă uşon amnigdalita hipertrofică banală. Limfosancomul evoluează mai lent și dă numai adenopatie regionalặ. Canderul amigdalian este unilateral si se ulcerează repede.
Tratamentul. Raldioterapia dă o ameliorare rapidă, însă recidiva este de regula. Extinparea precoce a maselor ganglionane hipertrofiate ar putea uneori să opneasčă evoluția maladiei. Derivații azotați de iperită in injectii i.v. asociați cu cortizon dau unele rezultate bune.


## Limfogranulomatoza benignă

(Sarcoidoza saut boala: Besnier-Boeck-Schaumann)
Afecțiune granulomatoasă a sistemului reticulo-endotelial, interesează mai fnecvent mucoasa nazală şi conjunctivală și mult mai rar vălul palatului, amigdalele, limba, mucoasa jugală, laringele. Această afecṭiune cu
etiologie necunosutä poate interesa si alte diferite ţesuturi si organe ca: tegumentele, genglionir, plaminii, muschii, oasele, viscerele și nervi cranieni dae ar sprijini etiologia vinalla neuratropă.

La nivelul faringelui leziunile se prezintă sub forma nochură, cea mai frecventă, sau forma pseudotumorală mai rară. Nodulii, tle culoare gălbuia sau alb-ganbuie, mici, de diferite mărimi, de la o gămălie de ac píat la un grăunte de mei, sînt indolori, duri, fără simptome functionale. Ganulatile pot conflua, dind infilitriate in placande care se pot eroda urmate de ciaatrice fibroase discrete. Gramulații similare pot aparea pe mucoasa foselor nazale și mai rar pe laringe si trabee. La nivelui amigdalelor palatine leziunile sint microscopice. Aceste localizări diferite pot apărea după ani de evolutie. Forma pseudotumorală cu aspect lobulat este foarte nama, se observă în carvum, putind astupa trompa, binsoțită de adenopatie icervicala uni- saul bilaterala durá; cind această formá senlicereaza ia aspectul de tumoane malignă. Ganglionii limfatici obişnuit inteqesați sint in primul aind cei epitrohleeni si mai mar cei cervicali si submaxilari ; sint duri, mobili, neduneroşi, de mărimi diferite pină la o nucă.

Există și o formă clinică care simuleaza boala Hodgkin, ganglionii ajungind la dimensiuni mani, insă fără fenomene compresive. Diagnosticul se precizează după explorarea tegumentelor, ganglionilor mediastinali, a oaselor (radiografia arată geode), examen oftalmologic (sindran Heerfordt, sindrom Mikulicz).

Histopatologic se constată, sụb epiteliul intact, noduli infiltrativi in derm, bine circumscriși, formați din celule epitelioide (protoplasmă acidofilă ou mucleu clar, veziculos), iar la periferie o coroană de elemente limfocitare.

Pentru diagnosticul pozitiv se utilizează neacția biologicà Kweim.
Prognosticul este in general favorabil, exceptínd cazurile de imbolnăvine a organelor de importanță vitală (ochii).

Tratamentul. Cortizonul, ACTH, radiotenapia profundă si telecobaltotenapia au dat unele reanltate prin oprinea evolutiei afectiunii, mai ales in formele grave cu localizare nervopasa sau oculară. S-au mai folosit streptomicina, hidrazida, PAS, vitamina $D_{2}$, sărurile de aur și bismut cu efecte inconstante.

## Granulomul malign al fetei

Afectiune fionte rară, obsemvata la ambele sexe și la toate virstele, caraoterizată printr-un proces evolutiv de necroză a tesuturilor medio-faciale, a cărei etiopatogenie este incă neclarificată și in marea majoritate a cazurilor cu un prognostic fatal. La noi in f̧ară Mülfay a publicat două cazuri, dintre care unul vindeoat la un sugar in virstă de 4 luni.

Pe lîngă forma clasicặ cu idebut nazal, există și o formà atipică pa-lato-faringiană cane debutează ou o tumefacție aotundă, roșie, pe linia mediană a bolții palatine, tumefacție centrată apoi wde o flictenă; apoi ulcerație oarre se intinde atît în supnafaţă cît-ş̣i în profunzime, ducând la o comunicare buco-nazală poṣterioară. Ulceraţia necrozantă și cu
muguri necrotici se intinde la intieg faringele, stilpi amigdalelon palatine, peretele posterior al faringelui, cavom, choane, etmold, fără alterarea stării generale

Afectiunea ae o duată de 6-12 luni, duoind lla exitus ân faza aotuală clin lipsa unui tomament specific.

După aspect și evolnțịie clinică, această necroză extensivă se poate confunda cu un epiteliom nearotic, o retiouloză malignă, sau cu un reticulosancom.

Diagnosticul este clarifioat prin lipsa aderopatiei satelite si a metastazelor, oa și prin repetadele examene histopatologioe care amată proces inflamator cronic al țesutului de gramiatie

Vindecanea este excepțională, iar ameliorări temponane s-au obțint cu conticotedapie in doze masive și prelungite, antibioterapie sis radioterapie antitumonală.

## Faringite aiergice si towice prin intolerantă

In afară de anginele congestive infectioase, există și o serie de eriteme faringiene care sint de origine alergică sau toxica, datorite unor, agent reactogeni introduși în onganism pe calle bruco-faringiana sau pe cale generală. Aceste eriteme faringiene sint reacții de intolenanţa a mucoasei buco-faringiene, eriteme care diferă după felul agentului meato -
gen și chupa neactivitatea personala a subiectului. Semnele clinice sint mai fnecvent observate la nivelul antroasei bucale decit faringiene, datorită adit contactului de mai multă dunată, cît şi diluării agentului cu salivia bucaika.

Reactogenii sint umultipli, atit circulanți cît si cle contact și devin din ce ân ce mai mumenosi odată cu îmulținea piepanatelor medicamentoase cit și alimentare ssi nu totdeauna poate fi identificat. Pină la ora aotuala nu există un test faningian pentru a determina reactogenul, iar din cauza nepotrivirii dintre sensibilitatea outanată si cea a mucoasei faringiene testele epicutanate nu sint concludente.

Dintre reactogenii circulanti cei mai obisnuiti sint cei alimentari, apoi diferitele săruri (sărurile hidrosolubile de bismut, săruri de aur), iodul. streptomicina, penicilina, arsenicul, novociaina s.a.

Reactogenii de oontact sint: penicilina (cel mai frecvent reactogen) folosită in instilații nazale, aerosoli, sati tablete per os; pnocaina (ontoformul, Gerovital H3, Aslavital); unele substante uitilizate in dentistică, materialele constitutive ale protezelor dentare si materiarele obturante (amalgamele menouriale, nichelut, aliajul orom-nichel) pot da senzatii de uscăciune și ansuri ale faringelui și glosodinii. In afară de neactogeni medicamentoși trebuie să amintim și pe acei profesjonali ca fosforul și plumbul.

Simptome. Caracteristică este congestia difuză a mucoasei faningiene uneori și a luetei, bolnavul acuzind o senzatie de arsură sau de uscăciune și uşoara jenă in ideglnutiție. Senzatia de uscăciune este datorită lipsel salivatiei (ca în sindromull Gongerot-Sjögren), simptom obișnuit in accidentele de intolerantă care se amelionează la medicaţia care dă o crestere
a salivatiei (pilocarpina). Intatii izolate ale mucoasei faringiene se pot observa după gamonisme san instilatii nazale cu diferite solutii, mepetate și prelungite; suprimarea acestor practici aduce imediata cedare a tuturor simptomelor de initatie faringiană.

Uneori eritemul poate finnstit de edeme alue luetei, dimbii si mucoasei jugale, adeseori disorete, care se selevă prin amprentele dintilon pe marginile dimbii ; aceste edeme se aseamănă du edemul Quinck̀ve produs de un aliment sau un medicament inhalat.

Papule eritematoase pe valul palatin s-au produs după administrarea de pastile de penicilina

Eruptii reziculoase s-an observat dupä administrare de arsenicale si penicilină pe cale bucală, iar eruptiile buloase, foarte rane, pot fi produse de streptomicină, antipirină, aminofenazonă, sulfamide, fenolftaleină administrate pe cale generala.

Frecvente sint stomatitele și diferite forme de glosite date de bismut si de mercur.

Faringito iodica este una dintne cele.mai canaoteristice. Se insoteste de febră, idisfagia este accentuata, iar eritemul este roșu-inchis și interesează vălul palatului, pilierii si peretele posterion al faringelui. Concomitent mucoasa nazală este congestionată, cu rinoree şi obstrucție nazală. Simptomelle cedează odată cu suprimarea prepanatelor de iod. - Cianura de mencur, sărurile solubile de bismut şi streptomicina mai pot detemina reaotio congestiv-edematoase, iar săurile de aur dau un aspect lichenoid.

Beladona ssi atropina produc o reactiveminimă, înşă senzația de uscăciune a gurii și de constrictie a faringelui este accentuată, in acest ultim caz, midriaza și tulburarile oculare elucidind diagnosticul.

Penicilina este cel mai frecvent meactogen de contact; in instilathi nazale pot determina ritații faringiene care mai durează 2-3 zile după supaimarea antibioticului.

Maladia senului se caraoterizează si printr-un enantem care afectează in special lueta; aceasta apărind intens congestionată, edematiată, alungită ; enantemul se poate întinde pe întreaga mucoasă ono-faringiană, putind interesa și traheea, bolnarvul acuzind o senzatie de arsură pe bot acest traiect, fără alte, complicații. Tratamentul include pe lîngă un regim cu lichide (lapte, băuturi alcaline) si antianafilactice ca: clorură de oallciu,"efedrină, antihistaminice.

Aparitia simptomelor de intolenantã se poate produce la cîteva minute după contaotul cu reactogemnl; sau poate să apară uneori după $1-2$ zile.

Indepărtarea meactogenului ini cauză aduce de cele mai multe ori cedarea imediată a simpomelor. In ce priveste anestezia docală, fiind observate frecvente intolerante la novocaină, aceasta trebuie inlocuita cu xilina, produs românesc care este mai bine tolerat.

Profilactic, se impune aflarea clin antecedentele bolnavilor a intolerantelor la divense produse farmaceutice și în special la unele antibiotice.

In legǎtură cu reactogenii profesionali, profilaxia nu poate fi decît colectiva, in acest sens conducerile diverselor intreprinderi industriale finnd obligate să assigure condiṭi de muncă care să nu ocazioneze accidente de intolerantă.

## Afectiunile parazitare ale farmgelui

Faringita cu Leptotrix este datorită cimpercii Leptotrix buocelis, afectiune contagioasă, manifestată prin niște puncte albicioase, proeminente, aderente pe suprofața mucoasei faringelui și a bazei limbii, fără tulburări functionale. Caractenele-clinice sint identice ca in hipercheratoza faringiană, la care inlsă prominențele alderente, allbicioase, apar numai la nivelul criptelon amigdäliene, mucoasa faringiană fino indemnă

Apare la copii debilitatti si la aduthi cu tulburani idigestive. Afectiunea dispare uneori in mod spontan, in caz contrar se fac badijonăi cu solutii iodate și diatemocoagulări.

Candiclomicoza (sorul, mărgăritărelul) este localizarea bucală a ciupercii Candida albicans, ciupercă care se constată frecvent ca saprofit al acestei cavități. Afecțiunea poate depăşi buco-faringele. și să se extindă in laringe și căile digestive inferioare, iar cind 'interesează și alte organe, ca vaginul, iar denuminea de monliază (Monilia oandida).

Afectionea apare la sugarii prematuri printr-o contagiune dinectă (la trecerea prin vaginul mamei infeotat), la conviii cu tulburări digestive, la adulții și bătrînii caşectici, ou tbre, cancer, diabet, memie. Apane după tratamentul cu antibiotice icu spectru larg de actiane, sau cind antibioticele sint asociote, san folosite indelung, tratamente çare stimulează multiplicarea candidei prin arperea echilibmului care există an anod nomal intre sapmofiți din buco-faminge. Candidomicozele pot apărea și după tratamente cu produse sintetice ou acțiune baotericidă (hidrazidă, sulfamide), iar moniliazele pot apanea și la leucemici sau la cei cu pemfigus tratati cu contiooizi ssi A.C.T.H.

Sorul se instalează nezgomotos, fără semne generale, fifind de obicei descoperit la un control bucal obișnuit la bolnavii amintiti. Ca simptom subiectiv bolmarrul are o semzatije de uscăciune a gurií, care poabe deveni intensă, iar obiectiv se constată limba ssi mucoasa bucală uscate, fără Iustrul normal, cu pete albicioase, notunde, aderente, cu aspect de lapte coagulat, runeori confluente sub fommă de placande mari pe fața internă a obrajilor, pe gingii şi limbǎ, la detaşarea cărona mucoasa sìngerează ca la difterie. Candidoza se poate generaliza dind abcese subcutane in care se găsesc filemente de candida, sau urocultura și hemocultura se pozitivează. Este desorisă și o fonmă eritematoasă pură, cư uscăciune accentuată a gurii și forma difteroidă cu false membrane gnoase, la care lipsa adenopatiei o diferențiază de difterie.

Tratamentull constă din administrarea antibioticului antifungic stamicin, eventual asociat cut nistatin, pulbere pentru suspensie orala. Pentru favorizarea vindecării trebuie îmbunătățtă starea generală a bolnavului. Tratamentul profilactic este recomandat în curele prelungite cu antibiotice și corticoizi.

Actinomicoza este datorită unei ciuperci (Actinomyces), poarta de intrare fiind adesea inucoasa faringiană; dar docalizarea este mai frecvent
perifaringiana (maxilară, linguala, glande salivare). Looalizanea faningiană primară este foarte wara, se manifesta oa o angina trenanta, fără semne generale, insotită de o infiltratie submucoasă difuză sit o infiltrație a tesutului celular al gitului și al maxilaralui superior, fomind un bloc cervicomaxilo-farmgian dur, care se mamolesite pe alocuri, umată de fistule spre tegumente. Infiltratia actinomicotică are un aspect lemmos, ou fistule multiple pe unde se scurge puroitil cu. granulați mumite graunti, de mabure vatubila, galbeni, adbi, wosii, negri. Grăantii au un centru format dintr-un mineliu fin și des, filamentele find inorucișate în toate direcțile, la periferia lor avind cite o umflătură (măcinci periferioe), Parazitul trätoşte saprofit pe pamint, in apă Și in special pe vegetale (grăunte de ceveale, frumze, fructe in pritrefactie), motiv pentru oane si boala apare la sfinsitur verii si inceputul toamnei, prin Juanea ân gură de grăuntif sau foi de cereale pranazitate, incubația fiind de 4-6 săptămini. Parazitul, pe cale sanguină, poate da lezinni viscenale (esofag), osoase, cutamate.

Aspertul amintit deosebeste actinomicoza de infiltratia inflamatorie banală , ganglionaŭă sau maxilară subacută, de un cancer amigdalian cua metastază ganglionanǎ cervicallă. Cind la nivelul fistulelor se produce o ulcenație untinsă, vegetantă, cu marginile dezlipite si inconjunată rde o zonă violacee, deoseljinea de gona sifilhtică saut tuberculoasă o face examenal micarosicopic.

- Evoluția acestei panazitoze este cronică, stanea generalà alterându-se tirziu și progresiv prin toxinele elabonate de tesuturile bolnave.

Tratamentul local constǎ in deschiderea abceselor, excizia țesuturidor necrozate, urmate de diatermocoagulare. Tratamentul general constă în prescrierea iodurii de potasiu $4-8 \mathrm{~g} / \mathrm{zi}$, asociată cu pencilina in doze maur cortizon și qadioterapie.

Trichineloza, infestație chatorită panazitului Trichinella spinalis; alb, alungit şi subtire ( $1-5 \mathrm{~mm}$ lungime si 40 miononi läțime), gazda find poncul si sobolanul. Poroul se infestează de la şobolan, iar omul, prin ingenarea cărnil de porc contaminata cu forme incapsulate de parazit. Sucul gastric dizolvă capsula si pune in libertate parazitul caie trece in intestinul subtire unde clevine adult și apoi pătmude in diferite tesuturi.

Dupa docalizarea trichinelor bolnavul va prezenta tulburari digestive (greţuri, vănsături, diaree), 'febră, amețeli, dureai musculare cu tulburări in miscările membrelor, miscăai oculare meduse, mespirație dificilă prin interesarea diafragmului şi muşchilor intercostali, trismus, redoarea cefei. Din curentul samguin trecind în muschii faringelui şi laningelui dau tulburări in motilitatea acestor organe (disfagie şi disfonie). Bolnaval are un puls bradicardic ou hipotensiune, lencocitoza ( $15000-20000$ ), eozinofilie de $30-80 \%$. Boala în cazuri ușoare se vindecă în 2-10 săptămîni.

Diagnostioul clinic este dificil, insă comemorativele, eozinofilia, examenul coprollagic și proba Stäubli pun diagnosticul.

Tratament specific nu există. Se administrează purgative drastice, doze mani de alcool ( 250 g coniac/zi), iar cat vermicid timolul (1 g la 2 ore, până lla $5 \mathrm{~g} / \mathrm{zi})$.

## Arsurile faringelui

Arsurile muooase faringiene sint de patru grade, după leziunile care canacterizează fiecate gnad, ca și în arsunile tegumentane.

Etiologic. Principala cauză este absonbția, accidentală de obicei sau voluntara mai rar în scop de sinucidere), a causticelor chimice, în special a soluției de sodǎ caustică și diversilion acizi. Aceste ansurî, în afard de buco-faxinge, lezează in special esofagul, urmate de stenoză cicatricillă, ceea ce face prognosticul acestor arsuri foarte grav. Cauze excepthonale mai sint: ingestia de băuburi sau allimente prea fienbinti, provecția accidentală inn gură a mini jet de vapori suphancalziţi și inhalarea de gaze caustice sau vezioante.

Anatomo-clinic. Ansuna de primul grad se traduce prin reantie erite-matioasă a mucoasei, cu senzative de arisună dureroasă. Iṇ arsura de gradul al doilea apar bulele superficiale intraepiteliale cu continut sero-citrin iar după spangerea lor apar plăgi foarte superficiale nosii. "Arsura de gradul al treilea se cainacterizează prin apariția escarelor; datoriota coagulării si necrozării demmul si meori si a țesuturilor subjacente, Ieziuni care sē cicatrizeaza foante lent: Arsura de gradul al patrulea corespunde onbonizării profunde a teşuturilor care se produce numai după electroodgulanea masivă a tumorilor intinse si profunde. Ansurile faringelui intereseaza numai sectoarele mijhociu sitinferior si mucoasa bucală

Prognosticul arsurilon faringiene este in general benign, majoritatea lon vindecindu-se fănă a lăsa sechele importante.

Tratamentul constă din gangarisme uşon antiseptice, antalgice și eventuad antibiotice pe o penioaclă de 6-8 zile.

Dat find că marea majoritate a ansurilor sint cauzate de ingestia de solutie de sodă caustică si afecteaza in special copiii si femeile, cu consecințe foarbe grave pentru esofag in special, noi am preconizat, ca singura măsură profilactică eficientă, oprirea vînzănii sodei oustice prin magazínele dé chimicale, mǎsură care este folosită de multi ani in unele tări vecine cu rezultate foante bune.

## Stricturile cicatriciale ale faxingelui

Sint trei forme de stricturi cicatriciale ale faringelui:

- stricturile superioane (simfizele velo-faringiene) deteminate de aderențe mai mult sau mai puțin complete ale vălului padatin de peretele posterior al faringelui;
- stricturile mijlocii, stenozind istmul buco-faringian, deteminate de sudura pilierilor anteriori intre ei, sau a acestona ou baza limbii ;
- stricturile inferioare, sau faringo-laringiene, uneori si esofagiene cu bride fibroase initinse cle la baza limbii şi epiglotă la penetele posterior al faringellui.

Etiologie. In ordinea freovenţei stricturile sînt determinate cle :

- arsuri cu localizane mai frecvente in hipofaringe, prin ingerarea lichidelor carustice (în special soluție de sodă caustică), la copii şi bărbaţi in mod involuntar, la femei voluntar; în scop de sinucidere;
- traumatisme prin plăgi accidentale sau de război; se observă in special la copii prin cădere pe un corp ascuțit ținut intre dintio. cind se procuce o perforație sau o dezinserție a văhlui palatin și eventual concomitent o aănire a peretelui posterior al Laringellui ou infectie seoun darä
- postoperator (iatrogen) se observă in special la copii după adenoidectomie saur amigdalectomie cu amputattia stîlpilor posteriori si lezarea mucoasei prevertebrale, dînd naştere la trei plăgi care confluind duc la stenoză prin cicatrizare retractilă ;
- postinflamator pot fi determiniate de tuberculoza ulcero-cazeoasă cronică, lupus și sclerom; la noi în tană, datorită vaccinărilor obligatori nu se mai observă după difterie sau alte boli infectioase, ian in ce priveste sifilisul, dacă nu este complet eradicat, în schimb este luat inn evidentǎ si trauat adecvat, astfel că mu mai există sifililis tertiar sau congenital care să determine retractrii cicatriciale faringienie.

Anatomie patologică. In sinechiile cisştigate, leziunile ceele mai frecvente sint in spatiul dintre cadum sii buco-faringe. Bridele cicatriciale la orificile trompelor pot da tulburări de ventilatie a urechilor. Cicatricele aderente intre văl, stîlpi sil peretele posterior al faringelui, sau la baza limbii ssi epiglotă, au un țesut foante rezistent, motiv pentru care recidivează đư̧on după operație. In sinechiile idupă amigdalectomie și cele congenitale țesutul cicatricial este mai suplu și anai regulat, astfel cã pót fi rezolvate chirungical prin lambouri plastice: In lupus, lepră si sclerom pot coexista zone cicatriciale cu zoné incă evolutive.

Simptome. Sinechiile velo-faringiene sint supontate bine, fără tulburări funcționale, dacă orificiul de comunicație untre cavum și buco-faringe este de cel putin I cm. diametru; sub acest diametru bolnaviul prezinta tulburăni respiratorii, wocale (rinolalie inchisă), auriculane (catar cronic tubo-timpanic, uneori otită medie supurată), anosmie, nu poate sufla nasul care este plin cu secrethii, lichidele refluează pe nas prin lipsa de mobilitate a vălului. Objectiv constatăm forma, intindèrea și calitatea țesutului cicatricial.

Sineahiile bruco-faringiene, ou lipirea vătului la faringe, apar ca cicatrice alubicioase, dure, rigide, lăsind numai un traiect filiform, sau se constată run bloc cicatricial fără nici un orificiu, cu tulburări vocale și de deglutiție.

Cînd sinechiile interesează hipofaringele, deglutiția este impiedicată chiar pentru dichide, acestea pătrunzind ân cǎile respiratorii determinînd complicații pulmonare. Cind leziunile interesează și laringele pot surveni semne rde sufoc̣atie necesitind traheotomie.

Cioatricele evroluează incet sic progresiv, fiind de un prognostic rezervat.

Tratamentul este ffoarte dificicil, de durată lungă si cu rezultate inconstante, constinnd din suprimarea tesutului cioatricial, recalibrarea si mentinerea noului calibru al faringelui.

In stenozele incomplete cu orificii largi nu este necesară exer:eza fesutului cicatricial, sectionindu-se eventual unele bride cu bisturiul diatermic, pentru-recalibrare aplioîndu-se apoi tuburi de cauciuc sau de acrilat.

In cazurile de stenoze inguste sau complete, se fac operatii plastice, grefe libere sau pedioulate imaginat variate tehnici, fără ginefe sau cu a dat cele mai bune rezulitate entru simfiza velo-faringiană, tehnica cane mes, care constă din prepararea uaceea imaginată de Kazanjian și Holmes, care constă din prepararea unui lambou mucos anterior cu pedicul superior și apoi a nuniti alit dambou profund cu pedicul inforior cu pedicul ... wambou profund cu pedicul inferior

CAPITOLUL V

## PATOLOGTA NEUROLOGHCA A FARHNGEIUT

Nervii cranieni IX, X, XI, impreună cu fibrele simpatice și parasimpatice formează o rețea submucoasă care explică interdependența reacților senzitivo-motorii în patologia nervoasaz a faringelui.

## A. PARALiZille fartingiene și alte tulburari inotorif

Paralizia vallului palatului poate fi uni- sau bilaterală. În paralizia unilaterală simptomele functionale sint minore. Obiectiv constatăm arcul palatin panalizat cobonût, lueta deviata de partea sănătoasă mai ales in timpul fonatiei prin acțiunea mușchiului azigos.: Paralizia este in mod obişnuit asociată cu o hemiplegie laringiană sì foarte rar cu paralizia alto nervi cranieni. Paraliziile palato-faringiene si faringo-laringiene se produc prin leziuni bulbare sau ale nervilor cranieni cind traverseaze se produc niului. Hemiplegia velo-palatină simplă neasociată este de orisine cratrală ṣi se constată la inceputul hempragiei saur ramolismentului cerebraMai frecventă este hemiplegia velo-palatină zosterianã care cerebral asocia cu paralizia facială zosteriană, apare după éruptie si durează circa 5 zila . terala, uneori asimetrică, dă o voce nazonată, refluarea lichidelor pe suptul este impiedicat, rdeci greutate in alimentare sugarului Ve has atirnă inert, imobil in fonatie la pronunțarea. vocalelor A saut $E$ si se apropie de peretele posterior al faringelui cînd capul este dat pe spate, iar in fléctarea lui vălul se depărtează de perete. Vǎlul flotează uspor în timpul respiratiei și este insensibil.

Etiologie. Paralizia bilaterală este dată de difterie în majoritatea cazurilor si mai rar de botulism, tetanos şi turbare. Paralizia de cauză difterică ria cavumului) Paralizilent tratate, saul necunoscute, sau ascunse (difteCia cavmului). Paraliziile apar intre 8 si 30 zile de la vindecarea difteriei Concomitent se poate produce și paralizia muschilor constrictori ai farin gelui cu tulburări in deglutitie, alimentele putînd lua calea respiratorie Uneori se poate adăuga si paralizia acona putind calea respiratorie
diagnostic retrospectiv a unei angine difterice care a trecut neobservată Toxina difterică are afinitate specială pentru lipidele tesutului nervos Și in special pentru nervii ciliari și ai văului palatin, determinind polinevrita ramurilor nervoase terminale intramusculare. Lezinnile degene rative ale nervilor se constată de la prima zi de boala, apoi şi leziun ale fibrelor musculare respective De cele mai multe ori paralizia valuiu a este pină la citeva luni. Tratamentul paralizip difter se face cut ser antidif teric ( $5000-10000 \mathrm{u} / \mathrm{zi}$ ) timp de $10-15$ zile, concomitent cu injectil de stricnină sulfurică, vitamina $B_{l}$, faradizări ale vălului (un electrod pe văl și altul pe ceafă).

Se mai produc hemiplegi velo-palatine asociate cu paralizii laringiene prin leziuni nucleare bulbare datorite arteritelor cu ramolisment, sifilisului, tabesului, siringomieliei, tumorii bulbare; iar scleroza laterala amiotrofică dă sindromul labiogloso-laringinn. Paralizia velo-palatina de caiză pseudo-bulbară este de origine centrală si apare brusc prin ictus, limentatia trebuind să fie semilichidă sau prin sondă esofagiană Isteria poate da paralizia vălului, insă se asociază cu alte manifestări și este caracteristică dizarmonia simptonelor functionale; ca exemplu o bolnavă. isterică poate prezenta vooe nazonata, fara refiluxul lichidelor pe naus.

Paralizia faringelui nu este izolată, sceasta combinindu-se cu paralizia vălului și a esofagului și se menifesta prin dificultate la deglutiția alimentelor solide datoritá paraliziei constrictorilor și ridicatorilor faringeuni, iar uneori se asociază şi tuburari respiratori necesitind traheotomie. Cauzele acestor paralizii sint: diftera, febra tifoida, encefalitele sau sechelele acestora, poliomielita kulbara, tetanosul, intoxicatiile cu barbiturice, anestezile chirurgicale etc. Ca smptom obiectiv este inertia peretelui posterjor al faringelui in timpul deglutitiei (faringele nu se ridica ca in stare nommală) ; acest simptom se poate observa punind un dop intre dintii bolnavalui care impiedică inchiderea maxilarelor în momentui deglutitiei si astfel putem observa mișcarea de ascensiune a faringelui.

Un accident vascular cerebral, gripa, zona, lezind nervii glosofaringian si meumogastric (nervii motori ai faringelui) determină o paralizie faringiană unilaterală, care de obicei se asociază cu hemiplegia vălului. In cazul zonei se poate asocia si paralizia nervului facial, in acest caz vindecarea survenind în circa 15 zile. Paralizia glosofaringiană dă o acumulare de salivă.in sinusul piriform, se constata distensia valeculelor si deviația plicịi gloso-epiglotice mediane, iar mucoasa faringiana este hipoestezică. La examenul radiologic cu substanță opacă timpul de deglutitie buco-faringian este normal insă nu este sincronism intre miscarrile epiglotei şi ale constrictorilor faringelui, dînd acumularea substantei opace în vilecule și în sinusurile piriforme de partea paralizatã.

Sindroamele paralitice faringo-laxingiene sint datorite vecinătătii nucleilor de origine bulbară si a fibrelor nervoase eferente si sint descrise la capitolul patologiei nervoase a laringelui.

Spasmele faxingelua pot fi tonice si clonice. - . .,
Spasmele tonice sînt contractiile în bloc ale musculaturi faringiene, deosebite de cele succesive normale, determinînd tulburarri in deglutiṭie
(ingreuiatǎ sau imposibilă). Aceste spasme se constată in turbare (hidroLobie), tetanos, isterie, crizele epileptice, la care se asociază si spasmul esofagian. Spasme atenuate se pot observa. In unele afectiuni nervoase (tabesul, encefalita epidemică, boala Friedrich), în inflamatiile mucoasei faringiene, în caz de corp străin, leziuni organice ale hipofaringelui si in hipocalcemie. Bolnavul simte o senzație de strangulare și dificultate mare la deglutitie, lichidele refluind pe nas.

Spasmele clonice sînt rare, apar ini crize repetate, deci sînt diferite de mioclonii si sint observate in tabes; se produc miscari de deglutitie care se repetá la 2-3 secunde intr-un interval de 10 minute.

Pioclonii faxingiene (nistagmusul vălului palatin). Contractile clonice pot fi limitate la văl cu pilierii, mai frecvent unilaterale, sau in cazuri mai zare să participe si muschiul constrictor superior, iar uneori chiar lawingele și globii ooulari. Mişcările ritmice constau in mișearea de ridicare cu retracție inapoî și de coborine cu proiectie inainte a vălului; la care uneori se asociază pilierii si peretele posterior al faringelui unilateral care este tras spre linia medianǎ. De aceste miscări sînt legate si miscarile pavilionului trompei, cu închiderea si deschiderea ei, care se poate observa la rinoscopia posterioară, cind se produce un zgomot auricular de supapă foarte neplăcut pentru bolnav. Secuṣele vălului pot fi insotite și sincrone cu secuse ale globilor oculari, manifestate printr-un nistagmus pendular, ritmul secuselor fiind de una pe secunda.

Cauzele miocloniilor sint: leziunile vasculare, tumorile protuberantiale și ale unghiului ponto-cerebelos, traumatismele cerebelultui, alcoolismul, hidrargirismul profesional. Mioclonile unilaterale se pot bilateraliza și odată apărute persistă pînă la sfîrșitul. vieții.

## B. TULBURARILE SENZITIVE ALE FARINGELUI

Anestezia si hipoestezia faringelui se constată prin disparitia reflexului faringian la atingerea cu un instrument. Se observă în special la isterici la care constituie un stigmat, în unele faringite atrofice, după difterie, în lepră şi în unele afecţiuni neurologice, ca: tabes, epilepsia tratată cu brom, siringomielie, unele viroze ale nervilor cranieni, cum ar fi zona glosofaringianului (anestezia faringelui) sau a vagului in partea Iui superioară (anestezia vălului și pilierilor).

Hiperestezia faringelui se constată la isterici, tabes, subiecții sensibili, artritici si unele inflamatii faringiene:

Paresteziile faringiene şs glosodiniile sint senzații neobișnuite, dureroase sau senzoriale, de o mare diversitate și varietate, cu localizare faringiană sau linguală și cărora nu le corespunde vreun simptom obiectiv evident, iar dacă se constată vreun asemenea simptom acuzele bolnavului sînt în mare disproporție față de spina organică locală; uneori minimă.

Acește sindroame se constată pe un teren special, la un bolnav care se observă;' care are o. sensibilitate modificata, în special la femeia la menopauză și la intelectualul obosit, psihastenic, dar și la acei cu dezechi-
libru mintal, isterici și paranoici, ultimii aparținînd psihiatriei. Această notiune a terenului este importantă din punct de vedere practic pentru diagnostic si tratament. Bolnavul acuză de obicei un singur simptom cáre îsi păstrează tot timpul caracterele initiale cu loçalizare fixă. De cele mai multe ori senzația este de corp străin, nisip, păr, arsură, durere, localizată la nivelul amigdalei, limbă sau nazo-faringe; uneori durerea este atit de exagerată incît din cauza tenesmelor (contractură dureroasă permanentǎ a faringelui) deglutiția în sec este dureroasă, dëvine o povară, dureri care dispar cind bolnavul inghite alimente. Senzațiile sint intermitente si bolnavul revine periodic la consult, psihicul. lui find fixat asupra acestei algii, devenind o obsesie, in special cancerofobie. La acești bolnavi faringele trebuie examinat cu deosebită atenție. Trebuie acordata - inortanta deosebita otalgiei reflexe care insoteste tulburarea faringiană, ea fiind in favoarea unei leziuni maligne ; examenul trebuie făcut atent, complet si repetat. Se face faringoscopie si palparea faringelui, cercetarea tuturor ganglionilor cervicali, radiografia coloanei cervicale și a aparatului stilo-hioidian; diagnosticul de parestezie faringiană trebuie pus după un bilant pe cit posibil complet al unei investigatii semiologice (sînge, urină, examen copnologic - viermi intestinali - tensiune arterială, gura cu dintii, fosele nazale cu sinusurile, examen neurologic). Dacă aceste examene sint negative, bolnavul trebuie indrumat spre psihiatru.

La unii bolnavi se poate constata o afectiune organică, insă in aceste cazuri există 0 disproportie mare intre gradul leziunii si acuzele exagerate ale bolnavului. Asa este faringita posterioară cronică a vălului cu producerea unor secretii viscoase, aderente, cu un faringe congestionat si lueta edematiată; bolnavul, după eforturi mari pînă la' vomă, elimină o secretie mucoasă sau purulentă vîscoasă, lipicioasă, după care se ușûo secreț̃ cîteva ore sau zile. Această faringită posterioară tratată corect, așa cum este indicat la capitolul respectiv, face sǎ dispară si parestezia care o insoțeste.

O parestezie frecventă este aceea proiectată in spațiul tiroidian, apăsarea la acest nivel producind o durere vie a mervului laringeu superior ; această parestezie este de origine dentară inferioară (carie dentară, dinte devitalizat, granulom apexian care dau tenesme faringiene unilaterale. Infiltrația cu novocaină cu $1 / 3$ alcool a nervului laringeu superior in spatiul tiro-hioidian lateral dă o sedare a durerilor pentru mai mult timp, insă nu trebuie neglijat tratamentul stomatologic. Glanda tiroidă trebuie cercetată cu atentie, hipertiroidia de la debutul maladiei Basedow dind uneori dureri la deglutiția pe gol.

Secondi a publicat 3 cazuri de parestezii faringiene provocate de calcificări la bifuncația carotidiană, tratate prin denervație sinu-carotidiană, iar Tainmont a constatat, într-un caz de parestezie faringiană, o cudură unilaterală a marelui corn tiroidian care proemina în sinusul piriform, extirpat pe cale externă.

Unele afectiuni esofagiene și gastrice (brahiesofag, stenoza peptică, diverticul, ulcer gastric sau duodenal; neoplasm esofagian la debut) insotite de pirozis pot determina parestezi faringiene; Ia acesti bolnavi trebuie căutat pirozisul de postură (poziție înainte sau culcată) și să se facă un examen complet esofago-gastric.

Lapersoanele care acuză nod in hipofaringe, in special femeile, trebuie encetată hipertrofia amigdalei linguala, tiroida linguală, chistul tiroidin la nivelul istmului, verminoza intestinală, spondiloza cervicală, aceast din urmǎ dind și parestezii faringiene printro dischinezie faringoesofagană (Terracol), In lipsa acestor aifecțiuni bolnavul trebuie considerat m psihopat.

Lacei la care "se constată o amigdalită cripticǎ cronică, resturi amigdalien postoperatorii, cicatrice masive póstamigdalectomice, mici muguri limfatci pe peretele posterior, un papilom pe văl sau pe luetă, chist de renntie amigdalian, faringocheratoză, o papilă caliciformă, muguri gustatvi pe manginea limbii aşezați inainteà stîlpului aniogdalian anterior, sau tc la acest nivel ,organul foliat al lui Mayer", care este o formațiune ossie, ridicată, bilaterală, sediul unor mici formațiuni glandulare acinose, a căror inflamație subacută determină dureri, formaṭiuni pe care blnavul le constată sí le apreciază ca un cancer incipient; este de ajuns ăa asigurăm bolnavul că sînt formațiuni obișnuite pentru ca acesta. să se iniștească.

Paesteziile linguale (glosodiniile) se manifestă printro senzaţie de arsurè cind mucoasa linguală vine în contact cu substanțe acide şi în specia cu materialul de proteză sau obturație dentara. Acestea din urmă dau duă feluri de glosodinii : prin intoleranță, cînd limba devine rosie din cenza vulcanitei sau acrilatului (reactogenul nu este acrilatul, ci colorantul zare îi dă culoarea roz) ; concluzia este folosirea de acrilat incolor; pin eleotrogalvanism biucal (stomatita electrogalvanică), cind materialele dentare sint formate din metale diferite. Așa, zincul, cuprul, aluminiul bismutul sint eleçtropozitivi, de la care pleacă un curent electric spre metale ca aurul, argintul, platina care sint electronegative. Chiar cimentul care este bogat îr. zinc se comportă ca un metal electropozitiv.

Cumentul electric dă un gust metalic ssi ințepături pe marginea limbii care ae contact cu zona metalică. Obiectiv se produce o roșeață cu hipertnfia papilelor și eroziuni pe marginea limbii, luate de bolnav ca un career incipient. Se recomandă suprimarea polimetalismului.

Gloodinia se întîlnește și în cursul anemiilor. In anemia pernicioasă hipercomă, boala lui Biermer, glosita face parte din tabloul clinic (glosita Hunter; limba este atrofiată la vîrf și pe margini, cu suprafață depapilată, listruită, cu sanzație de arsură uneori foarte accentuată, senzație care pate preceda semnele obiective, și care reacționează spectacular la hepatorapie.

In nemia hipocromă esențială, senzația de uscăciune se insoțește de un aspet depapilat al limbii care capătă o coloratie gri-roz sau rosie; uneorise asociază și o disfagie sideroprivă, sindroniul Plummer-Vinson, la caretratamentul eficace este cel fieros.

Gloodinia se mai intîlneşte si în carentele vitaminice, in special în vitamia $\mathrm{B}_{2}$, cum se observă la cirotici. Limba este depapilată, fisurată, roșie, a senzație de arsură dureroasă.

Treuie să ne ferim de a nega prezenta leziunilor acuzate de bolnav, dar să accentuăm asupra benignității lor•și a vindecărií. Vom trata starea rervoasă și disfuncția endocrino-simpatică, dar trebuie să evităm acțiunie operatorii. Trebuie încercate atingerile cu mentol la baza limbii

Gre, printr-o senzație reală, le elimină pe cele false ale paresteziei, sati Sa facem proba anesteziei cu cocaină la baza limbii (Reverchon), Apoga
Apofiza stiloidă muit alungită. Apofiza stiloidă are o lungime de circa $2,5 \mathrm{~cm}$, groasa la bază de $2-3 \mathrm{~mm}$ și terminată ín virf, cu o directie în jos, innainte şi inăuntru, pină sub partea anterioară a polului inferior al amigdalei. Alungirea ei bilaterală, sau calcificarea ligamentului stilohioidian, se observă la $4 \%$ din subiecți, aceasta fiind o intonturcere filogenetică înapoi, osificarea efectuindu-se treptat, organismul adaptîndu-se person determine perturbatii. Stilalgia (durerea amigdaliană) apare la persoanele cu sensibilitate deosebită, este unjlaterală si mai frecventá la simpatiouluiza in traiectul ej trece intre cele două carotide, prin iritatia simpaticului pericarotidian, dind,sindromul caroticlian intern (dureri parietale si orbitare) sid sindromul carotidian extern (dureri in regiunea nemporala inapoia ochinui). Cind apofiza este oblica. inatuntru atinge nervil glosofaringian, iar cind lungimea este de 5 oba inanantru atinge opii amigdalej ci muschiul. constrictor superior 5 cma apasă peretele filete din glosofaringian si nervul lingual. Iritatia si plexul tonsilar cu un sindrom dureros faringian iradiat spre utia acestui plex determina durerea auriculară este datorită nerval spre ureche, denumit stilalgie; glionul Andersch al glosofaringianului siabon care pleacă din gantrompa.
a timpanala s
nului si cu celăla face prin palpare bimanuală, un index in inpoia gonio stîlpului anterior, relevin palpam peretele hipofaringian latenal, innapoia ligamentul stiloh, relevind o masă lineară puțin elastică care reprezint o osificare lineară a regiunii osificatiografia in incidență laterală arata un corp străin osos. Diferentierea imaginilor care poate fi interpretată ca anomale este dificilă (fig. 107).

Tratamentul este
tală a apofizej alungite, după argical și constă din rezecția parţială dislojii sub controlul inde, după amigdalectomie și incizie verticală a peretelui catiin in inelur uno indexului; cind apare virful apofizei acesta este incărí cat in inelul unei pense Luc, se dezinserează țesutul de pe apofiză de jos in sus pe o distanță de 2-3. cm, după care se sectionează sau se tide cu care apofizatia trebuie condusă cu atentié pentru cele două caro-

.....
Fig. 107 Racliografia de faţă a uide (Maduro și Bouche).

Nevralgia eseditala a glosotaringtanulud a fost considerata ca cu nevralgia trigemenului din (Weisenburg), pină atumci find condentande gie cu mevalgia trigemenului din cauza analogiei simptomatice. Este o nevral40 ani, se observă mai decît aceea a trigemenului, apare după vîrsta de unilaterală, etiologia fiind incă obscura feminin după menopauzắ, este unilaterală, etiologia find incă obscură. Nevralgia debutează uneori cu dutatea discrete, insă apoi crizele dureroase isci maresc frecvența sin intensitatea; mai deseori debutează brusc, criza dureroasá find de o intensitate
intolerabilă intolerabilă, ca un soc electric, saut fulguratio atroce, sau senzatia de amigdaliană. bazge saut exploze a tesuturior; cul localizare in regiunea trompa lui Eustachio, sau, provoacă criza, este greu de găsit. Crizele pot dura una, care fiind atinsă la $2-3$ minute, insă se pot repeta Crizele pot dura cîteva secunde pină

- se repete de mai multe pot repeta la intervale de 3-4 minute, saut să epuizare completă. Crizele pot fi prove ducind boinavul intr-o stare de epuizare completă. Crizele pot, fi provocate de tractiunea limbii, inghitirea alimentelor, presiunea pe gonion, spălarea pe fața cu apa rece, presiunea supra amigdalei saut altor zone faringiene; căscatul, suflatul presiunif din faringe. Criza asemenea să declanseze criza prin matrirea reveni abia după citeva luni sau charusc, assa cum a rdebutat si poate simte bine, este linistit. Crizele dire in care perioada bolnavul, se imposibilă duce la morfinism sin uneroase insuportabile făcind viata tatiei și a sommului. Intr-um astfel de sau casexie prin lipsa alimendaliene au fost atit de atroce incit de caz publicat de noi durerile amigsmulga amigdala decolînd-o din lojnava a fost in stare să incerce să-și din cauza hemoraciei, amigralectoja cu unghia, autooperatie intrerupta

Afectiunea nu
semzoriale gustative. insoţta de tulburări în motilitatea faringelui, sau
Ca forme clin
profundă) ; criza velo-faringiană pură clasícă faringo-otică (otalgia este vului Jacobson). velo-faringiană purǎ ; criza otică pură. (nevralgia ner-

Diagnostivul diferential trebuie facut ou unele nevralgii intermitente da : nevralgia nervului maxilar inferior, nevralgia laringeului superior, sindromul simpatic cervical posterior (Barré-Liéou) datorit spondilozei cervicale; apoi cu nevralgiile simptomatice, durerile avind caracter conalungite belos, arahnoidita fosei cerobre, unei tumori in unghiul ponto-cereternă

T
Iratcmentul. Pentru suprimarea crizei se recomandă badijonarea bazei limbii cu sol. Bonain, sol. cocaina $10 \%$, sau infiltrați submucoase cu sol. novocaina sau xilină 1\%. Infiltrația hilului amigdalian si a fosetei de excitație, micsorind frecventa ți alcoolizate ( $30-50 \%$ ) suprimă zona nitivă o poate aduce sectiunea extrantensitatea crizelor. Vindecarea defiCum această ojerace sectiunea extracraniană a nervului glosofaringian. recurs la radicotame ar putea da recidive prin regenerarea nervului, s-a electie.

## CAPMTMOUL VE

## TUTMORHE FARINGELUK

Aceste tumori potinteresa una, două, sau toate cele trei portiuni ale faringelui. Tunorile aringiene propriu-zise pot lua nastere din oricare din formatiunile tisulae ale organului. In afară de aceste tumori endofaringiene, mai există i o altă categorie de tumori numite parafaringiene sau, exofaringiene cap se dezvoltă in afara faringelui, dar în vecinăatea lui

## A. TUMDRILE BENIGNE ALE FARINGELUI

Majoritatea acestor tumori sînt descoperite in mod intîmplător, ele neajungînd la un voum care să determine tullburări funcționale. In comparație cu turnorie maligne, cele benigne sînt mai frecvente dacà s -ar ține seama și de cle constatate in serviciile de consultații

## UMIORIIE BENIGNE ALE NARO-EARHMGELEH

Aceste tumori sintmai frecvente ciu structură conjunctivă si mail rar cu.structură epiteliană si foarte rar sint teratome. In legătură cu virsta la suger întîlnim maifrecvent chistul dermoid, la adolescenți tumorile fibromatoase, iar la adulti polipii choanali şi chisturile de retenţie.

1. Fibromul nazofaingian. Această tumoare fibroasă, dură, foarte singerîndă, cu insertie în nazofaringe, cu creştere expansivă, intîlnită obiș nuit la adolescentii desex masculin din mediul rural, a devenit cu timpul din ce inn ce mai rară. Apare intre 10 și 13 ani, evoluează după pubertate și uneori regreseazǎ inmod spontan după vîrsta de 25 ani .

Etiologia acestei tunori este încă necunoseută: Teorile congenitală si inflamatorie au cect pasul teoriei endocrine, dat find că- fibromiul evoluează odată cu devoltarea caracterelor sexuale secundare si degeneevolueaza odata cu devoltarea caracterelor sexuale secundare si degenereaza spontan în perioa de maturibate sexuală. Disendocriniile la bolnavii aceștia sint cercetate ctualmente de o serie de autori. S-ar putea pune
în discutie și teoria irală, dat fiind că tumoarea regreseana in in discutije și teoria irală, dat fiind că tumoarea regresează în mod
spontan, cum se intimlă cu papilomatoza, afectiune tumorală considerată spontan, cum se intimpă cu papilomatoza; afectiune tumorală considerată
virală la ora actuala. In acest sens ar pleda atît radiorezistenta fibromului cît sị faptul că a devanit cu timpul din ce in ce mai rar si, s-ar putea spune, prin epuizareaprin durată a virusului respectiv.

Anatomie patologic. Tumoarea este sesilă, cu insertie sfeno-etmoidala sau sfeno-vomeriană, iai rar pe aripa internă a apofizei pterigoide. Insertia este largă și foarteaderentă de periost, incît la smulgerea fibromului se pot detașa și fragnente de os. Tumoarea este unică sau. lobulată, netedă, de culo'are rozăsau'alb-cenușie, dură, însă uşor elastică. Tumoarea creşte dînd prelungiriși distrugind tot ce intîlnește în drum, invadînd
cavittile vecine: fosele nazale, orbita, sinusurile, fosa rigonatiă, fosa temprală, gaura pterigo-maxilară si chiar baza craniului, dind prlungiri care- dau un aspect ramificat. In extensia spre faringe impingeinainte valulpalatin, iar in extensia inainte apare la nivelul narinelor ş deformead şi fața. Tumoarea nu se ulcerează, nu infiltrează țesuturilevecine, nu à metastaze și nu-fecidiveaza dacă este extirpată in integime; cind $n$ cursul operatiei rămîne vreo prelungire tumoarea se refae (fig. 108, 09, 110)
L. sectiune, macroscopic se constată vîrtejuri fibroase şi lilatatii vasclare sub formă de lacuri sanguine, deci caracter de tumoare-vasculară, care explică singerarea masivă în cursul operatiei. Microsopic se consttă celule conjunctive adulte, turtite, mulate intre fasciclele de substnță intercelulară fibroasă. Din cele relatate rezultă că tmoarea este renignă din punct de vedere histopatologic, dar malignă pin tendințaei la extindere.

Smptomele. Debutul afectiunii nu poate fi sesizat, simptonele in prim fazǎ find ale unei rinite cronice : obstrucție nazală unilatrală cu secreie nazală serroasă, epistaxisui repetate, dureri surde la radăina nasului. Cu timpu obsturtia nazală bilateral obstuctua nazală birater ala ste sompleta, rinoreea devine purventa si apare hipoacuzi prinobstrucția tubară.

Ii examenul obiectiv copilul sul adolescentul este palid, stă a gura larg deschisă. Fosele nazale sînt pline cu secreți mucopurulente pe care bolnvul nu le poate expulza, dupé aspiratia lor mucoasa aparind congestionată, iar cornetė turgescente mascînd

Fig. 10 Fibrom xiazo-faringian. Formă mixtăcu dezvoltare nazala și nazofaingiană (MiVaduro și Bouche).


Fig. 108 Fibrom nazo-faringian cudezvol-- tare faringiană (Gârbea Şt

Fig. 110 Fibromul nazo-farıgian : care al tumorii ; ${ }_{2}$ - prielungire care al tumorii ; 2 - prelungire nazatia

 rea sienoidala (c.v.ercken.

Dailea posterioara a foselor. După aplicarea de vasoconstrictive apare tumoarea roză sau alb-cenuşie, netedă; uni- sau bilaterală, imobilă, si care singereaza abundent la atingerea ou un instrument. La rinoscopia posterioară se observă tumoarea care ocupa partial sau in in intregime cavumul, obstruind ambele choane. La tuşeul digital al cavumului, făcut cu delicatețe, se simate tumionea dură, reginată, uneori putind să palpăm locul de inserție. De regulă se recomandă ca această manevră să se facă in momentul extirparii pentru a nu se produce un epistaxis puternic.

In perioada de extindere apare exoftalmia prin invadarea orbitei, si epifora prin comprinvarea canalului lacrimo-nazal. Fața se defomează prin lărginea rădăcinii nasului, ian exoftalmia bilaterală dă aspectul de ,față de broască". Vălul palatín bombează, cu aplatizarea boltii, apărînd rinolalia și disfagia, iar compresiunea pe nervi dă nevralgii trigeninale. Dacă apaṛ cefalee, vărsături, vertije şi somnolență, sînt semme de invadare intracraniană prin lama ciuruită, iar hemoragile repetate cu anemia consecutivă, eritrocitele putind scădea sub un milion, altereaza starea generală. Invadarea sinusurilor sfenoidale se traduce prin stază papilară.

Radiografia de faṭă și profil arată gradul de extinclere a tumorii; voalarea unui simus poate li dată si de o sinuzită purulentă seu de o polipoză asociată. Importantă este tomografia care indică prelungirea tumorii din fosà pterigomaxilară cînd nu se observă triunghiul obisnuit cu vîrful inferior, și arteriografia care arată mărimea fibromului.

Evolutia fibromului este in medie de 6 ani, și lăsat neoperat produce deformatii cu un aspect impresionant, iar hemoragiile repetate sii durerile duc la o cassexie de aspect canceros. Moartea se poate produce printr-o hemoragie puternică, infectie locală, pneumonie, sau meningită. Dujă cum s-a mai amintit tumoarea poate involua la vîrsta maturitătii sexuale, cind se produce o clegenerescentă hialină in peretii vaselor care se intinde și la tumoare

Diagnosticul pozitiv se bazează pe simptomele atit subiective cît și obiective descrise, lipsa adenopatiei satelite, virsta si sexul bolnavului. La acestea se adaugă radiografia şi diagnosticul umoral prin dozarea în urină a 17-cetosteroizilos. Eiopsia ar confirma diagnosticul, dar această probă este evitată de unii autori din cauza hemoragiei puternice, motiv pentru care se•practică biopsia electrochirurgicală, prin diatermocoogularea locului biopsiat si eventual ligatura carotidei externe.

Diagnosticul diferential se face în primul rînd cú fibromixomul care dă senzatia de duritate cind este mai dens, dar nu produce epistaxisuri nici spontane sí nici la tuseul cavumului. Vegetațiile adenoide mari sint moi la tuşeu, iar tumorile maligne (sarcomul, epiteliomul) infiltrează tesuturile vecine si dau metastaze ganglionare cervicale. Restul tumorilor benigne nazofaringiene sint foarte rare.

Tratamientul. Singurul tratament eficace este ablația chirurgicală totală a tumorii. Totuși un fibrom puṭin evolutiv, către vîrsta de 20 ani, s-ar preta la diatermocoagulare.

Operatia clasică pe cale orală retropalatină este valabilă pentru fibromul cui evolutje numai faringiană şi nazală, fără prelungiri in cavită̧̧ile învecinate. Operația se face sub anestezie locală, iñ poziție Rose, tumoarea find tractionată ușor, progresiv, prin cavum, cu o pensà subtire cut dinți,
concomitentcu dezinsertia care se execută cu o răzuse lungă, putoraică pin fosa neală, dezinserție controlată în cavum cu indexul opus. Ope. rația find atrem de hemoragica, manevrele trebuic efectuate rapid, ian tampoinul hmostatic este pregătit preoperator, baerele de tifon cu care este legat mponul trase prin una sau ambele fose nazale, facind sị oficiul de rdicare a valului palatin ; in acest fel aplicarea tamponului in cavum seface imediat dupẵ extracția tumorii. Metoda aceasta deecrisă de Fiacoveau și Lăzeanu întro monografie din 1948, este folosită de noi în mod crent în cazurile amintite.

Pentru azurile cu prelungiri multiple s-au preconizat mai multe tehnici ca : rinotomia paralateronazală (Moure), rinotomia sublabialä (Rouge-Denier), care dau un-acces larg asupra insertiei tumori.

Operatia piin hemoragia extrem de puternică, are un aspect dranatic, motivpentru care este nevoie de o pregătire minutioasă preoperatorie de care reammator, iar operatia facuta sub hipotensiune controlatăi cle anestzist, ceea ce ne.scutește de ligatura carotidei externe

Dacă tunbarea nu este extirpată in intregine apare recidiva, care eventual poae fio distrusă prin diatermocoagulare. Acest agent fizic poate fi folosit în timorile mici, în jurul virstei de 20 ani.

Fibromulnazofaringian fiind radiorezistent, această iradiație nu poate fi folosită deit ca pregătire preoperatorie, avind efect asupra celulelor tinere fertilesi asupra vaselor neoformate care se obliterează.

Ca tratanent hormonal se recomandă testosteronul care trebuie administrat de unendocrinolog, date fiind accidentele care survin la un tratament prea intensiv.
2. Chistuile cavamului se produc prin obliterarea unui sant adenoidian, sati a analului excretor al unei glande mucipare, sau obliterarea pungii faringene Thormwald. Sint tumori rare ale adultului, cur evolutie ungă, smptomele fiind obstrucția nazala progresivă și hipoacuzia. Rinoscopia posteroara constatá o tumoretă pe plafonul cavumului, gri, sesilă elastică la papare. Cind tumoarea este dură se poate face confuzia cu un fibrom. Cu ochiuretă de adenoidotomie se sparge chistul, apoi cu o pensà se indepărteză peretii chistului.
3. Fibromixomul, numit şi polipul choanal, este o tumoare pediculata cu insertie in jurul choanei sau pe bolta etmoido-sfenoidală; seamănă cu polipii mucoşi ai foselor nazale, însă de o consistență mai dură, dezvol-tindu-se atitspre faringe cit și in fosele nazale. Cind din cauza inflamațiilor repcate tumoarea își schimbă culoarea din gri în roșie și devine mai dură, sezonfundă cu fibromul nazofaringian. Este o tumoare benigna care se extipă ușor, fără hemoragie, cu o pensă rinofaringiană, în pozitie Rose.
4. Polipu sinuso-choanal, numit și polipul solitar al lui 耳illian, este un polip mbos, cu un pedicul foarte lung și subțire inserat în sinusul maxilar sau fenoidal; a cărei mucoasă este hiperplaziată. Tumoarea atîrnă ca o limbă e clopot în cavum, ajungind uneori in faringe saiu chiar în hipofaringe. De culoare gri-alburie și aspect gelatinos, prezintă o structură pseudonistică din cauza infiltratiei masive edematoase. La rinoscopia posterioră se constată o tumoare rotundă; uneori polilobată, care

ocupă intreg caviumul, consecințe fiind obstacol respinator şi tullburări additive (fig. 111).

Extirparea se face prin fosa naală cu ansa, iar dacă tụmoarea este preamare, extirparea se face pe cale buco-farigiana cu o pensắ adecvată. Uneori, cu ocazia unui strănut sau tuse, pediculul s rupe spontan ṣi polipul se elimină îmreună cu un lichid clar chistic. In caz d recidivă se practică cura radicală a sinusului maxilar care pune capat refacerii olipului.
5. Polipul dermoid este o tmoare congenitală vară (teratom), intîlnit n special la sugar, cu evoluție lentă șitulburằri functionale minme, cui inserie pe peretele lateral al cavumului, de li orifi-
Fig. 111 Vedere rinoscopică posterioară a unui polip solitar
(Terracol J.).

Papilomul are localizarea de predilecție la vîful luetei, maị rar pe .vălul palatin sau pe amigdale, epiglotă sau aritenizi. Se poate asocia cu papilomatoza laringianā. De aspect muciform, cloarea gri-roz, uneori pediculat, nu dă tulburărí funcțonale decît la Ła volum mai mare al papilomului. Cu timpul se poate cheratiniza, cînd prezintă riscul malignizării.

Angiomul, cu localizare la baza limbii sau pe hal, se asociază cu alte angioame pe față sau in cavitatea bucală. Angionul poate fi arterial, venos, sau cavernos și se observă ịn special la tireri. La baza limbii se pot observa dilatații venoase superficiale care sîgerînd să simuleze o hemoptizie sau hematemeză. Angiomul capilar. apre ca o pată roșie-vie sau albastră, după cum este arterial sau venos, ar•angiomul cavernos apare ca o tumoare boselată, circumscrisă, de culare albastră sau roşieviolacee. In cazurile de hemoragii repetate, aceste ang̣opame sint tratate prin ssedințe de diatermocoagulare repetate dupé injectarea de soluții sclerozante ( $N$. Costinescu și collab.) (planṣa I, fig. 1).

Fibromul ia nastere din septurile conjunctive az amigdalei, uneori de marime importantă, alteori cu tendinţă la pediculre, cind ia denumirea de polip amigdalian. Este înconjurat de o capsulă ş nu aderă la planurile profunde.

Cu localizare pe amigdala palatină mai sînt și dte tumori foarte rare de structură variată ca : lipomul, mixomul, gliomul adenomul, formațiuni disembrioplazice (osteomul, condromul, dermoidul).

In hipofaringe tumorile benigne sînt localizate je fața linguală a epiglotei și in șanțurile piriforme. Pe peretele poserior al faringelui se observă osteomul, condromul și neurinomul. La kaza limbii iau nastere chisturi din glandele salivare de mărimea unui bol de mazăre de culoare albăstruie sau transparente, fără tulburări functonale. La acest nivel se mai poate observa tumoarea mixtă salivară carє poate ajunge la-mărimea unei mandarine. Ca tumori benigne ale hipciaringelui au mai fost descrise : fibromul, fibromiomul, lipomul, neurinmul si limfadenomul. Toate tumorile amintite sint de resortul chirurgie, iar diagnosticul, cel mai adesea, este pus de examenul histologic al pesei biopsice sau operatorie.

Tumoarea tiroidiană se dezvoltă la baza limii, innaintea epiglotei, punctul de plecare fiind canalụl tireoglos. De fornă sferică, de mărimea nucii sau a oului de găină, situată pe linia medianà este bine încapsulată, mucoasa care o acoperă este de aspect normal s alunecă pe suprafata tumorii. Cînd este mică bolnavul are senzația unii corp străin, însă dă̆ tulburări respiratorii cînd tumoarea își măreste olumul. Laringoscopia indirectă sau tưseul pun diagnosticul; senzația le fluctuentă la tuşeu denotă forma chistică, în care caz puncția aduct un lichid clar-vîscos, iar senzația de duritate indică formia parenchimatasă sau coloidală. Examenul clinic al acestẹi tumori trebuie să incldă şi fixarea iodului radioactiv ( ${ }^{131 .}$ ) care ne indică dacă tumoarea estesingurul element tiroidian al bolnavului, în care caz extirparea se fae parṭială pentru a se evịta mixedemul postoperator. Pę o tiroidă normal fixarea iodului radio-
activ se preziată ca o imagine caracteristică de fluture; dacëaceastă fixare se face numai pe tiroida hinguala, inseamnă lipsai tividei nomale (planssa II, fig. 5).

Sînt cunoscute cazuri si de tiroidă intralinguală, subo formanei tumori Fotunde, bine circumscrisắ, putindu-se obséva și la sugar lìnd tulburări de deglutitie sau accese de sufocație in timpul alimentatiei.

Tumorile lojii tiromio epiglotice sint fibroame, tumorimixte, sau tumori chistice, simptomele fiind o ușoará dispnee, iar corajul si tirajul aparind cind aceste tumori se măresc. La indirectoscopie tmoarea apare sters mucoas normală. Aceste tumori se extirpă prir faringotomic. cubhindiană enuclearea făcindu-se usor cu respectarea nucoasei faringiene.

## E. TUMORILE MALIGNE ALE FARINGELU

Față de tumorile maligne ale orgenismului in general, cele cu localizare faringiană reprezintă un procent de circa $1,150 \%$. Ivolutịa clinică si traṭanentul acestor tumori diferă după localizarea lor î̀ unul din cele trei segmente ale faringelui, însă din punct de vedere hitopatologic nu diferă, explicatia fiind aceeassi origine și aceeași constituie morfologică antro epiteliale, sarcoame ale tesutului limfoid si tumorile malig:e ale țesutului conjunctivo-vascular, ca și tumori disembrioplazice.

## THUMORELE NAALIGNE ALE CAVUMIULUE

Punctul de plecare al acestor tumori depinde de variehtea histologică a lor, sediul principal fiind peretele lateral, inn special rgiunea tubarà a bolta cavumului sediul tesutului limfoid. Caracterejn acestor tumori sînt: infiltrarea, invadarea si metastazele. Survin la orice irstă, la ambele sexe, sarcoamele mai mult la tineri, epitelioamele la adulịi.

## Anatomie patologică

- Limfoepiteliomul este cea mai frecventă tumoare ss ia naştere din tesutul adenoidian ; în această tumoare numai elementele piteliale suferă trausformare canceroasă, in timp ce elementele limfoié îşi păstreaza caracterele normale. Tümoarea este vegetantă, moale, uneoi:se ulcerează. Tretaciazele ganglionare sint precoce, uneori bilaterale, înschimb metastazeie osoase sint rare. Evolutia este lentă si este radioseribil
- Tumorile conjunctive sint mai rare, putînd fi sarconul de tip fuzocolular sau limfocitomul cu limfocite mature, anormale, a nucleu monstruos, care din punct de vedere histologic se aseamănă a limfocitomul amigdalei palatine.
- Cilindromul si tumorile disembrioplazice sînt mai rae.

Simptome. Evoluţia clinică a tumorilor cavumului se pate împartiti în patru stadii.

Perioada de debut este foarte insidioasǎ. In rod obișnuit se spune că acest cancer atrage atenția mai mult prin smptomele din
vecinabate decit prin cele locale, motiv pentru care dagnosticil esto arlesea tardir, De la debut pină la punerea diacorticului so sone ea trec cra 9 luni: 2 hui este neglijenta bolnavini, lum incertudinea mediouni, 5 luni axamene repetate, nesiguranta suc. Se impanc deci ca rinologul din policlinică să facă un examen atent șị minuţios al cavumiului pentru punerea unui diagnostic rapid.

Cancerul poate prezenta 5 debuturi diferite : prin semine nazo-faringiene, semne auriculare, semne nevralgice, semne ganglionare, semne oculare mai rar.

Semnele nazo-faringiene cu toate că sint cele mai precoce, prin banaWitatea lor de rinită cronică de multe ori nu sint luate inn seamă. Rinita unilaterală cronică, seroasă sau muco-purulentă, cu obstructié nazală care eventual se bilateralizează, cere un examen atent al cavumului. Epistaxisul poate lipsi, sau este rar în limfoepiteliom.

Semnele auriculare pot fi ale unui catar tubar unilaterāl, cu surditate, acufene și autofonie de partea tumorii; timpanul apare retractat, sau cu imagine ré otită exsudativă ; cateterismul tubar in afară de faptul că nu ameliorcază simptomele, provoacă adesea un epistaxis.

Forma cu nevralgie aurículară persistentă, continuă, fără modificări ale timpanului, la care se poate adăuga o cefalee frontală, occipitală sau orbitară.

Semnele ganglionare sînt frecvente in limfoepiteliom; adenopatia lanțului jugular dură, indoloră, fixată la țesuturile invecinate, eventual bilaterala, deci cu caractere net neoplazice, este aparent primitivă.

Semnele oculare rare se referă la paralizia oculomotorului extern inexplicabilă din purict de vedere al oculistului și care se datoreste extinderii tumiorii la baza craniului.

In această perioadă, cu cele 5 forme de debut, se impune un examen minutios al cavunului care necesită anestezia vălułui palatini și folosirea speculului de cavum Jankauer. Un examen de o mai mare precizie se face folosind microcavoscopia cul ajutorul postinoscopului Macovei, care ne dispensează de tuşeul cavumului si cu care se poate face biopsia țintitạ sub controlul vederii mărită de s-40 ori.

La rinoscopia anterioară, în afară de unele secretii nu se constată nici o leziune în fosa nazală; un stitet ịntrodus uṣor prin fosa nazală poate să ne indice că cavumul este ocupat̂ de o masă neoformată, producîndu-si totodată o uspoară singerare care ne conduce spre diagnostic. La rinoscopia posterioară, ajutați și de postrinoscop, stabilim volumul și locul de dezvoltare a tumorii, pe peretele lateral sau pe bolta cavumului, sub forma unor vegetații adenoide suspecte; cînd este un limfoepiteliom, tumoarea este moale, eventual cu exulceratii, puțin singerindă, nedureroasă. Palparea lanțului jugular constată metastaze ganglionare, uneori bilaterale, voluminoase, dure, puțin mobile, fără. duritatea lemnoasă a metastaze epiteliomatoase (fig. 112).

Perioada de stare se caracterizează prin accentuarea semnelor de debut. Obstrucția nazală -și secrețiile se mảresc, hipoacuzia se bilatervalizează, durerile sînt paroxistice. La rínoscopia anterioară se constată tumoarea roșie, neregulată, acoperită de secreții muco-purulente. La


Fig. 112 Cancer al nazo-faringelui. Baza craniu-
lui. Fata exocraniană. Tumoare lui. Fața exocraniană. T'umaare cui sediul ta
faringoscopi mu se constată modifcări, dar eventual se pot vi tulburări in dinamica valului datorita infiltratei tumorale. Radiografia cavumului poate pune în evidență invadarea pre sinusul sfenoidal și aua turcească, iar prit incidenta Hivtz (mentol-vertex-placă) pot apăra voalarea sinusurilor peterioare; estomparea găvilor de la baza craniuli si ștergerea detaliillor structurale ale virfului sincii.
-ron anterioare (choanale) cu punct de pror
rioară a onerului și marginile choanelor, de plecare marginea poste fibresacane.

Dupiriatura his tol foarte rare cumptome de Pott canceros
Oup raturahistologică.

- infopiteliomul a fost descris.
ubarása domul survine după vîrsta de 40 ani, cu debut în regiunea noasă, nea\&azele ganglionare sint precoce dind singerari, duritate lemmorii. Jvduaz este rapidă, invadatoare foce, sau constituie debutul tudurata a man.
- Sronul are sediul tubap are
lat, dur, iseintinde in tot cavunuil fuzind da orice vîrstă, este neted, regurații, făr doopatie. Evoluează mai rapid decît epiteliompei, fără ulce-- Linodomul este un cancer al tineritor epiteliomul.
circa 6 di ii se dezvoltă pe seama tesutului cu evolutie rapidă de Liuschka, aua lui Gerlach. Imită végetatului limfoid al amigdalei lui moale, nuceat, cu adenopatie fegetatiile adenoide hipertrofice, este moi, moii, voluminosi, boselatio precoce bilaterală, ganglionii fiind mediastine , zilare, inghinale, mezentarice și alte grupe ganglionare :

Diagnstal pozitiv, In
lilor de. lievostic, otologula catarale co:ie, iar neurologul se orientrarile auditive pe seama otite gie trigeniraă simplă. Dat find că in aza cãtre diagnosticul de nevral. pus diagosiol, trebuie făcut un examen minutios de debut este greu de carea valliu şi microcavoscopia amintită minutios al cavumului cu ridi biopsia, e ăpunsul căreia depinde progno cu care ocazie putem face si de răspurs leativ sîntem datori sa prognosticul si tratamentul. In caz face și dn denopatia cervicală sab repetăm biopsilile. Biopsia se poate extirparé uni ganglion. cervicală, aparent primitivă, prin puncţie sau

Radiogaí precizeaza
o mărire a pțiului prevertebri si extensia tumorii; astfel, poate arăta cari de stutră la vîrful stincii voalarea sinusului sfenoidal, modifirincil crane din dreptul lojii cerebrale parea contururilor diverselor fia obiṣnutăprtem folosi si radiage male mijlocii. In afară de radiogra sau sulfat d bariu) pulverizatagrafia cu substantă de contrast (lipiodol indicații aîtaupra purfolota sub presiune în cavum care ne da veste extidera ei (Morgiei organului, cît și a neoplaziei in ia metastaze soo sau pulmonare. Examenul general va decela eventual

Diagnoticldiferent
nu se ulceeză sîngerează fromul nazo-faringian are insertie choanală, Killian nupneprobleme dianont, mu dă adenopatie. Polipul chonal nonìicoza $n$ tre la nivelul cavumului Tuberculoza, goma luetică si actieste intre eqttiile adenoide hipertrofice un diagnostic diferential dificil limfocitom câdbiopsia poate face distince simple și limfo-épiteliom sau Tratamenti
donat, dat find că inteal, cu multiplele tehnici folosite, a fost abandepășit staiu perabilitătij. atit pe execută de obicei cind tumoarea a adenopatia :aceoasă precoce la baza crâniuluit cit și prin limfangita și
țile, in special spre baza cranie. Tumoarea se extinde in toate direcfosa nazală și etmoid cu exoftalmie si strabism, peretii laterali, nainte spre care este imobilizat dind tulburări in fonatie si deglutitie jrinde valul dica fosele zigomatice si temporale, cu trismil degrutivie. Literal invaputind sus invadează baza craniului simulind si otalgie farte puter sindroame (Gradenigo, Jacod) perechi de nervi cranieni, dnd diferite prezente, putînd fi prinsị si ganglionii de le ganglionare cevicale sînt găurii rupte postericare.

Perioada terminală. Durata acestor tumori estem functie veni în cîteva luni. Tumorile bolnavilui. La tineri exitusul poate surIuni manifestindu-se numai prin tulburări au o evolutie Intă, multe după circa 2 ani, dar poate fi grăbit prin auditive; exitusul survenind pneumonie de deglutitie, sau gan prin hemoragii repetaミ, bronhoIumorile ulcerate si infectate secundarea bazei craniului și meningită. stazele la distantă sînt rare, tocundar an mers mai rakd. Metavertebrală, plămîni şí rect. , totuṣ au fost observate la sîn, fict, coloană

## Forme clinice

După sediu. se observă :

- Forme laterale, de tip sarcomatos, cu debut în specia la bure apoi dă sindromul răspin tubar, simptomele find auriculare snervoase pterigoidiană si umează tri petro-sfenoidale, sau se intince in fosa
- Forma pavilionului tubar cu aceeasi urechea si baza craniului. - Forma repliului tubar anterion cusi evoluţie
gian, dind sindromul. Trotter (semne invadarea spațiului mailo-farinvălului, nevralgia maxilarului inferior) auriculare, tulburări in dinamica - Forma superioară, de inferior).
de vegetații adenoide de pe bolta cavumului. deb, cu debut dir resturile patie cervicală, simptomele fiind nazo-faringiene deatează adesea u adeno-

Asentii fizici. Fiaiosensibilitatea mu depinde numai de structura histologici a tumorilor, ar si de unii factori locali sil constitutionali necunoscutfi nca, care ar exlion inegalitatea răppunsului la agentii fizici a bolnavilor Se știe totușica infectia tumorii sir tratamentele pradiologice anterioar influenţează if minus radiosensibilitatea.
a Radioterapia rofundă se aplică atitt tumorii propriul-zise, cît și metatazelor ganglionare. Nu se practică evidarea ganglionară cervicală intruît atît ganglioni subcranieni cit şi acei retrofaringieni, care coexistă, nu sît abordabili
b Telecobaltotenpia dă rezultate mai bune decît radioterapia clasică, jermițind o ircdiație mai omogenă, cu mai puține radioepidermite şi radicpitelite.
c Curieterapia onstă din introducerea in tumoare a unor tuburi cu ace are contin racum (radiompunctura). Cele $3-4$ tuburi continind $16-0$ rilicurie deradium sint mentinute pe tumoare cu ajutorul unui tampn de tifon aşzat după principiul tamponamentului posterior; se fac ouă aplicăr". decítu 43 ore, la o lună interval, pentru a evita radium neciza. După suriterapie si după disparitia radioepitelitei se indică si raditerapia profuna pentru a distruge limfangitele canceroase perineoplazre și adenopaia precoce de la baza cranjului. Curieterapia este indiata in toate fomele histologice ale acestor tumori care nu au ajuns în prioada de extnsiune. In aprecierea prognosticului acestor tumori notimea de extensime este de o foarte mare importanță.
d Electro- saut iatermocoagularea sint folosite pentru distrugerea tumerilor mari, cu implul obiectiv de ameliorare a respiratiei.

I: general, rezutatele tratamentului cancerului cavumului sint descurajnte. Evoluțiatumorilor dupa iradiere profundă conventională și radiun local este veriabilă, intinzindu-se după statisticile diverșilor autor pe o Jertoadi de $1-16$ ani ; variabilitatea este in frunctie atit de extinderestumorii, cît şile mecicul care aplică tratamentul.

## 

Dlimitarea meafaringelui se face superior printr-un plan imaginar care zontinuă palaul osos pină la peretele posterior al faringeluí, iar inferor printr-un dt plan inaginar orizontal care trece deasupra bazei limbi.

Tmorile maligıe care se dezvoltã în mezofaringe, in ordinea frecvențe descrescinde,sînt pe amigdala palatină, pe vălul palatin si pe peretele posterior al buc-faringelui.

## Canceril amigdalei palatine

Dntre tumorile aaligne ale amigdalei epiteliomul este cel mai frecvent, apare mai alesla bărbaţi, după virsta de 40 ani, cauzele predispozante fiind stările recanceroase (leucoplazia, leziunile specifice vec̄hi, iritatile cronice ale mucoasei faringiene). Sarcomul amigdalei este unica tumare care apare a tineri, dar se observă la orịce virstă.

Anatomie patologică. $\bar{Z}$ amigdale se intîlneşte frecvent epitelionul pavimentos cu perle cornoase (spino-ceJular), care este radio-rezistent; pution frecvent este epiteliomul de tip mucos, radiosensibil; si mai rare sint epiteliomul atipic si limfoepiteliomul. Indiferent de varietatea histologică, țesutul neoplazic infiltrează țesuturile conjunctive subjacente şi, dụpa felul reacției acestor țesuturi (fibroasă, edematoasă sait inflamatorie), unii autori gradează scara malignității. Sistemul limfatic este interesat precoce.

Tumorile conjunctive se dezvoltă pe țesutul limfoid al amigdale (limfosarcomul, reticulosarconul), tumori voluminoase moi, cu metastaze ganglionare precoce ; cind se dezvolta din țesutul de susținere ia naştere reticulosarcomul si sarcomul fibroblastic, tumori dure cu metastaze pe cale sanguina.

## Gitellomat. Simptome

Perioada de debut. Evolutia cancerului amigdalian este insidioasă, bolnavul acuzind jenă uşoară faringiană in timpul. deglutiției, senzație de corp străin, durerea - in special otalgia - nefind un semn precoce. Din cauza tulburarilor funcționale minime acest cancer rămíne mult timp nedecelat. Cancerul amigdalei, adesea, nu se descoperă decît prin adenopatia cervicală satelită. Este foarte important de a se depista tumoarea in formele ei latente, dat fiind că acest cancer, datorita tratamentului chirurgical, dă un procent mare de vindecări. Debutul cance rului poate fi aparent sau ascuns, fiecare din aceste debuturi avind aspecte clinice deosebite.

1. Neoplasmul aparent. Pe amigdală se poate constatà un mic burjon roșit-închis, o ulcenație mică, sau o fisură cu duritate lemnoasă, fixată la țesutul subjacent amigdalian, la contactul cu stiletul dind singerare si durere. Pentru precizarea limitelor tumorii, de care depinde vindecarea bolnavului, se va cerceta: dacă amigdala alunecă pe planul profund pterigoidian ; dacă pilierii sînt supli; dacă repliul gloso-amigdalian este liber. Se cerceteză lantul ganglionar cervical, cind se pot constata. unu sau mai multi ganglioni mici, duri, nedurerósi, fără periadenită, ce rulează sub deget care ̂̂i izolează ușor de planurile învecinate. Biopsia practicatǎ din marginea infiltrației confirmă diagnosticul.

O placă leucoplazică sau o zonă de eritroplazie pot degenera. Dacà pe amigdală se observă o mică placă ridicata care se indurează, se fisurează, sîngerează şi devine dureroasă la atingere, impune ablația amigdalei urmată de examen histopatologic.
2. Neoplasmul latent poate imbrăca următoarele forme
a) Inapoia pilierului anterior care este putin bombat, indurat
b) In fundul unei cripte, saul la polul superior al amigdalei, in vălul palatin. La palpare se simte indurație suspectă, expresia amigdalei este dureroasă și sîngerează la nivelul cinei cripte.
c) La nivelul repliului gloso-amigdalian care este dureros si asimetric la protracțiunea limbii și este vizibilă mica leziune la indirectoscopie.
3. Neoplasmul confirmat. In abest stadiu bolnavul vine la consult pentru dumeri la nivelul unei amigidale, ou otalgie reflexă homolaterală și jenă la deglutiṭia alimentelor şi a salivei din ce în ce mai accentuată, sialoree abundentă cu striuri sanguine, halena fetidă.

Obiectiv se poate constata o ulceratie mai mult sau mai puṭin profundă, anfractuoasă, cu margini neregulate, fundul. murdar, roşie sau violacee. Ulcerația poate distruge toată amigdala, după care se întinde la pilierul anterior, la văl și repliul gloso-amigdalian. Amigdala este fixată, nu mai alunecă pe aponevroză faringiană și pterigoidianul intern.

Forma burjonantă, mai rară, se manifestă prin fongusuri roşii, duri, totuşi friabili si singerînzi, depăsind marginile amigdalei. Tumoarea nu obstruează faringele, ea find impinsă de baza limbii către peretele lateral al faringelui.

Forma terebrantă este cea mai malignă, ulceratia întinzîndu-se in profunzine, adică spre pterigoidian, mu în suprafață, dînd un trismus care impiedică examinarea. Limba fiind trasă câtre procesul ulcero-infiltrativ al amigdalei pe care o maschează, nu mai poate fi proiectată, apăsarea ei este dureroasă și din cauza unei rele vizibilităţi impiedică practicarea biopsiei.

Adenopatia poate păstra un timp caracterele de mici ganglioni mobili Alteori ganglionii sint inconjurați de periadenită, fiind aderenti intre ei sii la țesuturile vecine formînd o masă boselată, dură, cît o mandarină saư portocală, infiltrînd și muşchiul sterno-mastoidian aderent la jugulară ; adenopatia poate interesa si ganglionii submaxilari care pot deveni și bilaterali. Oînd masa ganglionară comprimă nervii vag sii hipoglos determină sindroame paralitice velo-linguo-laringiene.

Stadiul terminal. Dacă nẹoplasmul este neglijat, el se intinde la văl, baza limbii, epiglotă și fosa pterigo-maxilară. Istmul faringian fiind încercuit de neoplasm, împiedică deglutiția și fonația, iar trismusul f@arte accentuat împiedică examinarea. Durerea auriculară puternicǎ împiedică somnül, bolnavul slăbeste, se cassectizează, iar hemoragiile repetate grăbesc anemia canceroasă. Ganglionii cervicali enormi comprimă traheea, vasele, nervii, se pot ulcera sị să supureze. Exitusul se produce prin casexie, prin infectia planșeului bucal și a țesutului celular cervical, edem al glotei, sau hemoragie. Evolutia durează între 12 - 18 luni.

Diagnosticul diferential. Adenopatia cervicală de tip neoplazic si fără cauză manifestă reclamă căutarea unui epiteliom latent al amigdalei, inainte de a ne gîndị la un branhiom. Orice induratie, cu saư fără ulcerația anigdalei, după vîrsta de 40 aní, necesită o biopsie precoce. Diagnosticul diferenţial se face in primul rînd cu sifilisul şi tuberculoza. Șançul sifilitic amigdalian se prezintă ca o ulcerație rotundă sau ovalară, net circumscrisă, cu un diametru de maximum $1-1,5 \mathrm{~cm}$, pierderea de substanță este cu totul superficială (èroziune), marginile ei pierzîndu-se pe nesimțite în țesutul sănătos, fundul este neted, egal și curat, culoarea roșie-închisă sau cenușie-albicioasă, nedureroasă, indurată pergamentos, adenopatia este masivă: La microscop se constată treponema, iar după 15 zile seroreacțiile sînt pozitive, lămurind diagnosticul. Ulceraţile gomoase și tuberculoza nu sînt indurate și nu dau adenopatie; leziunile inflamatorii supraadăugate modifică 'aceste caractere ceea ce impune o biopsie pentru a stabili diagnosticul, iar pentru tuberculoză examenul pulmonar și al sputei. Actinomicoza primitivă a amigdalei. este excepțională.

Tratamezu este chirurgical san fizioterapic și depinde de forma histologică, de exesia tumorii si de pezenfa si forma adenopatiei.

- Tumpea este limitaită făi leziuni de vecinătate, fărä. adenopatie. In caz eridiosensibilitate se otine vindecarea prin radium-punctura și radioterari jenetrantă a regiuni ganglionare. In caz de radiorezistență se practică migldalectomie lărgit cu bisturiul diatemic pentru a se evita insănininea tesutului sănăos, la care se adlaugă extirparea sau radioterapi peetrantă a ganglionor.
- Tuma este extinsă la esuturile invecinate sau la ganglioni.
a) Aderria cervicală este sxtirpată larg impreună cu nuiṣchiul sterno-masodan si jugulara inernă, apoi radioterapie. In al 2-lea timp se exip. amígdala, sau se שlică radioterapie sau radium-punctură dacă tumoararăspunde la aceşti genți fizici.
b) Depक̣: limitelor amigdaki in special spre repliul amigdaloglos agravează jonnosticul și ablatia amigdalei este contraindicată. Dar și in extindee leziunilor numai sre văl, recicliva este frecventă după ablație. Evithal operaṭia se facedupă radio- sau crioterapie care poate aduce tumaa la limitele operabiitătiii.
c) Cindæadiva este ganglionră se extirpă, sau se face radioterapie, iar în reciơolocală, care de obici se face la baza limbii, se face diatermocoagulae í cazul în care inițil tumoarea a fost iradiată.

Tratantil fizioterapic este in plină evoluție pe scară mondială dar ultimul zvînt nu este incă puis. Astfel, tehnica modernă folosește betatronul auă tehnica lui B. Piequin.

## Tumorie onjunctive

a) Limpacomul amigdalei ste tumoarea tinerilor, cu adenopatie precoce. PCoosticul acestei tuhiri este foarte grav intrucit cu toate că este radioosbil, recidiva este de:egulă și rapidă.

Debuteá lent cu o mărire orogresivă a amigdalei, fără tulburări functionaleare totuși survin (ulburari in deglutiticie si fonatie) cînd volumul eidăłeste de d-3 orivolumul amigdalei sănătoase. Amigdala este lobulaănetedă, de culoare oșie sau roz, consistenṭa fiind elastică, moale, sprecosebire de cea durăa epiteliomului. Adenopatia apare odată cu mărireaaigdalei, uneorí intizindu-se pină în regiunea supraclaviculară, la :oare fiind moale, eastică ca și amigdala; apoi adenopatia se bilateraiază \$̦i apar metasaze in toate grupele ganglionare ale corpului si riastaze viscerale.

Evolutiic $\in$ face prin puseur succesive, cu remisiuni spontane sau după radio eave, însă exitusul sf produce în 6-10 luni.

Dată fial evoluția foarte raidă diagnosticul nu comportă dificuiltăti. In ce riveste adenopatia in leucemia limfoidă examenul hematologic claiiă diagnosticul. Seccrul de inoculare tbc determină o hipertrofieangdaliană care se áeamănă cu neoplasmul prin adenopatia care o insozt, dar biopsia lămurçte diagnosticul.
b) Reticoarcomul, care apar rar la tineri, seamănă cu limfosarcomul prinerlutuia clinică și senibilitatea Ia radioterapie. Amigdala la început dừ'se ramoleşte. Atît clinic cît şi evolutiv și prognostic se aseamănă culnfosarcomul.
c) Sarcomul fibroblastic, foarte rar, se caracterizearab printro amigdală voluminoasă, nedureroasă, roșie, neregulată, foarte dură, fără adenopatie. După cîteva luni anigdala se ulcerează, invadează țesuturile din jur, apare adenopatia toarte nare, nęregulată, dură, apoị exitus după metastaze viscerale.

Tratamentul tumorilor conjunctive este numai radioterapic, insă in puține cazuri poate da vindecañi pentru citiva ani.

## Tumonile matigne ale valudrai palatina

Witeliomull ebdempe este tumoarea maligna cea mai frecvent intîlnita, în specitl da bărbatii după virsta de 40 ani. Apare pe fața anterioara a valulu, pe luetă, pe stâpii amigdalieni, in recesul palatin; sau fata posterioară a vălului. Miruoscopic poate fi la debut vegetant, infiltrant sau ulcerat. Forma histologică mai recventa este cea spinocelulară, foarte rar forma kozo-celularà. Poate să apară pun degenerescența unui papilom sali a unei placi leucoplazice.

Simptome. Cele subiective sint moderate la debu': senzație de corp străin, ușoară jenǎ în deglutitie si în fonatio. Poate fi diagnosticat întim plător cut ocazia unui examen buco-faringian. Unouti clebutează cu adeopatie retro-angulo-maxilară. Forma ascunsă în recosul palatin se ade evidentia prin îndepărtarea stîlpului anterior iar posterioară a vălului prin rinoscopie posterioară

Epiteliomul localizat pe luetă evoluează incet, celelalte localizări au mers mai rapid, extinderea făcindu-se spre loja amigdaliană și spre comisura intermaxilară şi poate lua un aspect vegetant, infiltrant sau ulcerat, cul singerare, dureri, trismus și alterarea stării generale. Indiferent de forma macroscopică, adenopatia lanțului jugular superior este precoce. Dacă tumoarea fixează amigdala, prinde limba si adenopatia se ilateralizează și nici un tratament nu mai este eficace ; padioterapia se aplică cu titlu paliativ.

Diaģiostic diferential. Papilomul prinde marginea liberă a vălilidi si Tieta si nu sîngerează; constituie însă o stare precancêroasă. TubercuJore ulceroaći a văluluí evoluează cu tuberculoza pulmonară avansatăa filiticarme de lupus pot imita un cancer superficial al valului. Goma ifintica nu prezinta duritate şi singerare. Cilindromul ulcerat şi sarTratamerat sint inlǎaturate prin examen histopatologic.
Tratamentul de bază al. epiteliomului este radioterapia. Tratamentul chirurgical singerînd este innlocuit prin chirurgie diatermică și electrocoagulare pentru a se evita deschiderea limfaticelor care mareste riscul recidivelor. Adenopatia cul ganglioni mici și mijlocii, mobili, se extirpă cind tumoarea este radiorezistentă, iar cind tumoarea este radiosensibila, adenopatia se tratează cu raze $x$.

După extirparea luetei, ä amigdalei cu pilierii si a ganglionilor se poate obține vindecarea prin cicatrizare fibroasă in procent de $16 \%$ dupa unele statistici, insă recidivele locale, ganglionare sau la distanţă sînt frecvente după luni sau ani de la tratamentul efectuat.

Epitelioamele glandulare iau Eaştere din glandele salivare accesorii ale vallului prin prolifenarea celulelor epiteliale. Ele se dezvoltă
foante incet, contrar epitelinanelor salivare ale parotidei si glandei submaxilare care evoluează rapid si invadant.

Tumonea midota este variabila en maxine, sforica 000 ovoida, net clelimitata, hura, d capsula conjunctiva cue usurează enuoluarea. Muicoana palatina este nomală și alunera pe tumoare, farră adenopatie. Structur in sectiune este lobulatĕ, cut zone tibroase alterind cu zone friabile. uneori cu chistari seroase saumucoide. La mioroscop se constata


Fig. 113 Tumbare mixtă a vallului palatin (Gêrbea St.). țesuturi variate (fig. 113).

Tumoarea mixtă evolueazä incet, ani de zile, dar cu timpul ponte atinge un volum foarte mare (cît o portocală), dură, dind tuiburări in deglutiție și respiratie, nu este dureroasă, iar starea generală este buna Prin uzură osoasă tumoarea poate pătrunde în fosele nazale. Dacă nu se operează bolmavul poate sucomba prin asfixie sau bronhopneumonie.

Diagnosticul diferential se face cu: abcesul vălului, chistul dentar, goma luetică, angiomul cavernos, diferitele tumori benigne, sarcomul la care evoluția este rapidă, iar tumoarea fixă

Tratamentul este chirurgical, tumoarea find enucleabilă. Extirparea tumorii duce deseori la vindecare fără recidivă, mucoasa vălului reluînd aspectul normal. Pecidiva poate aparea după luni sau ani, chiar după cxereză totalǎ, tumoarea avînd același aspect, insă cu o evolutie mai rapidă, exereza fiind tratamentul, radioterapia nefind indicată

Cilindromul se aseamănă macroscopic cu tumoarea mixtă, insă caracteristic este aspectul mamelonat, multilobat. Microscopic se constată o proliferare atit a elementelor epiteliale. cît și a substanței mucoide Tumoarea evoluează lent, insă se intinde la luetă, la osul palatin, la amigdală și alveolele dentare, ulcerează mucoasa, fundul ulcerației find cu granulatii gălbui, nesîngerînde. Prin uzură se poate intinde în fosele nazale si sinusul maxilar, ca si tumoarea mixtă. Tumoarea recidivează dupa fiecare intervenție şi bolnavul moare prin hemoragie, bronhopneumonie sau cașexie. Foarte rar se pot produce mëtastaze pulmonare.

Tratamentul de bază este chirurgical, tumoarea fiind radiorezistentă ca și tumoarea mixtă. Exereza tumorii trebuie executată larg, urinata de radioterapie prelungită. Recidivele sint electrocoagulate apoi radioterapie.

Tumoarea mixtă și cilindromul, aceste epitelioame glandulare, Ie putem considera ca o categorie deosebită de tumori si anume intre fibromul nazo-faringian și cancer. Evoluția Ientă, invadantă si nu infiltrantă, emucleabilă, fără adenopatie, radiorezistentă, și uineori cu vindecare după extirpare totală, le apropie de fibromul nazo-faringian recidivele ,in situ" postoperatorii, cu aceeași evolutie ca si tumoarea primară şi unieori cu metastaze, le apropie de cancer.

Sarcomur fibroblastic al vălului este o tumoare a virstei tinere și evoluează rapid. Tumoarea este fixă, dură, infiltrind țesuturile din jur, si mu dă metastază ganglionară. Extirparea este urmată rapid de recidivă. Bolnavul sucombă prin hemoragii repetate sau prin metastaze osoase sau viscerale

Melamosarcomal este foarte rar cu localizare pe văl, prezintă o colorație albǎstruie și de fapt este o metastază. Este radiorezistent, insă extirparea largă cu electrocoagulare la distanţă de tumoare poate evita recidiva.

## Tumorile maligne ale peretelui posterion al buco-farimgelni

Aceste tumori, foarte rare, sint acelea vizibile la examenul direct af peretelui posterior și al portiunii nevelice a pilierilor posteriori. Se constată la ambele. Sexe, virsta variind între 40 si 70 ani. Obisnuit se constată epiteliomul malpighian de tip cutanat, de toate varietãtile (ulcerant, infiltrant, burjonant). Cancerele epiteliale, mai frecvent ulcerante, dau metastaze ganglionare precoce, adesea bilaterale, interesind partea superioară a lanțului jugulo-carotidian; adenopatia retrofaringiană este exceptională. Ca tumori conjunctive mai frecvente se observă reticulosarcomiul și limfosarcomul cu lócalizare în toate punctele regiunii, cu evoluție rapidă, ulcerație timpurie și adenopatie precoce bilaterală; se observă la tineri sic cu tonte că aceste tumori sînt radiosensibile, prognosticul este fatal (plansa II, figg: 11).

Ca simptome subiective, bolnavul acuză o jenă faringiană cu senzație persistentă de corp străin, pentru ca mai tîrziu să apară dureri faringiene cu otalgie.

La faringoscopie se constată o ulceraţie roşie sau gri, cu fund murdar, cu marginile burjonante, sîngerînde, dureroasă şi dură la atingere, mobilă pe plan vertical, infiltrația dură depășind marginile ulcerației; ulcerația se intinde, în pată de ulei, pe tot peretele și chiar pe amigdala palatină. Nu se constată contact osos cu stiletul. Adenopatia bilaterala se poate extinde la toate grupele cervicale.

Tumoarea pilierului posterior apare ca o ulceratie burjonantă cu ax vertical, sau ca un burjon izolat; este dură, sîngerindă, cü infiltratie peritumorală, mobilizàbilă, la distanță de amigdală, iar adenopatia dacă apare este monolaterală.

Cancerul netratat, sau văzut tardiv, urcă in rino-faringe, coboarǎ in hipofaringe, prinde regiunea tubară şi amigdala palatină.

Diagnosticul diferențial se face cu sifilisul sclero-gomos, la care se constata contact osos cu stiletul. Biopsia este de rigoare.

Tratamentul chirurgical izolat, sau în asociație cu radioterapia, este valabil pentru epiteliom. Cind leziunea mucoasă primitivă este vindecată, este recomandată evidarea ganglionară uni- sau bilaterală. Tumorile limitate de pe peretele posterior, sau de pe pilierul posterior, sau recidivele după radioterapie, pot fi electrocoagulate.

Radioterapia sau telecobaltoterapia constituie tratamentul cel mai eficace. Radiumterapia nu se face din cauza proximitătii vertebrelor.

Indiferent de metoda folosită, vindecarea clinică se obține cind leziunea este mică, radiosensibilă si fără mare afinitate ganglionară. Recidivele sint frecvente, locale. siau în vecinătate ganglionară homolaterală sau heterolaterală. Adenopatia poate fi și retrofaringiană, sau jugulo-carotidiană superioară, antrenîd paralizii ale ultimelor perechi craniene si a simpaticulú cervical. Poate aparea chiai și o celulo-limfitã cañeroas tice. Cancerul aparent vindecat clinic, dupa citeva luni sau' ani, poate da metastaze in buco-faringe, baza limbií, sinusul piriform, metastaze cu prognostic fatal, dat. fiind că nu se poate practica o nouă iradiere cervicală după o alta anterioară.

## Thunorile maligme alle hipofaringelui

Hipofaringele, portiunea din conductul aero-digestiv care este cuprins intre marginea superioară a epiglotei si gura esofagului, este sediul a diverse varietăti de tumori maligne, tumori care altădată erau inglobate sub denumirea' de cancere extrinseci ale laringelui, sau de cancere fa-ringo-laringiene.

Hipofaringele prezintă două porṭiuni deosebite din punct de vedere diagnostic, prognostic şi terapeutic al cancerului, porţiuni separate de un plan orizontal trasat pe marginea superioară a aripilor cartilajului tiroid. Pórtiunea superioară membranoasă este delimitată înăuntru de repliurile ari-epiglotice, anterior de repliurile faringo-epiglotice si in afară de membrana tiro-hioidiană, porțiune largă, care poate fi ușor controlată, iar neoplasmele dezvoltate aci sint relativ radiosensibile. In schimb portiunea inferioară, fibro-cartilaginoasă, delimitată intern de schimb portenoid si partea laterală a cricoidului, iar în afară de aripa cartilajului tiroid, este ingustă, greu de controlat, iar neoplasmele dezvoltate aci sînt radiorezistente.

## Evoluţie clinică

Perioada de debut. Simptomele funcționale sînt aceleași indiferent de sediul tumorii. Aceste semne apar la cîteva luni de la debut, cind bolnavul se prezintă la primul consult. și cind putem fi in prezenţa inei tumori destul de intinsă. Simptomele sînt discrete: senzatie de corp străin faringian, sau senzatie de gîdilătură localizată în hipofaringe uneori tulburări uşoare in deglutitia atît a salivei cît șị a alimentelor, eventual cu trecerea lor în laringe; hipersalivatie reflexă cu stagnarea salivei pe plica faringo-epiglotică sau în sinusul piriform. Dat fiind că in această perioadă simptomele obiective lipsesc de cele mai multe ori, trebuie să considerăm ca foarte importante toate aceste semne subiective, să facem examinări repetate şi să recurgem la toate mijloacele de investigatie.

Perioada de stare. In acest stadiu simptomele subiective se accentuează, apar otalgia reflexă, disfonia prin imobilizarea hemilaringelui corespondent, fetiditatea halenei datorită ulcerației și infectiei, adenopatia cervicală aparent primitivă. Simptomele obiective sînt diferite
după localizarea tumorii, cercetindu-se extinclerea lexiunilor spre laringe, ofag si peretele lateral faringian.
dură, fixă sị aderentá de planurile profunde carterizează prin adenopatie și nevralgii puternice prin inglobarea plexului eventual cu ulcerația pielii Perioada terminală area plexului cervical superficial.
aice prin eroclarea vaselor mari, complicatii pultion : hemoragii puterexitusul.
innmele clizizce
umatoarele forme clinice : disfaninanta nonor simptome se pot descrie simptorne subiective, der cur altertarea laringiană, hemoragică, latentă (fără Dripa examenul hisiopatto
care da infitratio, wopatie si adewopatie precomal, cel mai frecvent, ajunge la exituc socunu ate rapatie precoce, iar după cîteva lun și aritenoizi.

După locul le diebry epigtotei epiglotej, cancral rephiurilor ariteno-epic inpart in 4 grupe : cancernl form, si canceral retrocricoidian. Intr-un cure, cancerni sinusului piri toate localizarile canceroase care se un cuvint, acest capitol cuprinde gura esofagului. Cancerul
tumoare burjonantă pe marginea liberà sau peopia indirectă constatăm o care ocupă apoi întregul căpăcel înainte la baza linibii, bombind in una dic. Txtensia se face rapid fie lateral spre repliul faringo-epiolotic si din fosetele gloso-epiglotice, fie al faringelui, sau inapoi ringele corespondent Adenopatia cervicala Disfonia progresivă și otalgia reflexa sint heman aderentă la planurile profunde precoce, adeseori fiind bilateralä, dură, ulcero-vegetant. Aceastắ localizare In cursul evolutiei apare un aspect extirpare chirurgicală, dar radioterapia dancerului se fireteaza un aspect

Cancerul sinusuluiterapia dă rezultate mai bune.
zație de corp străin, apoi disfagie cu otale are debut insidios, cu senin fundul sinusului, la inceput indirectă. Totuși, în acest stadiu, sint 3 semne văzută la laringoscopia comparație cu partea sănătoasă: cavitatea sinusului destul de evidente; în plină cu mucozități șị salivă, repliul ari-a sinusului este virtuală, adesea Explorarea cu un stilet poitt-vatã. intri-epiglotic prezintă un edem rosu. dură, iar stiletul este partat vata; introdus in sinus este oprit de o masă bronhoscopic descoperă patat cu sînge. Faringoscopia directă cu un tub

Intr-o fază mai avansată se sinusului piriform tumoarea ulceraṭă. nusul si îl depășeste spre versantul laring tumoarea ocupă intreg sifixat, infiltrat si impins spre partea laringian cind hemilaringele este laringo-vertebral. Rar acest partea opusă, cu disparitia cracmentului glotic și șantul amigdalo-glos.

Cancerul repliulu multe ori este dificil de a preciza peno-epiglotic. ${ }^{\text {De }}$ Dele mai se intinde repede si imobilizează hemilaringele coresponden tumoarea poate vedea această localizare izolată; singură, putindu-sondent. Rar se 302 .
cancer ari-epiglotic, cind in realitate este o tumoare a sinusului piriform re a prins repliul prin extindere.
In- descrierea cancerului după localizare, unii autori au caeat termenul de cancer al coroanei latingiene, end au incertitudinea, din cauza extinderii, asuppa locului de debut, epiglotic, aritenu-epiglotic sau aritenoidian. Semnul de debut in aceste localizări este durerea. sexului feminin, fu faza de debut examenul faringo-laringoscopic este negativ, insă tulburarile de deglutitie sint precoce. In acest cas pupic este diografia de profil arată tumoarea intre fata posteriona caz numai racoloana vertebrala, aceata nemaifind in faţa posterioara a cricoicului si pins inainte. Directosuria ectadind in contact cu laringele care este imnopatia esice tardivi uftr este absolut indicată, ca și esofagoscopia. Adeteliom, care find fistopatologic frecvent este vorba de un limfoepichirurgia este contraindicathil, este tratat ca atare.. In această formă

Evolutie. In comparati
hipofaringiene este latent, in schancorul de laringe, debutul tumorilor metastazele ganslionare constituie un evorto for este foarte rapidă, iar Diagnosticul pozitiv. In faza de debut de mare gravinte.
dar se va ține seama de simptomele descrise dificil de pus diagnosticul, Natura histopatologică a tumporii ind desca trate, de radiografie si biopsie.

Diagnosticul diferential se face in tratamentul care trebuie aplicat. gian care a invadat hipof ace in primul rind cu cancerul larinfaringiene nu ule de istoricul funcreaza mucoasa decît in mod exceptional. Tinînd. seama preciza locul de debut e predominanta leziunilor se poate eventual puhmonar negative, biopsia transeaza diand cul leziuni pulmonare peezint erana pra diagnosticului Fără laía pubiu asucunosc cazuri de ulceratii sifiliticǎ in faza infiltrativă, combinate (tuberculoză plus cancer). Goma epiglotă si aritenoizi trativă, foarte rară in epoca actuală, apare pe torul lămureste diag evoluează nedureros, fără adenopatie, iar laboratorul lămureste diagnosticul. In caz de dubiu, cu seroreactii negative, se face tratamentul antituetic de probă. Tot seroreactia clarifică diag nostcul in cazul ulcerațiilor din sifilisul primar si terțiar in afară de simptomele locale caracteristice. Tumorile benigne nu dau simptome sificctive importante și nici infiltratia tesuturilor invecinate. Tumorile infii tiro-hio-epiglotice sînt de obicei chistice, benigne, care se intind infiltratie mileno-epiglotic sil sinusul piriform. Eṿoluează lent, fără dențiazà prin pasaj baritat. tuberculoasă si sifiliticaritat; uneori poate degenera malign. Adenopatia Hodgkin debuti sifilitică sînt bilaterale, cu ganglioni moi și mari. Boala Hodgkin debutează în regiunea submaxilară. Adenopatia limfosarcomului este mai mult in regiunea cervicală inferioarǎ. In ce priveste adenopatia cancerului istmului buco-faringian (plica gloso-amigdalianắ), aceasta este net superioara și ajunge repede in contact cu mandibula, in timp ce adenopatia cancerului hipofaringian rămîne separată de mandibulă prin tr-un sant mai mult sau mai putin profund (Ducuing)

Tratamentul chirurgical este la ordind
singură nu este totdeauna eficace. Au fost proput fiind că radioterapia
variază după localizarea tumorii, iar Zimont, in ultimul timp, a propus ligatura bilaterală a arterelor carotide externe pentru a miç̧ora alimentarea tumorii, și deci a opri creșterea ei ; in felul acesta o tumoare inoperabilă poate deveni operabilă, apoi se practică radioterapia.

Radioterapia poate fi aplicata exclusiv după metoda dozelor fractionate, cu rezultate relativ bune in cancerele retrocricoidiene, retroaritenoidiene si alte forme dacă sînt bazo-celulare. Radioterapia postoperatorie, în doze tot fractionate, se aplică imediat după cicatrizarea plăgii operatorii in celelalte localizări. Pudioterapia pre- si postoperatorie, așa numita "tehnica in sandviş", cere o durata de tratament de circa 4 Iuni. Tehnica constă din administrarea preoperatorie a 1600-2000 r pe cimp, în decurs de 4 săptămîni, iar la o lună după ultima iradiere se execută operația care a devenit posibilă prin micșorarea atit. a tumorii cît și a adenopatiei. După operație se reaplică radioterapia in doze obișnuite

Indicatile terapeutice sint date de sediul și stadiul tumorii și a adenopatiei satelite și de forma histologică.

Cancerul epiglotic. Neoplasmul fetei laringiene a epiglotei libere, dacă este radiorezistent se extirpă prin faringotomie mediană, in cele trei variante (subhioidiană, transhioidiană sau suprahioidiană), sau laterală ; forma histologică bazo-celulară poate fi tratată prin radioterapie Neoplasmul feței linguale a epiglotei libere este foarte grav, el find gloso-epiglotic; această localizare contraindică tratamentul chirurgical in favoarea radioterapiei. Neoplasmul fetei laringiene a epiglotei fixe, sau tumorile vestibulo-epiglotice, apartin laringologiei si tratamentul este chirurgical (laringectomie partială orizontală supraglotică)

Cancerul sinusului piriform. Tumoarea mică de volum și fără adenopatie se extirpă prin faringotomie laterala joasă, urmată de radioterapie. Dacă tumoarea prin extindere a invadat hemilaringele, devenind astfel o tumoare faringo-laringiană, se executa laringectomia totală, asociată cu radioterapie postoperatorie. Ganglioni găsiți măriți intraojperator se extirpă.

Cancerul repliului ariteno-epiglotic este foante rar cu localizare izolată vegetant, pe fata externă a repliului, fără imobilizarea hemilaringelui, cînd sè recomandă radioterapie. In restul cazurilor tumoarea devine rapid un cancer faringo-laringian care necesită laringec $\rightarrow$ tomie totală urmată de radioterapie.

Cancerul.retrocricoidian. Cind tumoarea este mică, localizată pe versantul posterior al aritenoidului, se face hemifaringolarin.gectomie. in restul cazurilor chirurgia este contraindicata in favoarea radioterapiei după metoda dozelor fractionate, care este favorabilă în caz de limfoepiteliom.

## Tumorile maligne ale bazei limbii

Aceste tumori au o evoluție latentă, prelungită, motiv pentru care nu se descoperă la debut; în plus adenopatia este precoce, iar recidivele frecvente locale și ganglionare îi dauı un prognostic grav. Se observă mai frecvent la bărbați, dupǎ vîrsta de 40 ani . Histopatologic $90 \%$ din cazuri

Sint spino-celulare, restul bazo-celulare sau intermediare. Tmoarea evolueazâ în trei perioade.

Perionda de debut durează cîteva luni, bolnavul. acuzind usoară dis fagie nedureroasă, apoi durere sub formă de otalgie. Uneori tumoarea debutează cu adenopatie, fără semne subiective, formă cu prognostio grav.

Caforme anatomice, mai frecvente sînt cele ulceroase și cele infiltrative. Ulcerația este rotundă, cu marginile îngroșate, dưă, sîngerează usşor, iar mucoasa în jur este palidă-lividă. In forma infiltriativă limba este asimetrică, la protruzie jumătatea bolnavă este fixată din cauza infiltrație tumorale a mușchilor; la nivelul infiltrației poate apărea o mica ulcerație superficială, iar în regiumea subangulo-maxilară apar mici ganglioni duri.

Perioada de stare. Tumoarea se extinde local, apare otalgie puternică, tulburări în deglutitie si fonație. Ulcerația se extinde in toate direcţile, spre valeculă și marginea limbii și regiunea subamígdaliană. Subangu-lo-mandibular apare un ganglion mare, mobil și alții mai mici.

Perioada terminală se caraoterizează prin. exagerarea simptomelor functionale odată cu extinderea leziunilor ulcero-infiltrative, depăsind V-ul lingual și linia mediană a limbii, prinzînd valecula, epiglota și repliul faringo-epiglotic. Această extindere a ullcerației si in special priń derea regiunii subamigdaliene dă bolnavului dureri insuportabile. Ade nopatia apare și de partea opusă, formează un bloc masiv care aderă de pachetul vasculo-nervos, dind prin compresiune diverse sindroame paralitice. Lăsată netratată, tumoarea, după o evolutie de $1-1,5$ an, duce bolnavul la exitus prin hemoragie sau cașexie prin nealimentare.

Diagnosticul diferential se face cu ulcerația tuberculoasă izolată, goma luetică și actinomicoza. Examenele de laborator rezolvă diagnosticul.

Tratamentul poate fi eficace numai in cazul unui diagnostic in faza de debut.

Tratamentul preferat de majoritatea autorilor este radiumpunctura Acest tratament care se aplică numai pe cale naturală, necesită eliberarea limbii prin sectionarea legăturilor mușchiulare. (geniogloșii sub Virful limbii și pilierii anteriori cu muşchii gloso-stafilini și stilo-gloșii). In felul acesta limba poate fi tractionată in afară pentru a se aplica radiumpunctura, urmată de radioterapie transcutanată.

Extirparea cu bisturiul electric sau electrocoagularea se pot face in stadiul I și al II-lea

Adenopatia se tratează prin radioterapie și extirpare, însă recidiva este aproape regulă.

Statisticile dau un procent de 40 - $5 \%$ de supravieţuire de cinci ani de la debutul tumorii

## C. TUMORILE PARAFARINGIENE

Tumorile parafaringiene, denumire dată de Fiori (1909), iau naştere lîngă peretele faringian, adică în contact cu acest perete, dar nu în el și nici la dis̄tanṭă de el. Deci, în acest capitol nu intră tumorile dez-
voltate chiar in peretele faringian și tumorile cervicale care rămîn la distantă de acest perete. Aceste tumori, foarte rare, se dezvoltă înapoia faringelai, sau pe parțile lui laterale, putind interesa cele trei etaje ale faringelui (rino-faringele, buco-faringele și hipofaringele), izolat sau simultan. Aceste tumori, benigne sau maligne, prezinta o mare varietate histologică date fiind numeroasele organe şi țesuturi care inconjoară peretii faringelui. Astfel, tesuturile mezenchimatoase (fibroase, masculare, grăsoase) dau naștere la tumori benigne (fibroame, lipoame), sau maligne (sarcoame). Tumorile mixte se dezvoltă din prelungirea faringiană a parotidei. Din numeroşii nervi se dezvolta tumori nervoase, iar elementele embrionare dau disembrioplazii.

## 

1. Spatiul retrofantingian este situat intre aponevroza prevertebrala inapoi, aponevroza perifaringina inalifo aponevroza sagitală a lui Charpy lateral, iar în jos se continuă cu mediastinul.
2. Spatiul subparotidian anterior, ckenurit si prestilian, paraamigdalian, sau subamigdalo-tubar, este delimitat inapoi de diafragmul stilian și aponevroza stílo-faringiană a lui Toma Ionescui care ill separă de spatiul laterofaringian posterior, in afară pterigoidianul intern si aponevnoza interpterigoidiană, inăuntru vine in naport de sus in jos cul regiunea tubară, văIul palatin și amigdala, in sus baza craniulự, in jos comunică cu loja submaxiliară.
3. Spatiul subparotidian posterior, denumit si retrostirn, ete delimitat anterior de diafragmul stilian, inapoi de aponevroza. pre:eitebrală și apofizele transverse, înăuntru de aponevroza sagitală Charpy, iar în afară de mușchiul stermo-mastoidian şi digastric.

Acest spațiu conṭine pachetul jugulo-carotidian, ultimii 4 nervi cranieni şi ganglionul cervical superior al simpaticului (fig. 114).


Fig. 114 Sectiune orizontală qa nivelul spatiului perifaringian:
I- sediul tumorilor retrofaringiene; $\mathrm{II}^{\prime}$ -I- Sediul tumorilor retrofaringiene ; II
sediul tumorilor spatiului paraanigdalian;
III - sediul tumorior tumoriino spatiu
dian posterior
A aponevroza stilo-faringiană a lui Toma aponevroz
1 - amigdala palatină ; 2, 3-buclietul Riolan: 4 - faringe (peretele posterior);
 9 - vena jugulara internă ; 10 - m . ster${ }_{12}^{\text {no-cleido-mastoidian }}$; glanda parotidá; ${ }^{11} \frac{-1}{13}$ m. prelungirea
 pterigoidian intern; ${ }^{15}-$ ramura mandi-

## Anatomie patologica

a. Tumorile epiteliale sînt glandulare; tumori mixte salivare si, extrem de rar, o tiroida aberantă care ar putea fi metastază a unui cancer latent al corpului tiroid.
o. Tumorile nervoase. I) Neurinoamele iau naștere din elementele tecii Iui Schwann ale nervilor cerebro-spinali sau simpatici. Aceste tumori netede, dure, încapsulate, de culoare alb-gălbuie, pot ajunge de mărimea unei portocale. Celulele sînt de aspect fuziform, în vîrtejuri. Formele benigne au o evolutie lentă, cele maligne avind o evolutie rapidă, recidivind după extirpare. 2) Ganglioneurinoamele benigne se dezvolta din celulele simpatice adulte și sint incapsulate. Cele maligne iau naștre din celulele tinere ale sistemului cerebro-spinal (neuroblastoame) sau din celulele simpatice simpaticoblastoame). 3) Neurospongioamele sint tumori embrionare cart se dezvolta din spongioblasti, celile efewre din. care clerivă toate selulele nervoase și gliale. Sint tumori ale tharilor cu localizare cerebrală si foarte rar cu localizare parafarinEină. 4) Paraganglioamele te dezvoltă din țesuturile paraganglionare Oto corpusculului carotidian, ale glomusului jugular (glanda timpanică) 3 ale corpusculului vagal. I umorile glomice sint de fapt tumori ale urechi mijlocil cu evolutie secundará cervicală. S-au descris insă tumori glomice și in spațiul subparotidian posterior care au evoluat după o tumoare identicǎ a casei timpanale. 5) Tumorile mezer chimatoase sint de natură ganglionară, vasculară, fibroasă sau grăsoará (lipomul). Mai rar este fibrosarcomul sau sarcomul fuzo-celular. Cordomul ia nastere din vestigiile țesutului cordal. Resturile notocordului (coarda dorsală) care daut naștere acestor tumori se intîlnesc în discurile intervertebrale, tumorile apărind numai la extremitătile coloanei vertebrale : regiunea sfeno-occipitală (clivus) tumoarea aparind în rino-faringe şin in regiunea sacro-coccigiană. Cordomul este o tumoare moale, ca aspectul mucusului, este invadantă, recidivantă in general sa sí cencerul, dar foarte rár dă metastaze. Histologic se constată celule epiteliale poligonale asezate in cordoane; protoplasma prezintă vacuole cu mucus si glicogen, iar nucleul rotind si palid; la periferia tumorii celulele sint mici, rotunde, de tip epitelial, fără vacuole, care constituie zona de proliferare a tumorii.

## Forme anatomo-clinice

După localizarea lor tumorile sînt retrofaringiene, laterofaringiene anterioare și laterofaringiene posterioare.

Tumorile retrofaringiene situate superior dau rinolalie inchisă si obstructie tubară, iar acelea situate inferior produc tulburări în deglutiție. Tumorile mici sînt asimptomatice şi observate intímplător; cele mari se pot intincle pe toate cele trei portiuni ale faringelui, impingînd amigdala înainte (fig. 115).

Tumorile ganglionare sint: adenopatii tuberculoase de la in morb Pott cervical ; adenopatie in cursul. bolii HodgKin; metastază epitelio-


Fig. 115 Tumoare retrofaringiană (Maduro și Boùche).
matoasa a ganglionului Grilette, fara decelarea totdeauna a leziuniı primare a mucoasel Fibromul .este rotund, regulat, dur, mobil pe plan vertical, ușor enucleabil; fibrosarcomul aderä de mucoasă pe care ulcereaza, apare la tineri, cu. evoluție rapidă. Neurinomul este . rar ocalizat retrofaringian.

Cordomul este tumoarea specifică acestui spatiu, dînd tulburări in deglutitie și respiwatie și dureri la miṣcările coloanei cervicale, nefind mobilizabil pe planul vertebral. Se poate confunda cu artroza cervicală. Evoluează lent ajungind pină a mărimea unui pumn, poate distruge coloana vertebrală și să determine tetraplegie prin compresie, cu exitus. Recidivează regulat dupä extirpare. S-au observat si forme mici, neevolutive, benigne (fig. 116).

Tumorile laterofaringiene anterioare iau naștere in spatiul subparotidian anterior. In acest spațiu se insinuează o prelungire a parotidei care dă nastere tumorii mixte a acestui spațiu, după vîrsta de 20 ani, la ambele sexe. Tumoarea impinge vălul și amigdala innanutru și in jos, este fixată în afară și înspre diafragmul stilian, ajungind uneori de mărimea unei portocale. Concomitent se poate constata tumoare mixta și la parotida propriu-zisă, tumoarea laterofaringiană fiind doar o prelungire a acesteia. Evolutia este prentă, progresivă si lăsată neoperată duce la asfixie și moarte. La extirparea tumorii mixte parafaringiene se - asociază parotidectomia totală pentru evitarea recidivei.

Aceastā tumoare mixtă nu este unica tumoare care se constata in acest spaţiu, după cum se afirmă în unele tratate, intrucit Andreoiu, in 1960, a extirpat pe cale cervicală - guşă aberantă parafaringiană de mărimea unuị pumn, iar noi, in 1970, am observat un adenolimfom omogen, formațiune disembrioplazică provenită din aceiaşi muguri din fanta a doua branhială din care se formează amigdala palatină si glanda parotidă. După aspectul histologic care se aseamănă cu criptele amigdaliene inconjurate de tesut
limfoid, aceste tumori se mai numesc amigdaloide, şi de obicei sînt chistice (așa cum léau observat și $L$. Teodorescu și colab.), cazul nostru vind o structură solidă

Tumorile laterofaringiene posterioare sint mai numeroase si in general de origine nervoasă. Ele se traduc printr-o bombare laterofaringiană dinapoia orificiului trompei, ce impinge vălul palatin și amigdala nainte cind tumöarea este mare; iar în jos se poate intinde pínă la valeculă și epiglotă. Mucoasa alunecă pe tumoare care este elastică si s-ar simți pulsații dacă ar fi vorba de un anevrism. Situate in partea posterioarǎ și profundă a lojii, tumorile imping în afară și înainte tot continutul spatiului (nervi și vase) și se pot simti prin palpatul bidigital cervical şi faringian cind sînt destul de mari. Cervical tumoarea se poate palpa intre mastoida si ramura ascendentă a mandibulei Compresiute asupra celor 4 nervi cranieni sii a simpaticului cervical dă pe lîngă diverse paralizii şi sindromul. Cldude Bernard-Horner. Biopsia pe cale bucala este contraindicată pentru a nu se leza vasele si nervii. Dintre diversele tumori numai limfosarcomul este radiosensibil; dacă tumoarea nu este influentată după cîteva ședințe, se extirpă chirurgical și sé face si examenul histopatologic. Radiografia se face pentru a se decela extenia la baza craniului, iar arteriografia in caz de anevrism.
Cea mai frecventă tumoare din acest spațiu este neurinomul (50$60 \%$ ), care se dezvoltă din ganglionul simpatic cervical superior, sindromul C.B.H. insotind aceste tumori. Schwanomul ultimilor 4 nervi cranieni dacă se dezvoltă la periferia nervilui nu determină paralizia respectivă, in schimb poate comprima ceilalti nervi prin volumul lui Schwanomul poate fi benign, cu evoluție înceată și după extirpare nu recidivează; cele maligne, mai rare, au o evolutie rapidă, recidivează rizile paru prin niul prin gaura prat compresiune sint irevensibile si invadează endocrade prin gaura ruptă posterioară; radiografia stîncii este indicată inainte is tumorile descrise, in acest spatiu mai pot apărea anatomomori nervoase, forte rare, care au fos't amintite la paragraful anatomo-patologic.
Tumori cu structuri diferite de cele nervoase care apar in acest spatiu sînt fibroamele (mai frecvente) și lipoamele (mai rare); Obreja, In 1971; a publicat un caz de lipon in gireutate de 123 g . La tineri apar sarcoamele fuzo- și globo-celulare cu evoluție rapidă si sfîrsit letal. Anevrismul carotidei interne bombează inapoia stîlpului amigdalian posterior, diagnosticul find precizat prin arteriografie.

Diagnosticul. Cunoscînd tumorile care se dezvoltă în fiecare din cele trei spaţi perifaringiene, se poate pune un diagnostic de mare probabilitate dupa localizarea lor. Așa, in spațiul retrofaringian trebuie să ne rind la un cordom, in spatiul subparotidian anterior aberantă, sau in ordinea frecvenței la o tumoare mixtă salivară, la gușă aberantă, sau la o disembrioplazie; iar in spațiul subparotidian posterior la o tumoare nervoasă.

Tratamental tumorilor parafaringiene este in special chirurgical, in afară de limfosarcomul, adenopatia cancerului epitelial de vecinătate şi
localizarea la acest nivel a bolii Hoägkin care apartin radioterapiei, tele-. curieterapiei sau telecobaltoterapiei.

Tumorile retrofaringiene cind sint localpzate superior se operează pe cale naturală practicîndu-se o incizie verticală pe partea cea mai bombată a ei. Operația se face pe cale latero-cervicală cind tumorile sint joase. Radioterapia postoperatorie se face în cazul cordomului și joase. Radioterapia postoperatorie se face in cazul cordonului sid unei localizări nefavorabile, se incearcă osificarea medicamentoasă a tumorii preconizată de Vendeg: vitamina D; calciu, fosfor, hormonoterapie. Procesul de osificare este favorizat si de actinoterapie.

Tumorile laterofaringiene anterioare, mixte, gușile aberante și disembrioplazice, se operează pe cale bucală cind sint circumscrise, relativ mobile si care nu sint exteriorizate in regiunea cervico-faciala, incizia faringiană făcîndu-se inn partea bombată a tumorii. In cazull unei tumori mixte aderenta in profunzime se recomandă si parotidectomie totală, sau radioterapie. Tumorite mari cu exteriorizare cervicală se opereaza pe cale externă, cervico-facială.

Tumorile laterofaringiene posterioare mici, mobije, färă exteriorizare se extirpă pe cale naturală, printr-o incizie faringiană de-a lungul stîlpului posteriơ : tumorile mari, exteriorizate, se extirpă pe cale cervicală.

## LARINGOLOGIE

零PATOLOCHE CERVICALA
Prof. di. doc. STT. GARBEA

## LARUNGOLOCII

 LOGTE
Cil MeTODe De Exaininare in lairingologit
III PROCEDEE DE THATAIMENT LOCAL IN LARINGOHOGIE
IV MALFORNATYMLE LARINGELUI
$V$ TREUMATISMEEE LARINGELUI
VI Inflamiatime acute sit cronice ale larenGELUI
VII TUMORTE IARINGELUI
 RINGELUI

## PATOLOGRE CEPVICALA

I BOLI CONGENITALE ALE REGUUNI CERVICALE
II Traumatisme ale regiunit Cervicale

- III BOLME INFECTIOASE STI PARAZITARE ALE GIITULUI
IW PATOLOGIA GLANDELOR SALIVARE
V PATOLOGIA THROIDEI
VI ANEVRISNIELE REGHUNII CERVICALE
VII TUMORI ALE REGIUNII CERVICALE


## CAPMTOLUR I

## NOTPUNI DE EMBRRIOLOGIE SII ANATOMIO-HZIOLOGEE

Laringele, ca organ esentiol al fonatiei, este aşezat in portiunea anterioară si mijlocie a gitului, in dreptul ultimelor. 4 vertebre cervicale, find putin mai ridicat la femei si la copii.

Laringele este mentimut im pozitia lui pnin conitinuitatea cu traheea: in jos, cu faringele in sus si printr-o serie de muschi si ligamente, inserate pe hioid si pe regiuniea sterno-claviculară.

Dimensiunile laringelud vanuază mult de la un inclivid da altur, după vinstă sị sex, fiind independente de talia individului.

In primul an de pubertate lamingele ia o dezvoltare rapidă, ca apoi cresterea să se facă incet pinnä la pubertate cind dimensiunile laringelui dévin mai mari si dezvoltarea continuă pină la $25-30$ ani cînd începe osificarea lenta a cantilajelor, osificare ce se continuă pînă la adinci bătrîneł̧e.

## CONTORIMATHA EXTERHOARA SH RAPOAPRE

Laringelui, avind forma unei piramide triunghiulare ou baza in sus şi vîrful in jos, i se descriu trei feṭe, tree margini, o bază și un virf (fig. 117)

Fetele sînt : două antero-laterale şi una posterioară. Fata posterioară constituie portinunea inferioară a penetelui anterior al faringelui. Pe laceasta faṭa antîlnim de sus in jos incizura interaritenoidiană delimitată laterad de cei doi aritenoizi, ș o plică mucaasă inter-anitenoidiană came se întinde cînd cei doi axitenoizi se depărtează. Sub aritenoizi apare cricoidul; acoperit pe posterioară de cei doi musschi crico-aritenoidieni posterior: Aritenoizii sint uniți prin muṣchiul ari-aritenoidian (fig. 118).

Pe parlea laterală a fettei posterioare a lamingelui, se intind de la plica farin go-epiglotică pină la esofag santurile faringo-laringiene sau sinusurile piriforme delimitate înăuntru de marginea liberă a epiglotei, de fała externă a plicii aritenoepiglotice; de fata antero-externă a aribenoizilor ș̣i mai jos de cricoid. In afară, santuante sint inchase de axipile cantilajului tiroid, de marele com al tiroidului și hioidului şi intre ele de membrana tiro-hioidiană


Fig. 117 Cartilajele si ligamentere laringelui:
${ }_{\text {nul }}$ - corpul osului hioid; $\dot{2}_{4}$ - cor-
 cartilaginos al $\begin{gathered}\text { ligamentuliui } \\ \text { hitoidian lateral; } \\ \text { tiro } \\ \text { ligamentul }\end{gathered}$ tiro hioidian lateral; 7 - cornul sup rior al cartilajului tiroid, 8 in





Fig. 118 Vederea postericară a larin--geluqi :
 ginea arterei laringiene
gamentul
tiro
 6 - linamentu tiro-aritenoician; 7 - ${ }^{\text {gil }}$ posterioară a aripii tiroidiene; 9 fasei.
culul ascendent
si
descendent al tului crico-tiroldian lateral.

Istmul troidian acoperă primele două inele traheale, iar fetele interne ale lobilor tiroidieni acoperă fetele laterale ale laringelui: Firamida hi Lalovette variabila ca volum, se ridica inaintea laungelui, mai des in stînga hinia mediane.

Marginile lavingelui sînt in număr de taei: anterioară, laterală dneaptă si stîngă. Marginea anterioară situată pe linia mediană este formată in jos de cricaid și în sus de unghiul proeminent al cartilajului tiroid. Aceasta margine anterioura este superficiala si este separată de piele numai de lima aba fibroasă care uneșe muşchii subhioidieni de o parte si alta

Marginile posterioare (laterale), formate din marginile posterioare ale carbiJajului tiroid, sint prelungite in sus cle cornul mare al thioidului si in jos de cornul mic al acestui cartilaj. De-a lungul acestor margini trec cele două carotide primitive si in afara lor jugularele interne, iar intre aceste vase se află nervul pheumogastric

Virfall laringelui se confundă cu traheea si corespunde vertebrei a VIr-a cervicală oa și extremitatea infenioară a faringelui.

Eaza piramidei laringiene este situata inapoia și sub baza linıbii. Această bază prezinta succesiv dinainte inapol; marginea superioara a cartilajutui tiroid pe care se inseră membrana tino-hioidiană, apoi epiglota prinsa cu pețiolul ei de cartilajul tirod, war de limbă e te prinsă ou piicile muooase gloso-epiglotice.

Intre membrana tirohottana innainte ṣi epiglotă inapoi, membrana hioepiglotică (dublată de plicile g.oneeglutice) in sus, exista spațiul tiro-gloso-epiglotic care contine tesut celulo-grasus.

Tot la baza piramidei lawingiene sint plicile faringo-epiglotice si ariteno-epiglotice, ce inconjoara orificiul faringian al laringelui care este .nndeptat dinainte innopoi sii in jos. in partea posterioara a orificiului faringian al laringelui" se afla incizia inter-aritenoidiană sau rimula.

## 

Conformatia interioară a laringelui cuprinde cele trei regiuni supraglotică, glotică si subgloticā.

Partea supraglotică sau vesbibulul laringian are forma ovală si prezintă patru peretn : anterior, posterior ssi doi laterali.

Peretele anterior, format de epiglota, este larg in partea superioara si strimtat progresiv in partea inferioară pînă la insertia anterioară a corzilor vocale superioare

Peretele posterior este format din incizura interaritenoidiana delimitata de faṭa interaritenoidiană

Peretii laterali cuprind plicile ariteno-epiglotice, ce se continuă in jos cu fałta superioarā a benzilor ventriculare, luind o directie de sus în jos și din afară înăuntru, apropindu-se unul de altul, pentru a da vestibulului laringian forma unui infundibul, vestibul care este delimitat in jos de marginea liberă a benzilor ventriculare sau falsele comzi vocale.

Glota este 0 fantă alungită dinainte inapoi și clelimitată de corzile vocale superioare si inferioare, intre oare se află de. o parte si alta un diverticul al cavitătii laringiene, numit ventriculul laxingelui.

Corzile vocale superioare sau benzile ventriculare numite si falsele conzi vocale, formate dintr-o lamă fibro-elastică acoperită de mucoasa laringíană, se inseră incinte in partea cea mai de sus a unghiului cartilajului tiroid la 3-4 min deasupra
ligamentului conziz vocale adevărate, iax in partea posterioară pe partea mijlocie a fetei antero-exteme a cantilajului aritenoid. Ele au o lungime pina la 20 mm . Faţa superioară a benzilor este inclinată în jos și înăuntru, delimitind regiunea supraglotică. Fafa imferioară formează pevetele intern al ventriculului laringian. Marginea externă a benzii ventaioulare se continuă, fără o linie de demarcatie netă, cu plica axiteno-epigiotică conespunzătoane. Mrarginea internă libeaă delimitează fanta glotică si formează cu marginea de partea opusă un spatiu triunghiviar cu baza posterioară.

Corzile vocale inferioaxe saul conzile adevărate se inseră inainte in unghiud cantilajului tinoid la 3 mm sub insertia benzilor ventriculare, iar cu extremitatea posterioară se inseră pe apofiza vocală a cartilajelor arstenoidiene. Ele au o directie orizontală dinainte innapoi și danăuntru innafară. Faṭa inferioară a corzilor adevărate vine in raport cu portínea subglotică. Fata superioară formează planṣeul ventriculului laringian, Marginea exteruă foarte groasă prin conṭinutul muschinui tiroanitenioidian vine in contact cu anipa tinoidului. Marginea internă liberă, foarte subțire, formeaza cu cea de pantea opusă un triunghi ssoscel ou baza posterioară. Lungimea corzii vocale adevărate ajunge pînă la 25 minn. Ca structură marginea liberă prezintă o lamă elastică acoperită de mucoasa laringiană şi in girosimea corzii se află muschiul voluminos tino-antenoidian.

Glota are doŭă portikuni: cea cuprinsă intre corzile vocale este.glota fonatorie jar porţiunea cupxinsă intre cei doi anitenoizi este glota respinatorie.

Ventriculii laringelui, ai lui Morgagni, unul drept și altul sting, sinnt diverticuli cuprinsi între benzile ventaculare sṣi corzile vocale, pe o intindere pînă la 20 mm . Au forma unei : pimamide ou o fată spre anipa tiroidiană iar cele două fețe superioară sị inferiorara sint formate de corzile vocale supenioare şi inferioare. Partea mijlocie este cea mai largă, pînặ la 4 mm . In pantea anterioară ventriculul Morgagni prezinta o prelungire ascendentă care ajunge pină la marginea superioară a cartilajului tisrod sau chiar pînă la mijlocul membranei tiro-hioidiene.

In partea superioară a vertriculului se află mult fesut limfatic, o adevărată amigdạlă laringiană.

După Husson, ventriculul Jui Morgagni nu are mici un rol in fonatie. După alți autori, ventriculul ar fi un rezonator si amplificator al sunetelor. La vocea de bas ventriculul ar mai mrofund si mai voluminos, iar la tenori mai strimt. (Laringele lui Caruso avea o intrare largă în ventriculul lui Morgagni).

Portiunea subglotică, partea cea mai strîmtă a laringelui, este delimitată inapoi de pecetea cricoidului, inainte de inelul cricoidului și de par̈tea inferioară a tiroidului cu membrana crico-tiroidiană. In sus portiunea subglotică este delimitată de fețele infero-interne ale corzilor vocale.

## CONSTITUTHA ANATOMLCX

Constitutuia anatomica a daringelui cuprinde: o serie de cartilaje ce constituie scheletul laringelui, apoi articulații si ligamente care unesc intre ele cartilajele: muschii laringelui pun in miscare diferite cantilaje, mucoasa daringiană ou glande numeroase și în fine aparatul vasculonervos.

Cartilajele constituie un aparat complet de origipe branhială și apar la embrionul de 19 mm . Toate formathumile cartilaginoase primitive sint asezate inapoia oartilajului hioid, care derivă din all II-lea arc branhial, tar cornul mare derivă din al III-lea arc.

Ele sînt in număr de 9 , din oave trei neperechi (cricoid, tiroid, epiglotă), apoï trei perechi (anitenoizii, candilajele lui Santorini si Writsberg)

Cartiajul cricoid este propriu-zis primul ine traheal, care si-a adaptat forma laringelui. In faza embrionană nu este nici o deosebire intre el si celelalte inele twaheale. Agezat la pantea infenioara a laringelui are forma unui inel cu pecetea posterioară de $20-30 \mathrm{~mm}$ inalituime și in pantea antenioară formà inelară de $5-7 \mathrm{~mm}$ inălțime. Faṭic intericară a dinelului delimitează porținnea subglotică și este acoperită de muco-penicondru. Faf̧a extexioară in pantea anterioară dă naştere muşohilor crico-tiroidieni, iar posterior inserției muṣchilor crico-aritenoidieni posteriori. Pe partea latenală se află supazafefele anticulare pentinu micul corn al tiroidului (vezi fíg. 117, 118).

Marginea infentoaxă a ineluhi cricoid se prinde pe primut inel tralheal printr-o membrană fibroasă. Marginea supenionă este mai groasă și inamnte dă inserție membranei crico-tiroidiene iar inapoi prezintă două suprafețe articulare eliptice pentru articulatia cu cartilajele tiroide.

Cartilajul tiretill da embrionul de 19 mm este reprezentat prin două lame laterale patrulatere, care derivă din arcul al IV-lea de o parte și alta, fără să ajungă in contact pe linnia mediană. Un tesut mezodermic fooarte dens umple acest spatịu care se transformă într-o piesă intermediară (cartilajua vocal) ce duce la sudura celor două dame tiroidiene: Aparatul hio-tiroidian care derivă din aparatul branhial constituie aparatul de suspensie al intestinului cefalic si al anexei sale respinatorii. Astfel cartilajul tiroid este un dartilaj de suspensie si de protectie a laningelui. El este format din cele două lame pathulatere unite în partea anterioana printr-un unghi diedru si are forma unei carti sernideschise inapoi. Acestui cantilaj i se descrie o față exterioară sau supprificială care la nivelul unghiului este proeminentă, mai accentuată in partea superioană. (mărul lui Adam). Pe lamele latenale ale feței exterioare apare o linie proeminentă de sus în jos si dimapoi fonainte. Inapora acestei. linii suprafafa oantilajului este acoperită de muschinul stomo-taroidian si constrictorul infenvor al faringelui. Pantea laniterioară leste acoperită de muşchiul. tiro-hioidian. Fața intenioară sau pmofundă prezintă pe linia mediamă unghiul intrind al tinoidului pe carre se unseră de sus in jos: petiolnul epiglotei, corzile vocale superioare sau benzile ventriculare, corzile vocale inferioare si muschii tiroaritenoidieni. De fiecare partite a liniei mediane, suprafata interioară răspunde ventriculilor laringelui.

Marginea inferioară dă imserṭie membranei crico-tiroidiene și muşchilor cricotia ódidieni.

Marginea superioară prezintă antenior o incizură laringiană, mai accentuată la bărbat ca la femeie. Tot pe această margine se prinde membrana tiro-hioidiană.

Miarginile posterioare, dréaptă si stîngă, sint metede sil rotunde, de ele se prind aponevroza faringiană, muşchii constrictori, stilo-faringianul ssi faringo-stafalinul. Aceste margini posterioare se prelungesc in sus ou coarnele mari de o pante si ailta de $15-20 \mathrm{~mm}$ lungime si caire se unesc cu hioidul printr-un cordon fibros (ligamentul tiro-hioidian lateral). Coarniele inferioare de $5-8 \mathrm{~mm}$ lungime au o faţeta articulară ce se articulează ou fateta de pe partea latenală a cricoidului.

Sprijinite pe fața anterioară a coloanei vertebuale, marginile posterioare, groase si solide, la mobilizarea transversală a lantingelui se freacă de coloana cervicală impreună cu cricoldul si produc zgomotul de cracment caractenistic la individul normad. Acest craoment dispane in .prezenta neoplaziilon posterioare. Cavtillajele arítenoide drept şi stîng, sint assezate in partea posterioară si superioară a crico-

Ecului. Fle apar sub Loma umi nodul catitaginos in tesutul mezodemic, care schiţează apofiza musculana ?: aintenoizilor. In acest stadiu apar vizibili si muşchio laringelui.

Aritenozii au o formă de pmamidă triunghinlară cu axa mave verticală. Ej prezintă o bază, un virf, trei fette si trei margini. Baza prezinta o suprafată artioulară ce se anticulează ou cea de pe marginea superioară a cricoidului. Inaintea : inapoia supratetei articulare, baza antenoidului prezintă doụa apofize: una antroionă sau intenă - anofiza vocală de care se princle coarda vacauă inferioară. Ajuiza encala este acoperită în partea internă numai de mucoasă, ceea ce explică ưumbe "u case poate fi traumatizată, in această reginne, producindu-se ulcernl de contact al sau osoma - abonz musculara - este mai scurtă ṣi mai voluminoasă ca cea anteriwara si pe care se inseră muschii crico-aritenoidian posterior sau postious si orico-aritenoidisna lateral.

Varful aritenvidui de care aderă cantikjul comicuiat este inclinat uşor incaruntru.

Fetele sint:
Fafa internă, nưedă, este acoperită de muccasă și delimiteazạ glota respiratorie.

Fața posterioarä pe care se inseră muschiul ari-aritenoidian si fața anteroexternă cu o fosetă superioară pentru inserţia benzii ventriculare și o fosctă inferioară pentru insertia muschiului tiro-aritenoidian.

Dintré cele tiei margini : anterioară, posterioara si externă, numai cea din urmă dă insertie muschiului tiro-aritenoidian.

Cautilajele lui Santorini sint asezate in virful axitenoizilor (de $4-6^{\circ} \mathrm{mm}$ ) și au formă de con incurbat înăuntru ṣi innapoi (cautilaje corniculate).

Cartilajele hui Writsberg, inconstante, se află fan grosimea pliciḷ ariteno-apiglotice, avind lungimea de $8-10 \mathrm{~mm}$ si 2 mm .grosime.

Ebiglota este un fibrocartilaj median situat inaintea orificiului superior al laringelui. Are forma unei lame ovalare cu axul mare vertical si fata anterioară indreptatal spre baza limbii. Este acoperită in jumătatea superioară de mucoasa care trece spre baza limbii uncle formează trei plici gloso-epiglotice, una mediană si două laterale. Intre plici se află două fosete gloso-epiglotice, dreaptă și stînğ̆. Mucoasa feţei anterioare a epiglotei este separată de fibro-cartilaj printr-un tesuit celular lax, unde se produce edemul. Tot aici apar si chisturile cu un continut mucoid.

Sub portiunea sa liberă, fata anterioară a epiglotei vine in rapont cu osul hoid si cu membrana tiro-hioidiană, de care este separata printroo: masă voluminoasă de țesut celulo-adipos ce ocupă această cavitate preepiglatică, care prezintă două loji dreaptă si stingă, separate prin ligamentul glosoepiglotic median.

Fata posterioară indreptată spre laringe este liberă pe toată intinderea ei si acoperită de mucoasa laningiană, foamite aderentă de fibrocartilaj. Părtile laterale ale acestei fete sint ciuruite de onificii glandulare de tip mucos. Petiolul epiglotei prezinta pe linia mediana o proeminenţă - tuberculul lui Czermak - oare maschează cleseori comisura anterioară in cursul laringoscopiei indirecte.

Marginea epiglotei este netedă și dă mastere ta. cele două plici : faringo-epiglotică si ariteno-epiglotică. Ca functie, epiglota n-are o precizare a existenter sale. Ar fi un element protector al glotei. Radiocinematografia a confirmat că epigiota contribuie prin bascularea ei la dirijarea bolului alimentar către santurile faringolaringiene.

Fistologic, cartilajele tiroicl, cricoid sil baza axitenoidului, sint cartilaje hialine, cartilaje elastice, in oare substanto fundamentală este traversata de fibre numeroase ce intră in constituția epiglotei, a cartilajelou lui Wrisberg și Santorini, ca si in apofiza vocală a aritenoizilor. Struotura diferită a cartilajelor are importantă functuonală, fiinḍcă dimpregnanea lor cu săruri de oalciu, adică osificarea cartilajeloi, se prochuce numai in cantilajul hadin. La femeie oalcificarea este mai lent si mai tirzie ca la bărbat, la care osificarea se temmină antre 50 si 65 de lami. Osilicarea in cartalajele hialine incepe de jos in sus, puimul atacat fiind tiroidul, apor cricoidul si tirziu de tot cartilajele aritenoide. Cliṣele madiologice pot urmări calcifierea care se produce mai intî in zonele de insertie musculară:

Dupar 30 de ani, osificarea apare si in unghiul antero-inferior al cantilajului tiroid, observatie importantă an actioni chinurgioale pe tirod. Se cinorste influenta hormonală asupra puseelor de osificare (hipofiza, tiroidă). La eunuci se observă absența oricărei culcifieri far laningele castraților se compana cu laningele remeii.

Osificarea poate fi influentata si de diferite afectiuni ca tuberculoza, sifilisul ca si traumatismele lamingiene.

Din punct de vedere funotional, cartilajul tiroid sii oricoid sint piese de sustinere, alar cartajele aritenoide sint piese articulare, aclica cartilaje de functie

## Articulathile şi ligancutele laringelni

1. Articulația crico-aritenoidiană, articulaṭia diartrodială, e cea mairimportantă fiindcă prin ea se execută cleschiclerea și închiderea glotei.

In jurul acestei artioulatii gravitează aproape toată fiziologia layingelui. Suprafaf̣ articuiară de pe marginea superioară a cricoidului este aspezată posterior si lateral de inne mediană. Pe ea se suprapune fateta articulară de pe baza anitmoidului, care este concavă. Ligamentul capsular se inseră in jurul suprafelelor articulare. Partea internă a ligamentului crico-aritenodidian e mai a mezistentă si se sectiongază submucos cu dificultate, in aritenoidepexie pentmu paradizia dibatatorilor glotei. Pantea interioară a ligamentului (capsula) este căptuşită cu o sinovială, laxă, ce ușurează mult mobilitatea aritenoidului.

Functional, aritenoidul pirezintă două mişcări: una de rotatie in jurul unei axe verticale ce trece prin supnafetele articulare, si o miṣcare de abunecare innapoi prin acțiunea muschiului ari-aritenoidian. Alunecarea innainte se face in mod pasiv, fără intervenția unui muşchi, prin inclinarea supraleței articulare cricoidiene. Muschiul de rotire sau pivotare inanutra este muschinl crico-aritenoidian lateral (musschi acdductor). Muṣchiul crico-anitenoidian posterior saul posticus, este muşchiul de rotire în afară (muschind abductor), care asigură si miṣcarea de basculă inainte sau înapoi. Abductia corzilor vocale prin actiunea postiousului asigură respiratịa, iar adductika corzilor protejează căile aeriene şi asigură fonatia. Un dezechilibru functional al articulației crico-anitenoidiene ar produce ulcerul de contact sau cum se mai mumeste granulomul de contact.
2. Articulatia crico-tiroidiană, care este o arthrodie; ụneşte cele doụă cartilaje pe partea laterală. Suprafața articulară pe tiroid se află la extremitatea inferioară a coarnelor mici, diar cealraltă pe partea laterală a suprafefei exberioare a oricoidului. Capsula articulară e inntărită innainte și înapoi de fascicule fibroase si căptuşită in interior de o sinovială ce favorizează jocul articulației. Articulatia
prezinta mişcări de alunecare atît in sens lateral cît si in sens antero-posterior, ca si miscanti de basculare ale tiroidului
3. Ligamentul tiro-hioidian median are forma unei membrane patrulatere, lata de 4-5 cm si inalltimea de $2-3 \mathrm{~cm}$. Inserṭia acestui ligament se face pe marginea superionara a tiroidului si pe marginea posterioana a hioidului, oa si pe cea a comelor mari ale acestui os. Pe marginea laterala, membrana este intărită de ligamentele tiro-hioidiene laterale, care sint condoane fibroase, ce se intind de la coarnele nari ale tirondului la virful coannelor mari ale hiot hului. Membrana tiro-hioidiană vine in arapont în fată cu burfa seroasă mediană a hidui. Boyer si mai superficial ou aponevooză sí tpiele. Pe partca seroasă mediană a lui acoperită de muschii hioidieni. (tiro-, stemiel Pe partoa laterala membnana e vine in raport pe winor, stemo si homo-hioidieni). Fata posterioara grăsos. Pe margini vina mediana oll spațiul pre-epaglotic, plin cu țesut celulolaningiene sau sinusurile piriforme.
4. Ligamentul sau membrana crico-tiroidiană, in formă de triunghi cu baza inserata pe marginea superioană a cartilajului cricoid si cu virful la partea mijlocie a marginii infexioare a tiroidului. Această membrană de culoare gălbuie este rioasă, rezistentă şi eliastică. Este acoperită de muṣchiul crico-tiroidian. Fała posterioară este acoperită de mucoasa diringiană.
5. Ligamentul tiro-epiglotic, in formă de pețiol, median ṣi impar, se inseră ôn unighin intrind al cartilajului tinoid.
6. Ligamentul hio-epiglotic se intinde de la hioid in jos la baza fetei anterioare a epiglotei
7. Ligamextele tiro-aritenoidiene superioare, cuprinse in grosimea corzilor vocale superion a tost descrise la confonmatia si celule and fibro-elastic, cu glande mucoase \$i celule grăsoase. Mucoasa benzilor ventriculare este inervată de ramura intarna a laringelui superior, de filete din ganglionul cervical superior. Vocea benzilor ventriculare este o supleere anatomo-functionala in deficiența corzilor vocale adevărate. Această voce anormalằ se produco în urma unei insuficiente a musculaturii corzilor vocale adevărate, de natură congenitală sau patologică. Vocea este dură si gravă. Oghinda laringiană arată in foniatie oum se apmopie cele două benzi ventri culare, se acolează si acoperă corzile vocale adevărate
8. Ligamentele ariteno-epiglotice, sinnt două lame fibroase largi și subfiri, cuprinse in grosimea plicilor ariteno-epiglotice.
9. Eigamentele tiro-aritenoidiene inferioare, foarte rezistente a- " prisme triunghiulare cu baza in afară, sint cuprinse in grosimea corzilor vocale (fig. 119) si se intind de la unghiull tiroidului la apofiza vocală a aritemoidullui. Nare:ginea internă liberă dellimitează glota; iar marginea extênă descince pînă lia marginea superioară a cricoidului, pe care se inseră.

## Miuşchiii lariagelui

Muschii laringelui, sub formă de inel muscular aşezat la onificiul laningelui, reprezintă o continuitate a musculaturii circulare a tubului intestinal. Astfel, chiar de la origine, foată musculatura laringelui inu este decit un sfincter. Numărul acestor muschii este de 11, din care 5 perechi farico-aritenoidianul posterior, oricoaritenoidianul lateral, drico-tiroidianul, tiro-aritenoidianul, ariteno-epiglotic) an un


Fig. 119 Cele trei etaje ale larin gelui (supra-glotic, glotic și subglotic)
natá plica $\begin{gathered}\text { ariteno-epighotică } \\ \text { banda ventrico- }\end{gathered}$ nata; 2 - banch ventinicuiara ${ }^{3}$ e - ligamentul tiro-aritenoidian su

 8.- planseul ventriculului; 9 trionat da vocala; 10 - ligamentul tiro aritenoidian Inferior sectionat; 11
muschiul tiroaritenoidian inferior
sectionat tip inelui
 rioară a corzii vocale; 14 faţa mus
chiul crico-tiroidian
singur muşchi nepereche ani-aritenoidianul. Aceştia sînt muṣchi intrinseci ai larin gelui cu ambele insertii pe cartilajele laringelui, spre deosebire de cé extrinseci care au o insertie pe laminge iar cealaltă la distantă pe craniu, mandibulă și tonace.

1. Muschinl crico-aritemoidiam posterior, sau posticus, singurul muschi dilatator al glotei (muşchi respirator), are forma triunghiulară cu baza infero-internă spre linia mediană (creasta fetei posterioare a cricoiduluil) si vîrful supero-extern spre aritenoid (fig. 120). Stratul superficial al muṣchiului se inseră pe marginiea externă a aritenoidului, iar stratul profund cel mai voluminos, porneste din depresiunea laterală a feței posterioare a cricoidului și se termină printr-un tendon, ce se inseră pe apofiza musculară a aritenoidului, innapoia inserției crico-anitenoidianului lateral Fafa anterioară este aplicată direct pe pecetea micoidului; iar faţa posterioară a muşchiului este acoperită de mucoasa faringiană, care este separată de muschi printr-un strat de tesut conjunctiv lax, ce permite decolarea murcoasei faringiene cu usuminṭa in aritenoidopexie.
2. Muschiul crico-aritenoidian lateral este constrictor sau. adductor ail glotei muşchi pentrui rotirea inăuntru a cantilajuluai aritenoid, Este situat in partea late-


Fig. 121 Vederea laterală a lav ringelui după sectionarea hioidului, a aripii tiroidiene
membranei tiro-hioidiene

- membranei tiro-hioidiene:
 ciculul obic) ; ${ }^{3}-\frac{\text { muschiul tiro }}{3}$ faccicule
aritenoidian
4 musctiul crico-aritenoidian la ${ }_{\text {teral }}$ muschiul crico-aritenoidian la- muschiul crico-aritenoi-

rală a laringelui sub aripa tiroidranáa (ing: 121).玉1 se inseră pe partea laterală a cricoidului, înainter articulației crico-tiroidiene, și după un traiecl scurt inảpoi ssi uşor in sus se prinde pe apofiza musculară a aritenoidului inaintea inserției posticusului. Faṭa internă a muşchịului vine in raport cu ligamentul corzii vocale. Fata externă este in raport cu fața interioară a tiroidului şi muşchiul crico-tiroidian. Marginea inferioară oblică in sus si ínapoi se aflà puṭin deasupra articulatiei crico-tiroidiene. Marginea superioara vine în contact cu muşchiul tiro-aritenoidian, cu care se poate confunda. De altfel am amintit că acești muṣchi formează ja anceput un bloc unic, muşchiul-crico-tiro-aritenoidian, care incepe să se diferențieze la embrionul de 40 mm , cind se recunosc si corzile vocale.

3. Maschial orico-tirodian, tensor al corzia vocale, are formá triunghiuleră cui virful in jos, situat in partea antero-inferiodră a laringelui, de o parte şi alta a liniei ruediane. După inseityia de pe fata anterioară a cricoidului, muşchiul se Intinde ca un evantai la marginea inferioară si faţa anterioară a tirvidului sau pe fața posterioară a lui, mergînd pinnă Ta. cornul mic al tiroidului, unde se concundă cui fibrele constrictorului inferior al faringelui. Tste acoperit de muschiul sterno-tirorian, de cropul tioid si acoperă mernbrana crico tiruidiană.
4. Muschiul tiro-aritcmoidian este situat in grosimea corzii vocale si in peretele extern al ventriculului laringian. Insertia inainte este întinsa pe cele două treimi inferioare ale unghiului intrind al tircidului si pe partea mijlocie a membranei crico-tiroidiene de sub unghiul intrind tiroidiar. Inserfiilc posterioare se fac pe marginea externă a aritenoidului (tiro-aritenoidianul extern), iar pe apoliza vocală si pe zona dintre apofiza musculară sị vocală se inseră aritenoepiglotul. Spre deosebire de observațiile clasice, Goertler a arătat prin cercetările sale că fibrele musculare nu sînt paralele cu ligamentul corzii vocale, ci.sînt grupate în două mase musculare distincte, înainte fiind muṣchiul tiro-vocal si inapoi muschiul ari-vocal, cu fibrele indreptate oblic spre ligamentul corzii vocale. In luna a 7 ara se disting net cei doi mușchi ai corzii vocale : mușchiul ari-vocal se inseră pe zona dintre apofiza vocală și musculară, fibrele mai scurte si regiunea apofizei vocale. Cele mai lungi suprapuse pe cele scurte, se inseră pe apófiza musculară. De la aceste insertii. muşchiul ari-vocal cu fibrele lui curbe se indreaptă dinapoi inainte si din afară innăuntru, ajungind la marginea liberă a corzii vocale, unde se inseră pe ligament. Fibrele cele mai externe ale ari-vocalului sînt confundate și acoperite de muschiul tiro-aritenoidian extern. Si. ele se inseră pe marginea externă a cartilajului aritenoid. Muschiul ari-vocal trage coarda in afară; in jos si innapoi ssi largeste glota. In emisiunea celor mai grave sunete glota nu se deschide mai mult de 3 mm .

Muschiul hiro-vocal tuage coarcla in afară, in jos şi înainte, o actiune antagohistar axi-vocaudui, Fibrele sciate pornite de la whinl tirodului ajung la partea ventrală a corzii vocale, fibrele lungi ale tiro-vocaludi, de la cartajajul tiroid ajung la apofiza vocadă, inctucisind fibrele muşciniului ari-vocal la mijlocul corzii. Fibrele situate deasupra corzii voole formează muşchiul ventricular. Fibrele musculare vocale sint daferentiate de fibrele musculare striate ordinare, prin patru puncte esentiale: fibrele musculare vocale in vecinaztatea mucoasei se divid in mai multe fibrile izolate, care progresiv se transfomatatea mucoasei se divid in mai multe mucoasei. Aceste celule spinale ar fi după Goertler elemente de tranzitie intre fibrele musoulare striate si metede, Dispozitia aeticulară a tibnei musculane vocale ii permite corzi să vibreze global sau parthal. Aceeași dispoziție se află in partea superioară a muschinlui striat al esofagului (Stöhn). In muschiul vocal, aa sị in musculatur"a treimia superioare a esofagului, se intilnesc multe fibre spirale cu tun mate xandament funcțional și cane răspund la o solicibare functională precisă. Originea embrionară comună cu a esofagului poate explica prezența acestor fibre.

Protoplasma este plină cu pigmenti de natură lipoidă sì în anumite fibre muisculare se găseste glicogen ca şi in mușchiul ventriculului cardiac. Prin efortul mare pe care-1 fac muschii lazingelui, ar fi o legătură strênsă intre fibra musculară vocală si fibra candiaca (Goertler).
H. Manni a descoperàt la ultramionoscop o bogătie de mitocondrii ale elementelox contractile ale corzilor vocale (ca și in musculatura păsănilor mignatoare si a unor insecte). Aceste excese de rezerve metabolice explică starea de neoboseala musculară ca şi la muṣchiul cardiac. Fibrele muşchiului posticus au aceeași structură histologică ca si fibrele muşchinui corzii vocale. Acești doi muşchi fac parte din acelasi sistem sfinoteriem primitiy
5. Muschiul ariteno-epiglotic este un muschi subtire, puţin vizibil, care se inseră pe virful aritenoidulut, si se intinde de-a lungul plicii aritenoepiglotice, ter-minindu-se cu o parrte pe acest ligament și altă pante pe marginea epiglotei. Cind acest muschi este mai dezvoltat, ia punct fix pe avitenoid şi triage epiglota in jos si îmapoi.

6: Muschinu ari-aritenoidian este singurul mușchi nepereche, median, situat in partea postenioară a celor dơ aritenoizi. Acest muşchi se compune din două por†łuni, una oblică superficială si alta profuncła transversală. Porținnea oblică super~ fïciclă este constituită din două fascicule, drept sis sting. Fasciculul drept se inseră pe pantea posterioară a apofizei musculare a anitenoidului drept, de aici ia o directie inăuntrut si in sus, încrucişează linia mediană și ajunge la virful aritenoidului opus sting. Invers fasciculului stîng, se întinde de la baza:anitenoidului sting la vîrful aritenoidului drept. Portiunnee transvensadă sau muṣchiuil interanitenoidian twansvers este mai voluminoasă ca cel superficial. Acest muşchi se intinde de la marginea externă a unui anitenoid la marginea externă a celuilaut aritenoid. Arianditenodianul este un constrictor al glotei.

Dispoziția musculaturii intrinsece a laringelui permite etajului glotovestibular să se comporte ca un sfincter, o functite esențială a laringelui. Interpoziția cartilajelor aritenoide separa acest inel musoular sfincterian in două arcuri, unul anterior cu muschii constrictoxi si maltul postenion cu muşchii dilatatori. Pe la majlocul lunid a trieia cînd se schițează primele cartilaje, se recunosc si muschii orico-tiroidieni, ani-aritenoidieni și posticus. Muschiul tiro-aritenoidian și crico-aritenoidian lateral formează un singur muschi greu de diferentiat. In luna a cincea se pot distinge toti mușchii laringelui, in afara mușchiului vocal care este- rudimentar.


Fig. 122 Muschii extrinseci ai laringelui:
$1-$ muschiul stido faringian ; 2 -$3-$ membrana tiro hioidiană ; 4 muschiul tiro-hioidian; 5 , constric-


Dintre maschai extrinseci, stemo-tiroidianul, inervat de o ramură din plexul cervical, coboara laringele şi îl depărtează de hioid, contribuind a dilatarea glotei. Tiro-hioidianal (Iig. 122) inervat de o ramură din hipoglos, ridică laringele si îl apropie de hioid. Constrictorul inferior al faringelui se fixează pe creasta cartilajului tiroid cu fasciculul oblic si pe fata laterală a arcului cricoidian cu fasciculul transvers. Faria ostatilinal şistilo-faringianal ridică laringele si apără căile aeriene superioare. Sterno-cledio bioidianul ca si omohoidianul au rol in fizioloia laringelui. Stilo-hioidianul si partea posteioară à digastricului ridica laringele prin intermediul hioidului. Cei trei mușchi care apropie hoidul de mandibulă : milohioidianul jenio-hioidianul şi partea anterioară a digastricului trag hioidul înainte. Muschii extrinseci participă atî a actul deglutitiei cît si la cel al fonatiei.

Mucoasa laringiană. Laringele este acoperi de o mucoasă subțire, netedă şi de culoare gr sau roză. Urmărită de jos in sus, mucoasa traheală se continuă cu cea laringiană, a căre tiuctura nu este unformà. Epltelith mucoase angiene este de doua feluri . epiteliu cilindric de tip respirator si epiteliu pavimentos stratificat de tip mucos. Epiteliul cilindric de tip respirator cuprinde trei straturi: stratul profund bazal sau germinativ, stratul mijlociu cu celule cuneiforme si stratul superficial cu celule cilin drice ciliate si celule mucoase caliciforme cu mult mucus în citoplasmă. Ejpiteliul pavimento stratificat prezinta tot trei straturi celulare: stratul bazal germinativ asezat pe membrana bazală, cú celule cilindrice; stratul mijlociụ cu mai multe rînduri de celule spinoase si stratul superficial cu celule plate necheratinizate. Iritafia mecanică sau inflamatorie a mucoasei laringiene favorizeaza metaplazia epiteliulu cilinăric ciliat, în épiteliu pavimentos. Corionul mucoasei de sub membrana bazală este constituit dintr-un strat subtire reticulat, format din fibre conjunctive si fibre lastice Dermul laringian contine papile vasculare si foliculi limfatici Sub stratul reticular se află un strat de tesut conjunctiv lax plin cu celule grăsoase şi glande seroase si sero-mucoasé. Corzile vocale, marginea liberă a benzilor ventriculare, spațiul inter-aritenoidian și partea superioara a feței laringiene a epiglotei sint acoperite cu un epiteliu pavimentos stratificat. In rest laringele este acoperit de un epiteliu cilinclric ciliat. Trecerea de la epiteliu pavimentos spre epiteliu cilindric in zonele de tranzitie se face progresiv : celula pavimentoasă devine cilindrică apoi ailindric-ciliată. La sexill masculin epiteliul este mai gros. Mucoasa aderă intim pe fata laringiană a epiglotei și pe benzile ventriculare ca și pe fața internă a ligamentului ariteno-epiglotic. In rest sub mucoasă se află țesut celular lạx

Pe toată intinderea ligamentului vocal există un spatiuiu virtual intre ligament si mucoasă - spațiul decelabil all lui Reinke - fapt ce explică predominamta ede-
mului glotic la acest nivel şi usunta ou care se jupozie mucoas edematioth in laringita pseudo-mixomatoasă. In regiunea subglotică mucoasa este in contact intim cu cartilajul, insă este ư̧̧̧ decolabilă la copii, unde se produce si edemul subglotic

Mucoasa în general este bogata in glande seroase si mucipare care umezesc corzile, dispersate in corion is sero-mucoase Glandele canal cu o dilatomezesc conzine, dispersate in corion, issi excreta produsul pe un conci. Coriomul conuncuv este bogat in fibre elastice. Cu vinsta epitelinul pavimentos al corzilor se atrofivazà.

## Apmatul mento-vasculan

Arterele laningelui sint in număr de trei de fiecare parte: artera laringian superioară ; mijlocie sau inferioară si posterioară

Artera laringiană superioară este 0 ramură a tiroidienei superioare si are un tra iect orizontal, trecind intre membrana tirohioidiană înăuntru şi muṣchiul tiro-hioidian in afară ; perforează apoi membrana tiro-hioidiană la marginea superioară a cartilajulu tiroid sị coboară spre muschiul crico-tiroidian unde se termină. Artera este însofită de o venă care se termină in trunchiul tiro-linn-tuo-facial. Nervul laringeu superior este dea upra arterei I nivelul loringelui numeroase ramuri colaterale, unele ascen dente pentru epiglotă, altele. descerndente pentru plica ariteno-epiglotică, 'banda ventriculară, ventricul, muṣchiul tiro-aritenoidian şi ariteno-epiglotic, o ramură descendentă se anastomozează cu o ramură terminală a larinseei inferioare si alta cu o ranurara a laringeei posterioare (fig. 123)

Artera laringiană inferioară saumijlocie (externă), ia naștere tot din itiroidiana supeioară şi descinde pe tața externă a cartilajulủi tiroid pină lia marginea lui inlerioară, unde ia o directie orizontala si aproape de linia mediană se divide într-o ramură supe rioară care perforează membrana crico-tiroidiană şi se distribuie în regiunea subglotică, iar o ramurá inferioara se anastomozează cu molaga de partea opusă, formind arcada arterială crico-tiroidiană.

Artera laringiană posterioară provine din tiroidiana inferioară sau dintr-o colaterală a acesteia, inaintea sau inapoia nervului recurent. Alăttıri de acest nerv, artera urcă vertical intre lobup tiroidian si trahee si

Fig. 123 Vasele sii nervii laringelui 1- carotida externă ; 2 - nervu1 1asuperioarã: 4 - artera laringiana su pertoara, 5, nervul laringeum extern b-a artera laringianà externa; 77 caro; arterei tivoidiene interioara posterioara vul recurent drept on ${ }^{10}$ - artera ner tiroi superior al faringeluil; $12 \frac{\text { constrictorul }}{\text { muschiul }}$
tirohioidian
roidian sectionat muschiul sterno-tII roician sectionat ; muschiul sterno-t1-
mijilociu
al faringelui ;
constrictorul ui inferior ar faringelui; ${ }^{16}{ }^{\text {constricto }}$
mina sau in medii cu, aer poluat n-a fost documentata dupa o singura in special acută la aceste substante nocive., Antimite prafuri organice, in special cele provenite din prelucrarea inulu, bumbacului, produc boli bronho-pulmonare, caracterizate prin prezenţa unor simptome acute ciclice și a disfunctiei de tip obstructiv. ,

Higgins a arătat ca fumul de tigara are o mal mare importanta in producerea bronșitei cronice decit ocupatia bolnavului. Bronsita cronica este mult mai frecventă printre fumator decit nefumatori Mortalitatea la fumători prin această boala este mai nare. Evidenta acestui fapt și alte observații sugerează ideea cà funul de tigara este factor fui fapt si in etiologia bronsitel cronice, Anderson si altii este factor importan corelatie intre emfizemul centro-lobular si fumui de tipara pe o strinsa studiat la necropsie, de asemenea, s-a gasit la fumători o hipe materialu semnificativă a stratului glandular bronsic fin comato hipertrofie mai mătorilor. Studiile făcute pe animale de expemparatie cu cel al nefututun, n-au. reprodus exact modificarile intinite in expuse la fum de umană, tołuşi s-au găsit rupturi mai man ale peretilor bronşita cronica expusi mai mult de un an de zile la fumul de tigar alveolent la cimii
 de catre macrofagele alveolare la animalele upus Barnett afirmă că rolul infocfiô in ovoluta cronice este neindoielnic, fiind inportant si prognos bronșitei observatii au demonstrat sterilitaterant si complex, mai ales ca unele subiectii normali, pe cind sterilitate arbofut bronsic sub carina la alături de flora saprofita la bolnavii cu bronșite cronice, s-au găsit nehemolitic, neisseria hemophilus influente

La unii bolnavi pare sǎ existe o corelatie intre prezența acestor bacterii si tabloul unei infectii grave terapia anti-bactertana este insotita in aceste cazuri de o-scădere a cantitații de spută si a purulenței ei. Studille serologice făcute pe bolnavi cu bronsită oronica, la care anticorpit erau crescuț, n-au indicat o corelație necesară. Rolul infectiilor vinfluenta al altor infectii mebacteriene este mai dificil de apreciat, totuși cunoscuta, Infectile viralo dar la bolnavii cu bronsitá-ceonica este reteriene provoacă prelungirea bo cind suprainfectiile bactestare a testare a tiorundi cresout de anticorpi la agentii virali n-au dus la constatări concludente

Alergia. Rolul alergiei in clezvoltarea bronsitei oronice este si mai greu de stabilit. Majoritatea pacientilor cu bronşită cronică n-au antecedente de alergie, nici exacerbari temporare, cind vin in contact cu alergeni obiṣnuiti, nici o eozinofilie crescuta.

Thomas Barnett a stabilit o serie cle trăsaturi clinice, functionale si radiologice pentru bronsita cronică obstructiva. Caracterele cinice sint reprezentate printr-un status constitutional normal sau bine reprezentat ponderal, cu tuse, cu spută precoce, cianoză si eritroză obisnuită cord pulmonar decompensat comun. Caracterele radiologice cuprind hiperinflatie mai putin importantă opacitate peribronsică crescutà opa citate cardiaca adesea marită. In cadrul caracterelor functionale se men ționează o "capacitate totală á plăminului" T.L.C. mai mult normală complianta normală sau mai mică, hipoxie si hipercapnié, $V_{A} / Q_{C}$ (ra-
portul ventilatie-perfuzie) inrăutățit, capaciṭatea de difuziune zormală. Aspectul simptomatologic al bronșitei cronice diferă dupa stadiul bolii, identificíndu-se două etape : stadiul de bronșita cronică a bronhiilor mari sí stadiul de bronșita cronică a bronhillor mici (bronhobronșiolită).

Primul stadiu (bronşita simplă) este sărac in simptome și cele prezente sint banale, incît bolnavul le minimalizează. Tusea este simptomul cardinal, insotită de o expectorație mucoasă. Lemoine vorbeste și de o microhemoptizie, sub forma sputelor sero-mucoase, cu striuri sanguine sau a sputelor hemoptoice. Dispneea la eforturi mari este acuzata de unii bolnavi. La ascultație, respirație inăsprita și raluri bronsicice.

Celelalte examene biochimice, radiologice si microscopice sint. negative. Examenul bronhoscopic găsește modlificări inflamatorii ale brontatea totală a congestife, edem, secretie muco-sero-punulentă, cu integriExplorarile functiei vor de emengenta a bronhilor segmentare și lobare. Explorarile functiei ventilatorii externe sint normale. Stadiul de bronhobronsiolita cronică (bronho-pneunopatie cronică) cuprinde leziumi bron-
 unui fluierat discret bronho-pneumonie cronicà este marcat de prezenţa tate. Subientiv discret, perceput de bolnav, in timpul unei expirații fortate. Subiectiv, bolnavul acuză tuse, expectoratie sero-mucoasă greu de eminat, dispnee, care se accentuează cu agravarea modificărilor parenhimatoase (emfizem obstructiv).
$\therefore$ Semmele obiective se caracterizează prin asocierea semnelor de obstrucție bronsică cu cele de hiperinflație alveolară:
Orizontalizarea coastelor si lărgirea spatiilor intercostale, hipersonoritatea bazală, diminuarea vibratiilor vocale si a murmurului vezicular, rahrile bronsice si uneori suberepitante sint prezente. Examenul radiologic deceleazà o accentuare a desenului peribronhovascular, o transparență crescută, zone de hiperluminozitate, spatiul retro-cardiac trans-
Examenul bronhoscopic evidentiaza leziuni ale mucoasei, peretelui bronsic sí leziuni ale parenchimului pumonar (faza avansatain . Deziunile flectivit bronstce sing roṣarea ei, hipersecretie: repectul bronhoscopic dupa Julion charienarizatie locala accentuatả. AsIui din bronsita acuta rẳri, exsudat fibrinos, cu saul aspect retractil alteori este atrofic, cu mucoasa palidă, decolorată
 deauna dispersate si sarea grauloasa solatia, ingroSarea granuloasa, secretia, chiar la acelasi bolnay si in acelasi segnent matorii, polipoide evitie, bronhoscopia poate releva pseudotumori inflacoasei bronsice este granulomatoase sau angiomatoase. Sensibilitatea muo bronsită cronică difună accentả. Examenul bronhoscopic poate deosebi O bronşită cronică difuză de una circumscrisă, de asemenea, poate să identifice o bronsită cronică parțial difuză, cînd leziunile interesează numai lobara inferioară, cu segmentarele respective. Examenul bronhoscopic permite si recoltarea de aspirate biopsice ale mucoasei, necesare pentru examen histopatologic.

Examenul bronhogafic pune în evidență o mucoasă edematiată, cu imagine bronhograficaneregulată, cu contur neregulat.
Jelea A. diferentiză patru tipuri de modificări bronhografice ale bronhiilor mici: 1) epermeabilizarea colateratelor prin fenomene de obstructie (edem, spam, hipersecretie), sau prin alterarea motilitatiti bronsice (bonhii inere, clilatate, lipsite de forta aspirativă). Mc. Lean, consideráa aceste lezinai ca fiind de tip emfizematos ; 2) aspect fihfom bronsic, ce tine cle spamul bronsic, conisiderat de Di Guglielmo un stadiu incipient ; 3) aspect e retractie parenchimatoasă, care reprezintă o obstructie bronsică distica incompletă ; 4) aspect de dilatații cilindrice.
Soulas insistă asufa caractertului lent de umplere a bronhilor de rradul II si III si aspra aspectului "morcelé" (îmbucătățit), care traduce patogenta dispersta si prezenta secreftilor

- Bronho-bronsiolita cronicä determiná o dispnee accentuatã si su-Bronho-bronşionta cronica detero bronhoplegie. Bronho-bronsiolita poate fi dominata uneori diun element spastic cind probele farmacodinamice sint pozitiwe permitir diferentierea ei de bronho-bronsiolita cul emsint pozitive, permitin obele mentiouate sint, negative Diagnosticul, di-
F Jerential al bronsitei ronice se face cu tuberculoza pulmonará, emfizemul pulmonar, canerul pulmonar, micozele pulmonare, bronsitele specifice și bronsitele de asociere din boli metabolice, astn a trecut
Prognosticul de broinho-ronşiolită cronică, deoarece evoluează spre inṣuficientă relpiratorie deompensatã și cord pulmonar cronic
Trotamentul profilctic urmareste prevenirea instalarii bronsitei croice si prevenirea reidivelor Se vor evita factorii cle iritatie bronsica - (fria promat umeala) Se ror asana focarele de infectie din sfera ORL (vegetati aderide, amigdalite, rinosinuzite). Se va corecta comO.R.L. (vegetatii aderide, amig predispusi spre bronsituă. Se vor trata ponenta alergica a idivitie pulmonare, luesul, TBC pulmonar. Se va consolida rezistenta pganismulul la infenții prim calirea organismului, cominastica respiaton si administrave in anotimpurile reci de ganimagiminastical respirator si administrate instatata bronșita cronica, se vor
 evita conditiile care favorizeaza puseunie

Tratamentul curato urmàreste combaterea obstructiei bronsice si ameliorarea schimbului gzos.

Pentru dezobstrutia bronsica se va recurge la mai multi factori Pentru dezobstrut oronsica se va rect a folo antibiotice terapeutici, aplicati e la caz la caz. Astlel, se pot substante broinho-chimio-terapie, autcraccinuri si cortico-teraple, sone). Se vor adăuga dilatatoare (derivati antici, simpatico-minertice, substanțe care fuidca substante cu actíune mucolitică, care adminisDe asenea, se antione antinatorie si anti-edematoasä. In copul restabilirit homeostaziei sanguine, se recomandă oxigenoterapia; care reduce hipoxia i in unele cazuri se vor folosi substante stimulante co core cor ale respiratiei (stricma, lobelina, nicetamid) A M ) S-au prescris in plus teazå hipercapnia siacidoza (ederenul, T.H.A.M.). S-aut prescris in plus si metode ajutătoart: gimnastică respiratorie, gimnastică medicală, aerosoli, climatoterapit

## TRAHEO-BRONSTTELE SPECIFICE

Aceste forme de traheo-bronsite sint cel mai adesea secundare, find bine identificate cu ajutorul endoscopiei. Soulas integrează in aceasta categorie sifilisul, TBC-ul si spirochetoza

## Sifilisul traheo-bronsic

In secolui trecut sifilisul traheo-bronsic a fost mai frecvent decit in prezent, fapt confirmat de numeroase publicatii privind aceasta localizare Charnal in 1859 descrie stricturile sifilitice ale traheei, in teza sa Boeckel in 1863, Lancereaux, in 1882, publică o serie de studii asupra sifilisului traheo-bronșic. L. Dubar, Clermont au editat monografii asu pra sifilisului tertiar. In 1889, Mauriac a descris forma fageden unele tudii a sifilisului. In 1920 Schiffers a scris un capitol intr-un ratat practic de O.P.L. Pin dezvoltarea endoscopiei, s-all putut preciza formele de debut ale sifilisului traheal. Miclague (1931) si Morvan (1945) au publicat studii asupra sifilisului traheal și al bronhiilor'mari petule a mentionat in Iucrările sale cà sifilisul are predilectie mai ales pentrut

In perioada contemporanà numărul cazurilor de sifilis traheobronșic este mai mic, datorită progreselor terapeutice si depistärii lui prin endoscopie introo fază mai piecoce.

## Sifilisul cîșiigat

Sancrut primar poate fi localizat la nivelul laringelui, dar nu se cuncte nivelul căilor respiratorii sub-laringiene.

Sifilisul secundar se traduce printr-un enantem laringian, traheal si bronsic Bronhop se prezintă sub forma unei bronsite circumscrise, care io aspectial de placi mucoase, identice cu cele din cavitatea bucala, sau de eritem ori de condiloame.

Clinic, bolnavul acuză o tuse persistentă, senzatie de uscăciune, de ona dureronă si o expectonatie mucoasă. Ascultoriu se percep raluri bronsice

Sifilisul tertiar este mai frecvent decit forma secundarã. Localizările sifilisului terțiar sint de douã categorií: unele afectează laringele, traheea și bifurcația traheală si a douna categorie interesează bronhiile. Examenul anatomo-patologic deceleazä lezinní infiltrative, gomoase, circumserise ulceratii, infiltrotii difuze, stenoze. Infiltrația gomoasă esteaise mai mult docalizata sub forma me turnentă.
Leziunile ulcerative pot fi unice sau multiple, cu. marginile nete, bine conturate mai rar se prezinta sub forma unei infiltratií difuze, Leziu-- nile trore afecteazà cartilajele traheo-bronsice si ganglionii traheohor fil eliminate in bronsici, determinind formarea unor sech forma unor cicatrice stelate. timpul tusei, si reducerea lumenutu, sle favorizeaza dezvoltarea unui traheocel sau pneumatocel de ,slăbiciune".

Tabloul clinic variază după forma clinică si localizarea sifilisului terfiar. Formele stenozante ale traheei in $1 / 3$ medie, sau $1 / 3$ inferioara se manifestă prin dispnee de tip traheal, pe cind stenozele din $1 / 3$ superioara au caracterul stenozei laringiene.

In leziunile bronșice acuzele sint mai discrete, observîndu-se mai mult un catar bronsic, un grad de rigiditate, tulburari de motilitate, ce corespund unei scleroze peri-bronș̣ice. Această scleroză peri-bronsică ş peri-lobulara constiture o canacteristica a sifilisului tertiar. Cordier Mounier-Kuhn, Myerson și Marx au descris forme de sifilis tertiar traheo-bronsic, care simulează tuberculoza sau cancerul, manifestate numai prin hemoptizii. Literatura menționează forme de sifilis tertiar fistulizate, fistule traheo-esofagiene sau bronhoesofagiene, nu prea numeroase, care se manifesta pion disfagie electiva pentru lichide a căro ingerare antrenează declanșarea accesului de tụse violentă. Stumpf Frenckel, Gantz, Virgili au descris fistule cu deschidere intr-un pas (aorta, vena cava) sau la exterior.
 murile actuale nui mai este așa de sumbru ca in trecut, prin depistarea lui precoce si tratament, gratie progreselor terapeutice. Soulas in tra tamentul sifilisului traheo-bronsic, recomandă două medicamente. cia nara de Hg sit penicilina. Leziunile evolutive, in special gomele ulcerate sau neulcerate, nu beneficiaza de un tratament local pe cale endoscopică dar simcturile cioatriciale necesita dilatatii progresive si diaterno coagulare.

Sifilisul ereditar traheo-bronșic este mult mai rar decit sifilisul cis tigat, fiind semmalat in copilarie. Pare a ii mai frecvent intre virstele de 12-20 ani. Tabloul clinic este al wnei stenoze rapicle care duce la sufocatie si la dispnee permanentă. După $F$. Collet, diagnostiouil est mai mult de excludere, eliminindu-se afectiunile laringiene hipertrofia de timus, adenopatile trahep-bronsice

Eyoluția sifilisului ereditar traheo-bronșic este putin cunoscută si moartea poate surveni destul de precoce prin sufocatie sau infectie r....mară. Alteori, leziunile pot avea o evolutie spre cicatrice steno Tratamentul atilutio , pumonal tratal Pal de leziunea de lean manent, căci orice recidivă le poate fi fatală

## Tuberculoza bronșică

Tuberculoza bronșică a fost studiată in anii 1825 și 1845 de cātre Louis, care a sustinut pentru prima dată prezenta si frecvența aceste forme, desi adevănați preciursori pot fi considerati Morgagni, Bayle Laënnec si Cayol. In a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Charcot si Grancher atribuie o importantă deosebită leziunilor bronsice, conside-rindu-le ca localizarea initialà a tuberculozei. In secolul XX, prin introducerea bronhoscopiei si bronhografiei, studile asupra tuberculoze bronșice sint mai bogate și precise, mai ales prin lucrările lui $P$. Ameuille și ale școlii sale.

Primoinfęcția tuberculoasă, obişnuit intîlnită la copij si adolescent prezinta mapifestări bronșice sub forma șancrului bronșic (plansa VIIT fig. 1), bronșită de primoinfectie, complicaţi bronșice de origine ganglio-nară și sechele bronșice precoce.

Șancrul de inoculare bronșic, cu frecvență foarte rară, este formiat de un mic tubercul, care evoluează fie spre inchistare, fie spre ramolire Si uicerație. L. Sayé consideră că infecția tuberculoasă inițială ar rezulta, de multe ori, dintr-o contaminare bronsică, care poate fi surprinsà prin examene bronhoscopice precoce.

Bronșita de primoinfective este destul de rasă, astfel M. Jeunie si Mounier-Kuhn, pe un lot de 94 copii primoinfectati, aul constatat numai 8 cazuri de bronșită. Reactria congestivă difuză sau circumscrisă se insóteste de o ingrospare a pintenilor, in special a carinei traheale și hipersecreție a glandelor bronsice. Secrețiile bronșice pot ${ }^{\text {a }}$ avea caracte ori puan viscos ajungind pină la dopuri mucoase sau mucopurulente

Adenopatile taheo-hronsice din cursul nevioarlei initiale pant puo auce compresiuni simple asupra bronhiilor, fistule ganglionare si gradentiază sub formo observate la nivelul $1 / 3$ proeminente ale peretelui bronsic in interior, tumefactiei ganglionuln inferioare a fetei drepte a traheei, datorita tumefactiel ganglionului azigos sau la nivelul carinei traheale, unde ganglionii inter-traheo-bronsici determina ingroșarea și deformarea pin-
tenului traheal Alteori se
mediar la dreapta sauperva pe faṭa antero-externă a segmentului intermediar la dreapta sau pe faţa internă a bronhiei prinitive la stinga.
Procese stenozante pot interveni, insă nu prin acțiunea mecanică a. entanula hipertrofiat, ci prin inflamația pe care acesta o produce de nimpore gangho-bronșice in tuberculoza de primoinfectie pot imbraca fie aspectul unei hipoventilatii cur balanatelectapi alectazn sil emizem obstructiv. Perforaţile și fistalizarile ganglionare ime punct de vedere patogenic si terapeutic muptura mate rijjocii mase ganglionare voluminoase, pina la formele discrete si mijloch, cu o evolutie prelungita. Frecventa acestor fistuile ganglio bronsice este destu de apreciabila. Unii autori o evaluează la $13 \%$ din copil spitalizaț, dar $M$. Jeune crede că numarul lor este dublu, deoarece multe se gasesc in zone neaccesibile bronhoscopului. Soulas statubse un procentaj de 10-200 fistule gangiro-bionsice La bolnavi cu tuberculoza de primoinfectie. Aceeaşi evolutie poate să se observe si in cursul TBC tertiar, cu o frecvență însă mai rară (Ameuille, Meissner, Steiner)
Modificarile morfologice ale arborelui bronșic principal se traduc la examenul radiologic prin alterari de calibru ale lumenului, prin inflexiuni și cuduri traheo-bronsice in jurul maselor ganglionare in spe cial latero-traheal drept. La examenul endoscopic se observă refulări sau bombari ale peretelui traheal in dreapta $1 / 3$ medii sau inferioare, ori stenoze alẹ bronhiei primare, mai ales la stinga, sau ingroşari cu. deformări ale pintenilor traheal sau al lobarei superioare drepte. Mu-
cose traheo-bronsicá poate prezenta alterări, uneori marcate alteor discrete, sub forma unei congestii, Anfiltraţii sau" aspect mamelonat, localizate in jurul unei fistule prin care se scurge puroi cu bucăti de cazeun. Cind orificiul fistular este minim si fără nici o secreti. momentul bionhoscopiei, poate fi depăsit de tul, fără a fi reperat.

- Fistullele ganglionare (planṣa VI, fig, I) se pot întîlni sub trei aspecte : 1) forma cornuna, cind seamănă cu un furuncul ajuns la maturitate şi localizat pe peretele bronsic: O apăsare cu virful bronhoscopului permite evidentierea orificiului de drenaj al fistulei, prin scurgeri de secretie purulentá, 2) al doilea aspect il constituie fistulele ganglionare mari, cu delabrassi pierderilangi desubstantă din peretele bronşic, care prin explozia unui ganglion ramolit, pot duce la moartea copitur prsice si -eso (Ph, Schwartz). P. Lowys citeaza fistulele druble, traheo-bronșice sies fagiene: 3) al trellea aspect al dificil de identificat In cadrul acestor forme intra sil fistulele plane in oare cazeumul iese din peretele bronsic fara sá prean inflamatorie de vecinatate.
r. Cele mai frecvente localizarri ale acestor fistule ganglionare le gả sim: a) la nivelul pintenului traheal, cu cele doua versante, continu Indu-se pe fata internă a bronhiilor principale; b) la bifurcaia atar superioare drepte; c) pe fata externa a bronhiei primitive stingl; d) pe fata fentrala a bronhiei primitive drepte. Statistic, procentajul fis-
- tulelor arborelui bronșic drept este de 65-660\% (Soulas). La o. treime
- din bolnavi se pot intihi fistule multiple. Evolutia fistulelor ganglionare variaza de la citeva saptamini la o-12 luni, on cane tanp da teaza prin orificul lor o seoretie cazeoasa, la inceput. anco ban-gălbui-cenusie. O altă formă de manifestare bronșică, cle origine ganGlionară, in perioada de primoinfectie, o formează granulomul bronșic, care antreneaza tulbuari de ventilatie. Aceste granuloame implică două mecanisine in producerea lor : burjonare exuberantă a buzelor fistulei onarea transparietalá a unui sechestru ganglionar. Examenul hisologic acor granuloane releva, pe lingá burjonul carnos, celule old foliculi tuberculosi tipici. Sechelele bronsice ale perioadei de primoinfectie sinnt reprezentate de cicatrice fistulare, bronsiolite, stenoze bronsice, dilatatii bronsice post-primare. Peribronsita și periadenita din această perioadă pot genera tulburari de ventilatie.


## Tuberculoza bronșicā din tuberculoza de reinfecție

Tuberculoza fibro-cazeoasă a adultuliui, cu alternant十ă de evolutie si remisiuni, se depisteażà mai mult la bolnavi cu virste inaintate, deși o intîlnim si mai de vreme. Leziunile bronșice din această tuberculoza de reinfectie pot aparea precoce si pot contribui la determinismul evolutiv al bolit Au o cicatrizare, dar sechelele cica triciale, ou tendințà la stenozare, pot genera unele complicatii netuberculoase

Vic Dupont consideră tuberouloza bronșică din oursul tuberculoze omume destul derventă, mai ales cind focarul TBC are sedind la omin jonctiul airator fie in bronhi
In mod obișnuit, boala predomină in parenchin, dar uneori primează leziunea bronsica. Procentajul de afectare a brobhillor in cursul ftiziei variazã dupà autori, de la $14,60 \%$ (Halbersohn), pinnǎ la $80 \%$ (J. M. Lemoine), fiind in functie. de teritoriul bronsic studiat. Chretien şi Galy sustin că prima leziune tuberculoasă apare subepitelial, sub forma unui folicul. TBC cu celule gigante si celule epitelionde, care evo lueaza spre ulicerarea mucoasel, cazention si a componente ale peretelui bronsic. in acest mod se formeaza pan onle sita cazeoasa, cu evoluție spre un proces cilation roasa atrofica, fibro-stenoza bronsica gerea ammaun cantilagnoase. Tmplain bronșicả se face cel mai frecvept prin inocula a
 litate de propagare, susthnuta de steme, Schoara, fistula panglio hilifug, prin recrudescenta unei lezruni ganglonare cu fori san bronșică. Soulas subliniază, din experienta multor bronhologi, ca lezunile bronșice nu sint numai consecința focarelor parenchimatoase excavate (caverna secretante) ci si a tuberculozer infectio fie in vecinäsite tubenculoase de insăminnţare, care propagă infectie, fie in vecinatate, fie la distantă, astfel, de la lobul supe
a lobul superior la baza plaminului opus etc. Explorarea endo-bronsica nu poate oferi informatii complete asupra leziunilor bronsice tuberculoase cistale, de acea se aticelor majore menul bronhografic. Statisticile din peribada tuban anderaofera un procentaj mai redus de leziuni active, faime dean an triciale si stenozele din ce in ce mai frecvent, conce ariunde tuberdibioticele (SiV) duc la cicatrizarea culoase traheobronșice au sedru cel mai newilor prinere si pe peretii cației traheale, in partea superioara or posteriori sau postero-laterall. Schuberiă si la stînga in partea lectiva la dreapta se face in piritea superioara si mijlocie sau inferioara a teritornor pur venta atelectaziei vîrfuluui drept și a bazei stingi.

In cazul leziunilor bronsice unilaterale, ele sint totdeauna de partea plăminului afectat si dacă traheea si bronhile primare simt interesate, atunci leziunile traheade sint deobicei in cadranul posterior si pos tero-lateral. In statistica lui Mervin C. Myerson efectuat pe. ade endoscopice, localizarea cea mai frecventa a lost ofand studi pe piese ope hiilor principale. Renaut P., Chretien, Galy, fan a ratorii, aut constatat, din contr, o for sice distale. Din punct de vedere histologic, Lonale șice aut aceleași caractere cacele din alte reghun; fore (Coheme Wesser) ummează două faze. cazeificarea și apoi ulcerarea (Comicen

Tabloul clinic al TBC traheo-bronsice cuprinde acuze functronal semne generale. Simptomele functionale sint dominate de tusea pro

625
dusa prin ritatie bronsica, seaca, rebela la medicatia obisnuita. Această tuse poate fi insotita si de expectoratie ninimà sau abundentã. Alteori bolnavul, are hemoptizi, care sint destul de rare si devin mai frecvente in hipervasoularizatile cicatriciale si sechedare. Mai firecvent se observă o dispnee care indica o leziune stenozantă sau o infiltratie a peretelui traheo-bronsic, care impiedica dinamica respiratorie bronsică. Asocierea tusel cu expectoratie minima si cu zgomote respiratorii (wheezing) readizeaza sindromil de pseudo-astm, intinnit destul de frec vent in cursul une TBC bronsice.
Semnele generale sint, reprezentate, prin subfebrilitate persistentă săptamini sau luni, anonexie, astenie si stare de slăbicinune.
$\therefore$ Examenul fizic deceleaza raluri bronsice, cave au canacter de tixitate, de persistenta.
Examenut radiologic si tomografic permite obtinerea sectinnilor bronsice, ou aparitia de anomalii ca inguosarea parietală si nereginlata a mucoasei, aspecte de rigiditate. De asemenea, poate da date indirecte asupra tulburarilor de ventilatie. Prezenta leziunilor tuberouloase tra-
 si numai examenul endoscopic stabileste existenta lor și precizarea formei clinice.
Vic Dupont a descris patru fonme. 1) tuberculoza bronsică ulceroasa, unde predomina ulceratia parietala, simpla sau burjonanta (planșa IX, fig 1) ; 2) tuberculoza bronsica vegetantã (planşa VI, fig. 2, 3, 4; planṣa VIII, fig. 2, 3, 4 ; planşa IX, fig. 2), numită și forma hipertrofica (tuberculom) ; 3) tuberculoza bronșicà stenozantă recentă (planșa IX, fig. 3, 4, 5 ; planṣa - ) sau veche, cicatriciala (fibro-stenoza) sii 4) bronṣita tuberculoasa de aspect inflamator banal, unde predomină congestia simplă localizata, asociată cu un anumit grad de edem, numită si bronsită de insotire. Soulas mai adaugă 2 forme forma infiltrativă (plansa VIII, fig. 5,6 ), cu sau fărà granulatii miliare sau leziuni granulomatoase, si forma congestiva-infiltranta, cu eroziuni dispersate. Ulcerațile bronsice pot fi localizate in orice : punct..al mucoasei, cel mai frecvent pe fatta posterioara, pinteni sau la nivelul orificiilor lobare Se prezinta ca pată alb-cenusie, circumscrisa de 0 muicoasá rosie-violacee, cu marrinea $4-6$ mam diametru, uneori unica, alteori nultiplă. Evolutia acestor ulcerathi bronsice tuberculoase este varuabia. Existà tendinta spontana spe cicaira ceptională. Vic Dupont citează si urmatoarele forme clinice: a) ex-laringo-traheo-bronsică - b) forma fronale ce cuprind catarul bronsic al vechilor tuba ; forme excep-traheo-bronsică hipotonică
heo-bronsica hipotonica și calcinoza bromho-trahenlă.
La confirmarea endoscopică a tuberculozei bronșice trebuie să contribuie sị prelevarea bacteriologica, care este pozitivă. Diagnosticul diferential se face cu leziuni bronsice din supuratiile bronho-pulmonare, sau cele din neoplasmul bronsic, care devin dificil de identificat, in caz de asmere cu TBC bronsica.

Din punct de vedere anatomo-clinic, Soulas a prezentat umatoarele clasificari ale formelor de TBC bronsica: 1) forme hilare, cind leziunea este localizata in bronhiile mari; incluzind forme minore foron-
site asoiate) Si forme majore (TBC bronșică ulcerata sau ulcero-vegetantă, frme hipentrofice, manifestări ganglio-b:onșice, stenoza marilor bronhii) 2) forme distale; 3) dilatații bronsice in cursul tuberculozei 4) bronsta tuberculosilor stabilizati sau vindecati si 5) manifestări bron sice pas-operatorii.
Tubeculoza bronsică solitară (planșa VIII, fig. 5), după Soulas, constituije cleziune tuberculoasă izolată si autonomă a arborelui bronsic principa atunci cind toate metodele de investigație nu reușesc să identifice o lziune parenchimatoasă. Denumirea de ,TBC bronsiçă primitivă" nu este ;atisfăcătoare după Soulas, căci pretează la confuzii cu şancrul bronsic e inoculare. Această formă de TBC bronșică este rară - $1,5 \%$ -din toat cazurile de TBC bronșică dupà Lemoine. Primele cazuri au fost pubicate de Morlock, Hudson, Samson, Lemoine.
Anatmic apare fie ca o ulcerație sau o leziune vegetantà sau ulcerovegetant, fie ca o stenoză evolutivă sau cicatricială. In anumite cazuri, sptele hemoptoice constituie simptomul dominant, iar la endoscopie $s$ observa infiltratii nestenozante clar conpective ror endo"Ioma eitenvato-intiltrantá"
Alteoi, această tuberculoză bronşică solitarä imbracă aspeotul riziform, peudo-lupic, localizat in jurul unui orificiu lobar sau segnentar. Se cunosc cazuri unde o ulceratie mică, nestenozantã, putin hemoragica, ste localizata la nivelu pintenului lobarei superiomre sau pe fata intena a unei bronhii primitive, cu pielevari bacteriologice totdeanna pritive, fapt ce confirmă ipoteza unei recrudescente a unei fistule gantionare (Schwartz).
Soula mentionează fomele distale, nedecelabile bronhoscopic, unde bronhognifa si examenul tomografic pot pune in eviclenta dilatatii localizate su o stenoza prin bronsità cazeoasă,
Unii utori considerá aceastã formă de tuberculoză bronsică ca secundar: unei leziuni din parenchim, dar datele anatomonatiologice actuale c pun pe seama adenopatilor din perioad primo-secuntara care ar rezenta o fistula lenta si care s-ay reactiva, cu ocaza mena aiectiuni intercurente (Schwartz).
Dupa altii, aceasta leziune bronsică s-ar produce printr-o suprain-
ectie exgena sau prin reactivarea unei leziuni anterioare cicatrizate.
Terapa tuberculozei bronsice implica un tratament general; cul tuberculosttice majore, in concordanţă cu an trabiograma respectivă, asociata cur sel local, prin instilatii oro-laringiene sau trans-traheale, in special cl Kanamicină, care se absoarbe prin mucoasa traheo-bronsică intr-o proortie mai mare decit pe cale parenterala.

## Micozele traheo-bronsice

Mucoaa bronșică poate fi destul de frecrent sediul unei inflamații cronice $c$ leziuni eritematoase, granulomatoase, ulcerathii sau lezatini pseudo-mmbranoase, produse de diferiți fungi, sau acestea constituie

> icroongaisme de suprainfectie a unui proces microbian.

Fungisint piante criptoganice. (fără flori), de` cele mai muite ori de boli , iar in allumite conditii devin parazite, determinind o serie

Boala bronșică micotică poate fi produsă prin invazle si multiplicaea fungului in tesuturi, sau printr-o reactie de hipersensibilitate consideratá alergică. Micoza bronhompulmonară este consecinta a trel fac siderata alergica. Micoza bronhompumonara este consechyan forgan boala, tori : 1) microorganismul in cauza ; 2) factori
3) factori care tind sá creeze rezistenta la boala.

Anumiți fungi, demuniți ,oportunisti", agenti cauzatori, ai nocardiozei, aspergilozei, mucormicozel si criptococcozei, apar fin conditii spe ciale in limfoame (Boala Hodgkin), leucemie acuta si cronica diabetu zaharat, in cursul tratamentelor imunosupresoare (azathioprine), corticoterapie, boala de iradiere, antibioterapia prehingită, tuberculoza.

Micozele se impart in forme exogene, cind ciuperca patogenä provine din afara organismului (histoplasma, coccidiomicete, nocarain, sporotrichii, blastomicete) Si forme endogene, cind provin charam orga nism, unde se află in stare saprofită (monilia, aspergilus, actinomicete, Unele pot fi exogene și endogene (criptococcozele, penicilazele).

Binford a reusit sà stabilească 14 tipuri de reactii tisulare sub actimea
f nare. Aceste 10 reactii sint următoarele: 1) piogenică, cu tendinta spre
Aceste 10 reactil sint urmatoarele: 1) piogenica, cu tendinta spre supuratie, cu predominanta leucocitelor neutrolile, caracteristica pentru mocardioza, aspergiloza si candidoza, ca actucteristică coccidioidomicozei, 3) granulomul histiocitomimatoasa, caracteristica coccidioidomicoze prezent in histoplasmozä ; f) granulomu cu cazeificare, cu celule cotic prezent in de tip Langhans, este observat in cocidioidomicoza; 5) granugigante de tip Langhans, este observat in coacidioidomicoza; 6) arterita trombotică intilnitua in aspergiloză și mucormicozá; 7) granulomul sclerozant cil celule de corpi stràini, găsit in aspergilozá ; S) calcificare, proces obişnuit in histoplasmoză, mai puțin in coccidioido8) calcificare, proces obişnuit in histoplasmoza, mai putin int coccidioido-
micoză, blastomicoză ; 9) actiune piogenică cronică prezenta in actinomicoză, blastomicoză ; 9) actiune piogenica cronica prezenta in actino-
micoză; cu abcese si fibroze consecutive; 10) granulomul pumonar fi-- brocazeos, intílnit în histoplasmoză, coccidioidomicoză, criptococcoză.

Unele micoze sint răspinclite in toate continentele, de exemplu nocardioza; criptococcoza, mucomicoza, candidoza, aspergiloza. Blastomicoza este intinlnită cu predominanță in Anerica: de Nord si in citeva arii din Africa. Paracoccidioidonicoza este limitata in America de. Sud. Aspergiloza este mult mai frecventă in Europa clecit in S.U.A. Sporotricoza, desi are o distribuţie in toate continentele, are o recrudescenta puternica in minele de aur din Africa de Sud. Printre fungii prezenti in bronhii, alături de formele patogenice, există un mare numar de saprofiți banali. Frecrenta acestor micoze nu este chiar redusa, ashel Mankowski pe 103 bronhoscopii a găsit 28 micoze, din care 1 inicoze a 21: bolnave fost gasită la 13 bohan. Duroux a publicat un caz mortal de candida aproape de pe mucoasa buco-faringo-laringiană (,poartă de intrare ${ }^{\text {(1) }}$, uşurează diagnosticarea lui in localizarea bronsică sis in elucidarea diagnosticului etiologic al; unei hemoptizii. Este posibilă insă grefarea di rectă fără etapa localizata evidentă la poarta de intrare (de exemplu prin inhalare), sau prin diseminare hentatogenă, cind localizarea bron-
sicä nu estè singularā. Alteori localizarea este profundá, parenchimatoasä pulmonarà, minimă ca intindere sau de aspect necarącteristic, dar evidențiindu-se prin hemoptizii de natură aparent nepreçizatà ou sau fără prezența fungilor in spută. Se menționează sì posibilitatea unei micoze pleurale, cu fistulă pleuro-bronssică, permițînd exteriorizarea fungului cu sau fără localizare bronsicà secundară.

Caractere clinice. După John Utz, trăsătura obișnuită a micozelor bronşice este evolutia cronică in săptămini sau chiar luni. A doua trăsătura este predominanta acuzelor date de boala cu care se asociaza micoza. Astfel, pacientii pot prezenta hepatosplenomegalie la cei cu boala Hodgkin, slăbire si inaniție la cei cu leucemie; stare de acidoză la cei cu diabet, tuse, sputã abundentà, dispnee la cei cu bronșiectazie. Al treilea caracter îl formează prezența leziunilor micotice. In criptococcoză, bolnavul poate prezenta dureri de cap, redoarea cefei, tulburări de vedere, delirium. In mucormicoză, boala de bază este estompată de leziunile gangrenoase ale palatului, nazo-sinuzale sau oculare. In blastomicoza si paracoccidiodomicoză predomină lezinnile to tomen wate. In nocardoza, elementul dramatic il reprezintă complicatia abcesudui cerebral. Al patrulea caracter este reprezentat de existenta simptomelor generale, frison, febră, anorexie, oboseală, transpiratii nocturne, depresiune psịhică, deficit ponderal. Al cincilea caracter; după Utz este absenṭa unor manifestări pulmonare ca in alte afectituni insă cu mplicarea pleurei. Există totuși o exceptie, cind actinomicoza poate evolua spre pleura prin bronhii, producind fistula bronho cutanată. A Șaselea caracter este lipsa semnelor fizice. Al șaptelea canacter ill formeaza datele de laborator, care rar pot facilita punerea diagnosticului Se poate observa scurtarea timpului de supraviețuire a hematilor făr ca anemia sa fie severa. Eozinofilia poate in prezenta in 10\% din cazun de coccidioidomicoza și totdeauna prezenta in forma alergica a aspergilo zei. V.S.H. este crescut, dar nespecific. Serum-globulinele sint crescute. Tabloul clinic al unei micaze bronsice primitive este in general nespecific, cu evohție lentă, dar care poate imbrăca uneori o gravitate bruscă, cu alterarea stării generale, febră, hemoptizii, intilnite mai ales în aspergiloză sau blastomicoză. Allteori, boala imbracă un aspect astmatiform sau pseudo-tumoral cu expectorație mucoidă. grunjoasă, pseudomembranoasā, cu elemente miceliene. Examenul radiologic in general nu este caracteristic și oferă aceleași imagini ca in bronsita cronică. Cel mai important element radiologic este prezentan unui infiltrat unic sau multiplu, care nu este modificat de terapia antibacteriană. in nocardioză și blestomicoză se observă aspectul de condensare lobară. In criptococcoză și mucormicoză se pot intîlni opacități de forma bulgărilor de camfor (naftalină), distribuite bilateral, sugerînd aspectul de cancer metastatic. Formaṭiunile fungice, alcătuite dintr-o : masă incilicită de micelii, fibrină şi celule inflamatorii, sînt produse de aspergilus, avind uneori localizarea intracavitară, pe cind imaginile cavitare sint produse de. H. capsulatum, B. dermatitidis și C. immitis. H. capsulatoun deter mină aspectul de mediastinită scleroasă cu lărgirea opacității mediasti nale și uneori cu obstructia venei cave, alteori adenopatii paratraheale.
. . Rareori, inflamatiile fungice iau aspectul altor afecticuni : revărsate pleuralle, fibrozäà extinsă, modificări proliferative.

Investigatiile serologice de ordin imunologic (metoda dublei difuziuni etc.) completeazà etapa clinico-biologică, uneori ele formeazà singurul martor al prezentsei fungilor si eventual al etiologiei unei hemo ptizii nerezolvate total sau partial. Starea de imunitate este confirmata prin modificările testelor cutanate serologice (metoda de precipitare si fixare a complementului), dar identificarea diferentiată a micozelor sil dificira acolo unde intervin si reactii incrucisate. In coccidioidonicoza prezenta anticonpilor serici ssi mai ales cresterea titrudui nu conferer imunitate. Testele de hipersensibilitate cutanată, cu antigen de C impitis si. H. capsulatum demonstrează o reactie de tip intîrziat si indici de certitudine a infectiei cu acesti fungi in trecut. in schimb in blastomicoză aceste reactii nu sint certe. In coccidiocidomicozain thiile de hipersensibilitate cutañată intirziatä dau indicatiii asupra e evolutio bolii. In studiile experimentale făcute pe soareci, numai $1 / 3$ - $1 / 2$ din animalele vaccinate au dezvoltat aceste reactii, dar cu toate acestea au rămas imune. Inducerea imunitãtii artificial in micozele brocionea au nare a fost impiedicată de numerossi factori (multiplicitatea antigenilor, influenta $p \mathrm{H}$-ului, a substratului, a temperaturii si duratei de incubatie) precum și de metodele de recoltare a produsului de vaccinat. Totusi, administrarea vaccinurilor de C. neoformans $H$. capsulatum, C. immitis a mărit rezistenta sil a prelungit perioada de supraviețuire. Testele serologice si cele de hipersensibilitate intirziată cutanată siñt inutile pentru diagnostic in perioada inițială a bolii ; numai după două, trei săptămini ele devir pozitive, avind valoare numai pentru trei micoze din 11, iar in cazul histoplasmozei si blastomicozei pot rămine negative la ṃajoritatea bolnavilor cu boala mànifestă.

Vaccinurile din ultimul timp pot produce o stare de imunitate relativa sau esentială, făruă ca să se poata cunoascte mecanismele responsabile. Se pare ca nacrofagele alveolare ar avea un rol important in evolutia micozelor sin in constituirea imumataiti. pun cresterea capacitathit. digestive a acestora prin vaccinuri
Metoda de stabilire a capacitatiii ce fermentare a zaharurilor (zimograma) sau de asimilare a substantelor azotate si a zahiarurilor. (auyoniograma) este folosita curent.

Uneori această etapà biologică lipseşte sau e neconcludentă și numai proba terapeutică pozitivă soluționează ṣi problema etio-patogenică. Diagnosticul se stabileşte prin izolarea in culturi și identificarea agentului fungic in spută sau spălătură bronşică. Aceste procedee, in cazul speciilor de aspergilus si candida, trebuie interpretate cu prudență. deoarece se intîhesc frecvent in tractusul respirator superior (saprofite), de aceea diagnosticul lor cere și o confirmare histopatolo gica a tesutului invadat. In anumite circumstante, izolarea in culturi și identificarea fungului pentru diagnostic se face nu din produse bronșice, ci din singe (histoplasma, candida, aspergilus) din urină (cripto-. coccoză, blastomicoză), lichid cerebro-spinal (criptococcoză), măduva osoasă (histoplasmoză), biopsia ggl. limfatici (histoplasmoză), din leziu-
nile pisilii (blastomicozằ, sporotricoză), biopsie hepatica (histoplasmoza)
Biopsia dar si pentru pamen histopato in pentru culturi, (Mac Manus, Hotchlejiss histopatologic. Numeroasele metode de colorare a lui Gōmöri, PAS a lui Gridlè lui Mayer, meteaminul de argint Brown si Brenn, -pot confirma diagnosticul clasice cu hematoxilină si eozinà sil acid-fast)
Testul tra diagnosticul.
-Testul terapeutic se impune si in cazurile in care uneori insuficienta complet al unei hemoptizii nestigatie micologică nu pernite diagnosticul

Candidoza hemoptizii neelucidate.
respiratorii, manifestinduşica este micoza cea mai fnecventằ a cäilor loza poate da forme traheo-brousice siona bronșite cronice. Aspergi lomul pulumonar bronşiectaziant). Coccidione pseudo twich raispind (asperg tinentul american dà leziuni bronsice saul bronsiolare usperata Geotricoza pulmonară prezintă manifoch burceroase prelungita.
agnostical cherential al
pulmonar, limfogranulomatoza, sarcoidoza, beo-bronsice se face cu tbc nespecificã, viroze respiratorii. sarcoidoza, bronşita cronicà specificà si

Tratamentul cuprinde tri
rapic. Tratamentul general reclamaz : general, chirurgical si chimioteelectrolitice, regim bogat in lungit, psihoterapie, tratament sime, vitamine sin calorii, repaus preeste in raport cul specia fungica simptomatic. Tratamentul chirurgical rurgical este necesar, pe cind in coccoldomicoza tratamentul chinecesar. Indicatiile tratamentului candidoza si In mucormicozä nu este sint: 1) persistenta fungului in sparurgical pentru leziunile cavitare 2) hemoptizii severe si iterative spută, după terapia cu amphotericină B. siunea progresivă a leziunative ; 3) suprainfectiii cu bacterii; 4) extenrale, hemotorax fistule bror in tesuturile din jur; 5) complicatii pleur torax. In leziunile infitranmo-pleurale, ruptura pleurei cu pheumoneexpansionant cu have se indică actul chirurgical in plămîn ultinnul timp se creani distructive, necrotice, fibrotice, avasculare in
Chimioterapia. Sulfona
Seabury au recomandat streptole se indica in nocardioze. Peabody ș
Actinomicoza este intreptomicina si tetraciclina ca adjuvante.
sulfonamidele sint rezervate totă cel mai bine de penicilină, pe cind am
In blastomicoza comtoza. da Universitate Mis
eficienta hidroxystal cercetarile de la Universitatea Mississippi aut arătat Todura exystibamidinei in injec
Tiura de potasiu a fost folosită in sporotrichoza
Nis cu efect mai ales in moniliază cel mai utilizat, fiind fungistatic, netoxic Ampor mal ales in moniliazá.
gilozã, histoplasmoză, blastomicorat cel mai bún chimioterapic in asperdoze mici zilnice in blastomicoză, candidoză etc. Drutz a recomandat hamycini, saramicetyn 5-fluorocytoxine.

## E. BRONȘIECTAZIA

GIn 1819, Laëniec a descris pentru prima dată dilatatia bronhiilor in Traité de l'Auscultation médiate", izolincl-o de tbe și de catarul bronșic. Hiutinel și Comby au descris bronșiectazia copilului.

- In 1922, Sicard și Forestier au diagnosticat-o priñ introducerea bronhografiei cu lipiọdol. În 1931, prin dezvoltarea endoscopiei, s-a practicat prima rezectiie pulmonară - cu succes - a unei bronsiectazii de ticat prima rezecure Nissen. Marquey a demonstrat existenta bronsiectaziilor reversibile In ultimii 20 de ani, rolul atribuit factorului congenital pierde trepbile. In uitimil tat diniectazia o boală pur bronșică, unde fenomenele infectioase au un bronsiectazia o boadas primordial, sau este o ectazie bronho-alveolară, care interesează anrol primordial, sau este o ectazie oronho-alveolar unui organit pulmonar ? in ultimul timp, bronsiectazia este considerata ca o supuratie bronșicã (bronhoree purulentă); avind ca substrat anatomic o dilatatie si o deformare a uneia sau mai multor bronhii. In era preantibiotică, bolnavii cu bronșiectazii erau afectati sever și aveau


1. respiratorii äcute a determinat o scădere a cazurilor noi de bronșiectazie, imprimind un prognostic mai bun. Dilatatia bronșică este de obicei secundară infectiilor bronho-pulmonare și mai rar apare ca boală primitivă. Este mai frecventá la sexul masculin și în regiunile cu climă rece și uniditat mare, care favorizează infecțiile bronho-pulmonare repetate. In etiologia acestei afectiuni se incriminează factori: locali si factori generali. Factorii locali sint reprezentati prin boli rinosinuzale, infectii de focar amigdaliene, corpi străini endobronșici, bronholitiazä, bronșite cronice, tumori bronho-pulmonare, traumatisme cronice, stenoze bronșice cicatriciale si inflamatorii, pneunopatii (supurații pulmonare), tbc, aer poluat etc. Factori generali care intervin in determinarea ei sint alergici, poluat etco mucoviscedripsina si terenul constitutional. Se sustine de unii autori că absenta vitaminei A ar produce modificari metaplazice ale mucoasei bronṣice .si astíel ar favoriza instalarea bronșiectaziei. Patogenia bronșectaziei nu este precizată complet, de aceea s-aul invocat mai multe mecanisme 1) procese inflamatorii bronșice; 2) deficiente organice sau functionale ale peretelui bronsic ; 3) modificări ventilatorii si o serie de factori congenitali.

Numeroase studii clinice au demonstrat cà perioada copilăriei este cea mai susceptibilă pentru dezvoltarea bronșiectaziel, $750 / n$ din pacienți au simptome pînă la virsta de 5 ani (Strang), explicate de infecțile respiratorii frecvente la această vîrstă, cînd obstructịa bronşică poate fi realizată de secretii sau de compresiune exercitată de: ganglionii limfatici. Limfadenitele traheo-bronșice ale tuberculozei pulmonare la copi constituie o cauză obișnuită a bronșiectazillor.
Studille din Alaska au evidentiat o incidență crescutǎ a bronșiectaziilor la populația locală, ca o sechelă a infectiilor respiratorii ale copiIului, exceptindu-se insă tuberculoza. James Snell afirmà că infectia Iului, exceptindu-se bacteriană pulmonara constituie uniectazie. Pneumonia a fost si mai este
cauza cea mai obiṣnuită a bronsiectaziei. Pînă în 1940, s-a atribuit baciIului pertussis un procent de $15 \%$ din bronsiectaziile copilului. Studiile clinice retrospective ale lui Strang, Bradshow, Putney,: Carf, Field, Glauser, Cook, Haus au găsit un procent de $35-40 \%$ bronșiectazii la bolnavi cu pneumonii in copilarrie. In literatură; gripa, pojarul si bronsiolitele virale sint considerate cauze predispozante. Infectiile acute bronsice si pulmonare joacă rol in producerea bronsiectazililor prin: 1) lezarea severă a tuturor straturilor anatomice ale peretelui bronsic, provocind pierderea structurilor de sprijin si prin 2) producerea de secreții viscoase, capabile de obstructie bronșică. Urmările acestor maladii asupra arborelui bronșic al copilului sînt evidente mai ales cind influenta lor se exercită intr-o perioadă de rezistenṭă scăzută sị cînd multiplicarea diviziunilor bronșice se continuă pînă la 10-12 ani. O serie de autori ca Swiereinga, Crausaz $P$. vorbesc de posibilitatea reversibilitantii unor dilatații bronșice, cind sint localizate si produse printr-o afectiune bronhopulmonară sensibilă la tratamentul aplicat, fără predispoziṭi constituțio nale sau alterări bronșice și fără leziuni difuze. Bronṣijectazilile reversibile; temporare, recente se diferentiană de dilatatile hronsice adorransta enen sint ireversibile. Delarue, Abelanet au alcoolizat trunchiul vago-simpatic la ciini, provocind dilatatii bronșice cu atrofia fesuturior musculare, elastice și cartilaginoase, cul atit mai important cu cit animalele au supraviețuit mai mult. Atingerea releurilor nervoase murale si peribronsice, in mod discret și pasager, poate antrena dilatatii temporare, curabile. Dilatatiile bronșice nu sînt reversibile decit in faza lor initiala sau pri-. mară, fiind caracterizate printr-0 relaxare musculara de origine nervoasa, cu posibilitatea revenirii lor functionale intr-un interval scurt de cteva săptămîni sau luni, ơaca sint supuse unui tratament adecvat; bronsiectaziile dispersate, cu predispozithi constitutionale sint inflentate greu. Al doilea factor necesar in producerea bronsiectaziei este obstructia bronșică: astfel, unii aut postulat ca obstuctia cauzeaza o acumulare distală de secreții, care la rindụl ei poate crește presịunea, ce actioneaza ca o forță de dilatare. După alții, atelectazia consecutivă obstrucței creste efectele negative ale presiunii asupra peretelui bronșic, slăbit de infectie.

La adult, există două circumstante care favorizează. dezvoltarea bronsiectaziei: 1) în perioada postoperatorie, cind bolnavii nu au o tuse eficientă şi ajung să facă dopuri de secretie, ce duc la obstructie şi atelectazie, mai ales dacă nu sînt drenate ariile infectate; 2) obstrucția prin tumori cind infectia se produce introo arie distală si există toate șansele de formare a unui abces sau a unei bronşiectazii.

Predispozitii congenitale. Anomaliile de dezvoltare bronșica si anomaliile vasculare pot duce la bronșiectazii. Stenozele bronșice congenitale, boala chistică congenitală, anomalii. vasculare, sindromul Kartagenet (situs inversus + bronșiectazie + sinuzità cronică) sindromul Maunier-Kühn (bronșiectazie + etmoido-antrită) si alte asociatii cu alte afectiuni congenitale formează grupa formelor congenitale de bronșiectazie. Mucoviscedoza (fibroza chistică a pancreasului), it tulburare a secreției glandulare exocrine, se moştenește ca o afectiune recesivà autosomală.
bronboaspiratii sau prin aplicarea unui criod pe cale endoscopică se efectuează toaleta bronşică, evitindui-se astfel bronhogramele false. Bronhoscopia permite aspiratul biopsic pentru examenul citologic sii bacteriologic al secretiilor endobronssice. Diagnosticul diferential se poate face logic al secrệinor envolutiv, bronsita cronică, pläminul polichistic, sucu TBC pulmonar, evolutiv, bronsita cronica, pliam etc.
Evolutia bolii depinde de faza clinică, virsta, intinderea leziunilor, Eventia complicatiilor, forma patologică, reactivitatea bolinavului, conditiile de viatati si muncã. Formele ampulare, sacciforme, chistice au un prognostic mai sever

Complicatiile bronṣiectaziilor pot fi locale san la distanṭă. Bolnavii pot face pneumonii, bronho-prieunonii, supuratii, scleroze vetractile, hemoptizii, pleurezii, simfize, insufficientăa respinatorie rdecompensată. La distanță pot genera abcese cerebrale, flebite, poliartrite etc.

Tratamentul profilactic. Prevenirea bronşiectaziei este mai usoară decit tratarea ei. In general, bronsiectazia poate fi prevenită, exceptind formele congenitale Másurile profilactice ale bronsiectaziei dobindite se
suprapun actiunilor terapeutice din boille contagioase (rujeora, tuse convulsivă) focarele de infectie rino-sinuso-amigdaliene, alergie, TBC primar; viroze, pneumonii bacteriene, corpi sträini enclobronșici etc. De asemenea, profilaxia acestei boli implică ameliorarea condititilor de munca, cu indepartarea" factorilor poluanti, depistarea tuṣitorilor cronici sii dispensarizarea lor. \$Se va face imunizarea acestor bolnavi cu vaccin antigripal in lunile septembrie și noienibrie. Odatä bolnavii depistati, se va incerca evitarea tuturor factorilor care duc la aparitia supurațiilor bronșiectatice (viroze, iritatii prelungite aglomeratii, contact cu bolnavii).

## Tratamential curativ medical.

Tratamentul igieno-dietetic include : repaus la pat, evitarea fumatului, a aerului poluat, reginn alimentar. Fumul de tigară împiedică drenajul bronșic paralizînd actiunea ciliară, creste secretia bronsicaca, produce inflamafia mucoasci, cu hiperplazia stratului glandular si in final metaplazia scuamoasă a epiteliului. Regimul alimentar este de protectie hepatorenală, cu restrictii de alimente iritante, de lichide si de sare Cura de sete sir regimul desodat reduce mult bronhoreea.
Tratamentul medicamentos a suferit numeroase schimbări in decursul timpuilui. Prin aniii 1940-1950, cind tratamentul chirurgical a fost considerat esential, s-a trecut de la vechile sîngerări provocate sị aplicatii de căldură pe torace, la tratamentul cu antimoniu si emetizante. In anii 1952-1953 Mc. Kim, Winn Willians au preconizat numai tratamentul medical. James Snell in 1973 a considerat ca indepărtarea pe timp indelungat a secretiilor din arborele bronșic constituie obiectival cel mai important in tratamentul medical al bronsiectaziei. Unul din mijloacele cele mai eficace in acest scop îl formeazai drenajul postural. Acesta nu se aplică la copil și in perioada hemoptizitior. A doua măsură este combaterea infectiei prin antibiotice, cu 0 durată de $5-21$ zile (ampicilină, tetraciclină, TAO, rondomicină). Bronhodilatatoarele sînt necesare la bolnavii cu sindrom obstructiv bronșic subb formă de aerosoli cul sulfat sau hidroclorid isoproterenol ori în nebulizări (De Vilbiss. Nr. 40, Vasonephrine).

Aminofilina preparat care contine efedrina sau teofilină amelioreazā de asemenea spasmul muschilor netezi bronșici. Reducerea viscozitattii sputei se poate realiza prin administrarea de enzime proteolitice, potiuni expectorante, dar metoda cea mai eficace pentru a uşura eliminarea sputei este de a marri continutul ei in apa prin inhalarea de aerosoli dintr-o solutie salina normala cu mentinerea in acest timp a unei triviti 0 buna reducare tusi cu utilizare diafragnului si a muscutrivititi. O bună reeducare a tusei, cu utilizarea diafragnului și a musculaturii abdominale poate reduce expectoratia pînă la uscare
Tratamentil chirurgical este indicat in formele localizate, unilaterale, uscate, hemoragice, interesind bolnavi tineri. El constă din segmentectomie sau lobectomie dupa o prealabila vizualizare bronhografica a teritoriuui bolnav. Silvola sustine ca incidenta complicatiilor (atelectazie, pneumonie, fistule bronho-pleurale si empiem) creste cu volumul de spută ce depáseste 30 ml pe zi si recomandă un tratament medicamentos preoperator:
 de tratamentul chirurgical.

F FIPOTONIA TRAHEO-BRONSICA
In 1949, Lemome a descris pentru prima oara hipotonia traheobronsica, caracterizata endoscopic prin reducerea lumenului traheal si a bronhilor in expirațe și clinic prin dispnee si tulburari ale secretie bronssice. In 1953, Lemoine si Garaix denumesc acest sindrom dischinezie traheo-bronsica hipotona. In 1966, Monod introduce termenul de distonie traheo-bronșica, caracterizată prin stenoza expiratorie a traheei și bronhilor mari, determinata de odezvoltare anomala a peretelui membranos. in 1954, Herzog sị . Nissen au studiat acest sindrom. In Scandinavia a fost descris pentru prima data in 1904 de Ehrner, La noi in țara, pri mele comunicari despre dischinezia traheo-bronsica apartin lui Jelea $A$ - 1962. In literatura se pot intilni și alte denumiri, ca cea de colap traheo-bronșic, traheo-malacie, retractie expiratorie traheo-bronṣică etc. Distonia traheo-bronșica este mai frecrentála bărbatii peste 50 de ani Vaselin in 1966, pe o cazuisticà de 12745 bronhoscopii a găsit 54 cazuri dintre care numai patru au fost severe :Sid au necesitat tratament chirur gical. Helzog in 1958, pe 1500 bronhoscopi, a gasit 16 cazur. in 1954 Donno sí colaboratorii au găsit, pe un lot de 1130 bolnavi cu TBC pulmonar, 21 cazuri de distonie traheo-bronsicá. In cercetările lui Jelea A. hipotonia traheo-bronsicà a fost de $0,75 \%$ la bolnavii cu bronhopatii cronice. In literatură, acest procentaj variază intre $0,40 \%$ - $9 \%$ din bolnavii pulmonari cronici si prezinta interes in practica medicală, deoarece unele cazuri au fost considerate bronșite astmatiforme sau astm bronsic, raminind rezistente la tratamentul aplioat. In etiologia ei se incrimineaza factori determinanți, predispozanț și declanșatori. Factori determinanți sint cei infectiosi, toxici, de suprasolicitare și cei constitul tionali. Infectiile cronice ca si factori toxici antreneaza degenerescenta sistemului mioelastic prin afectarea vascularizatiei și inervatiei pere-
telự, traheo-bronṣic. Moillica considerǎ deficitul constituțional al țesutului conjunctiv si elastic ca factori etiologici. Ca factor predispozant, Nicelli sustine că suprasolicitarea fibrelor elastice si musculare favorizeaza hipotonia. Ellefseṭ conchide, in 1970, că slăbirea peretelui membranos poate fi datorită exercitării unei presiuni pe o durată mai lungă de către adenopatiile adiacente ce duc la distrugerea fibrelor elastice submucoase. Adenopatia in cazul prezentat de Ellefsen era sarcoidozică. In grupa factorilor declanșatori, cel mai important este bronhobronșiolita cronica care antrenează creșterea presiunii intratoracice (cifoză, scleroză pulinonară).

Invaginarea membranei traheale in timpul expiratiei se face prin scăderea tonusului traheei si bronhilor mari si prin cresterea presiuni intratoracice. Aspectul clinic al distoniei traheo-bronsice cu hipotonia variază de la dispneea expiratorie progresivă, declanșată de factori fizici, pinna la criza de asfixie. Crizele de dispnee expiratorie sint precedate de tuse rebelă care nu calmează dispneea, alteori aceasta se insoteste de disfagie. Examenul fizic evidentiază modificări ascultatorii, caracteristice
 gract, prima parte a primei. secunde, crosetul hi wyss serie de autori care au gãsit la examenul bronhoscopic, radiologic $\mathbf{s i n}^{3}$ cinematografic o ingustare a lumenului de aproape $50 \%$ in repaus. Hodges in 1966, prin videotape-recording, a găsit o ingustare a lumenuHoi mai mare de $50 \%$, la mai mult de $60 \%$ din pacienti. La examenul bronhoscopic peretele posterior se invagineaza postero-anterior și micșobronhoscopic peretele posterior se invagineaza postero-anterior și micșoreaza lumenul, mporimind aspectul de seminua. Monod a distonie atonică a membranei posterioare de deformațile moheletelui cartilaginos. Sindromul distoninlor atonice comportă atonie Scheletelui cartiaginos. Sindromul distonillor atonice comporta atonie vine in contact in expir cu concavitatea anterioarà a arcurilor cartila Giroase. Accentuarea acestei protruzii expiratorii ponte duce la un blocaj ginoase. Accentuarea acestel protruzii expiratorii poate duce la un bloca 1. respira si ropa Unii autori se intreaba daca amumite ictusuri larin angoasa și sincopa. ene n-ar (PI Thibcult). Deformarile scheletului artilacinos trebuie diferentiate de forma precedentr fiind reprezentate de macie arazi an de milor vase Diagnosticul diferential se face cu douš afectiuni : astmul bronsic si bronho-bronsiolita spastică.
Tratamentul preventiv vizează evitarea infectiilor cronice, corectarea anomaliilor vertebrale și prevenirea afectiunilor pleurale, evitarea aerului poluat.

Tratamentul curativ urmăreşte permeabilizarea bronhiilor și scăderea presiunii endotoracice. Se recomandă antibiotice, expectorante, kinetoterapie si gimnastică respiratorie. Cind eiementul bronho-spastic este prezent, se vor evita aerosolii cáci hipotonizeaza bronhiile mari. In cazurile de colaps traheo-bronsic, se recomandä interventia lui Herzog si Nissen, care consta din implantarea unui grefon OSOS in peretele posterior al traheei. Proteza traheala este recomandata de unii si in deformările scheletului cartilaginos.

## G. LEZIUNILE CHIMICE TRAHEO-BRONSICE PRIN ASPIRARE

Aspirarea conținutului gastric in arborele traheo-bronșic este o complicatie serioasă, survenită mai ales in timpul anesteziei generale. Informathi despre aceste leziuni chimice datează de mult timp si sînt consemnate in comunicările multor autori: Cameron I., Anderson $L$., Hamelberg W., Bosomworth P., Teabeaut I., Edwarde G., etc., Mendelson., si Teabeaut au precizat consecintele patologice ale aspiratiei de suc gastric și au stabilit de asemenea secventa proceselor patologice generate. Aspirarea de cantităti mici de suc gastric cu un pH mai mic de 2,4 produce o insuficiență respiratorie gravă și chiar exitus. In 1946, Mendelson a descris 2 cazuri clinice, la parturiente la care s-a aplicat anestezia generală inaintea expulziei şi care au aspirat suc gastric în căile respiratorii, cu producere de pneumonită chimică sau hiperaĺergică. Aceste leziuni chimice, integrate in sindromul Iui Mendelson, fac prte din cadrul larg al sindroamelor bronhopulmonare de aspiratie Sindromul Mendelson
 ande in in altejurạri clinice, uneori putin zgomotoase, chiar atente, determinind tablouri patologice care pretează adesea la.dificultăti de diagnostic. Acest sindrom nu este intotdeauna identificat, frecventa lui reală fiind mult mai mare, atît in stările postoperatorii legate de anestezia generala, cit si in alte condiți clinjce. Regurgitarea ca caracterizat prin obstructie bronsica două aspecte: 1) unur "dranatic solide din sucul gastric aspirat si care nu este' sindromi Mendeison propriu-zis si 2) al doilea, cu aspiratie nesesizata de suc astric sau spirare de cantitati mici, dar dezvoltate in sourt timp e form sau vere de "pneumonite"

Examenul radiologic poate releva atelectazia in regiunea unui lob sau a intregului pumon, cu impingerea mediastinului și ridicarea diafragului de partea afectata:
Trecerea continutului gastric in căile respiratorii presupune o serie de conditii determinante si anume : a) stare de repletie a stomacului, chiar pita de suc gastric in raspintia aero-faringee și c) slăbirea sau and aden fenomenul se petrece pasiv, favoriza
 dinconstienta sau semiconștiența din : anestezie, intoxicații cu barbiturice, tranchilizante, CO etc., crize de pierdere a cunoştinței (epilepsie, crize funcționale), alcoolism acut, comẳ diabeticǎ, açidente vasculare cerebrale etc.
Bolile esofagiene, asociate cu regurgitări sau reflux, ca hernia hiatala, stenozele esofagiene benigne sau maligne, achalazia, un diverticul, favorizeaza apariṭia sindromului Mendelson. S-a dovedit că si persoane aparent normale pot regurgita si aspira continut gastric in timpul somnului. Amintim numai tablourile acute sau subacute (bronliopneumonii, edem pulmonar)s expresia unor inflații chimice brutale, pentru a ne opri asupra manifestarilor mai puțin brutale nesesizate sau putin sesizate si care dúc la constituirea de tablouri clinice pretabile la erori de dia-
gnostic HCl din sucul gastic aspirat poate produce Ieziuni corosive la nivelul mucoasei traheo-bronsice neadaptată fiziologic la actiunea une solutii acide, care-i schimba conditile de functionare nornala. Leziunile pot ramine limitate, zolate, fara comunicare cu parenchimul, ceea ce explica latenta simptomelor in afara de factorul. local, intervine și unv general, alergic, care creste permeabilitatea caphara, tana hemoragii. Uneon, factorit, patogenici sindromului Mendelson pot fi reuniti, dar porderea lor relativ redusă explica simptomatologia minora localizarea leziunilor numai pe un segment bronsic, lipsa de a pra parenchimului pulmonar, dec latenta sincromului clinic

Simptomatologia secundara aspiratiei de suc gastric este dependenta de volumul si natura aspiratului: Bersen si Adriani, folosind un coloran marcat, introdus in stomac, au demonstrat o aspiratie oculta de mic cantităti de suc gastric in timpul anesteziei generale la un lot de 6 pacienti, făă să manifeste semne clinice acute sau simptome de pneumonita prin aspiratie Daca un volum suficient de suc gastric cu pH mic este aspirat, atunci se produce simptomatologia clinica respectiva.
Hameloer sq, Bosomzorth au conmirmat mportanta pH-ulu, de asemenea, ei aut arătat ca aspiratia de suc gastric contaminat cu fecale, produce moartea, indiferent de pH. Dines, Baher Si Scantland au descris aparitia unel crize dramatice de dispnee, cianoza, tahipnee, tahicardie și soc, la $2 \sim-5$ ore de la aspirarea continutului gastric, fie in timpul inter ventie chtrurgicale, fie in perioada postoperatorie. Examenul fizic a revelat un bronhospasm generalizat; cu raluri bronṣice pe toata aria pulmonara, spute hemoptoice, edem pulmonar, congestie pulmonară marcata si stare de exitus iminentă. Examenul radiologic al toracelui a decelat opacităti neconturate precis raspindite pe ambele cimpuri pulmonare fara să se deosebeascáde cele din bronho-pneumonie ssi fără eviclenta atelectaziei. Aspirarea continuitului gastric la bolnavi in pozitia Trendelenburg inplica bronhia segmentara axilară a lobului puhnonar superior drept si bronhia, segmentara apicala a lobului inferior drept. Bronhiile segmentare sint implicate mai mult decit bronhiile lobare, Edwarde a gasit, pe o statistica de 1000 pacienti, o incidență de 110 mortalitate prin aspirare, la bolnavi care au suportat anestezia generala. In 1962, Baninister si Satillaro au gassit o incident̆a de $140 \%$ mortalitate prin aspirare de vomismente, la 700 decese in timpul anesteziei generale. In 1966, Ave, a comunicat un lot de 81 pacienti cane all aspirat suc gastric, avind o incidenta de $70 \%$ mortalitate:

Dupa unir autori, infectia in aceste sindroame bronho-puimonare prin aspirare ar juca un rol, alții din contră ii contesta orice influentă. Culturile făcute din secretii recoltate de la nivelul bronhilor, la 24 ore de la aspiratia sucului gastric filtrat, au fost sterile, dar dupa citeva zile o pneumonie bacteriana a progresat spre empiem. După instilarea de acid clorhidric in arborele traheo-bronsic a urmat o scadere imediata a presiunii arteriale sistemice, a presiunii in atriul drept si a artere pulmonare De asemenea, tensiunea $\mathrm{O}_{2}$ a scăzut de la 80 mm , $\mathfrak{7 a} 40 \mathrm{~mm}$ Hg, ca după 4 ore să se amelioreze.

Antibioticele nu influenṭează evolutia clinică, chiar dacá aspiratul este steril reactia febrila acuta aparuta precoce find determinata de eziunile chimice. Abcese pulmonare, revărsate pleurale pot sá se dez-
volte la citeva zile de la accident. Teabeaut consideră că supuratiil bronho-pulmonare, gangrena pulmonară, apărute la animalele de experiență sint datorite unui proces obstructiv bronsic prin particule ali mentare. Formele cronice de aspirație existente ín achalazie determina fibroza extensivă in lobul inferior pulmonar. După Charles, Ribaudo și Wiliam Grace, pH-ul este singurul factor determinant in gravitate sindromului Mendelson. In experiențele făcute pe ciiní, cu introducerea de suc gastric colorat cu albastru de metilen in trahee, s-a observat ca in 12-18 secunde colorantul a ajuns în plămîn sii în 3 minute s-au produs arii extinse de atelectazie. In stare normală $p \mathrm{H}-\mathrm{ul}$ sucului gas tric este de $1,5-2,4$ si instilarea unui continut gastric ou pH mai mi de 1,2 va produce atelectazie si arii hemoragice cu zone de necroză Formele severe de sindrom bromho-pulmonar prin aspirare pot declansa exitus in 24 minute

In afara elementelor clinice, in aprecierea diagnosticului si a gravi tătii prognosticului intervin cxiterii radiologice sị gazometrice (în sin-


Rapida difuziune a sucului gastric aspirat in segmentarele centrale ale arborelui traheo-bronșic la periferia plaminnului, ca și rapicla neutralizare. a acestuia in plămin, arată că un lavaj bronșic cu solutii antiacide sau salive este inutil.

Avee, Fletcher-Jacob, prin studiile clinice și experimentale efectuate, au ajuns la concluzia ca leziunile produse prin aspirare de suc gastric sint analoage arsurilor chimice.

Tratament. Anestezia generală va fi aplicată la bolnavi care n-all ingerat lichide si alimente cel putin 8 .ore. La bolnavii care au ingerat in perioada celor 8 ore se va face evacuarea continutului gastric cu sonda nazogastrică. Premedicația va urmări ameliorarea anxietătii, reducerea hipersecretiei cle acid gastric și împiedicarea vomismentelor gastrice. Tratamentul bolnavilor care aur aspirat continut gastric reclama indepartarea lui cu aspiratorul endotraheal, mai ales cind s-a localiza la nivelul laringelui si traheei. Pătrunderea in bronhiile mari si mij locii cere bronhoscopie cu bronhoaspiratii, pentru a reduce riscul compli catiilor pulmonare (atelectazie, pneumonie abces) Tratamentul acesto bolnavi nu este totusi complet stabilit. Studiile lui Bannister - 1962 Lewinschi - 1965, Awe - 1966, privind practicarea lavajului pulmona imediat cu solutii bicarbonatate, au demonstrat că acestea sint ineficace și chiar nocive. Lavajele bogate fortează intrarea acidului gastric. in bronhiole si alveole, mărind suprafata lezinnilor. Se poate injecta numai o cantitate de 10 mer fiziologic, pentru a favoriza crestere creţiei bronsice si aspirarea ei.

Se recomandă oxigenoterapie, folosind presiuni pozitive ( $100 \%$ oxi gen), corticoterapie, cu efect protector impotriva leziunilor pulmonare extinse si antibioterapie cu spectru larg pentru a combate pneumonia secundară. Lewinschi prescrie aspirarea unei solutii de hidrocortizon in arborele traheo-bronsic, indicație pe care alti autori nu o găsesc oportună. Hamelberg si Bosomvorth au stabilit anumite scheme de tratament
H. TUMORILE TRAHEO-BRONSICE

## TUMORIE BEIVGNE TRAHEO-BRONSICE

Mult timp tumorile benigne traheo-bronsice nu au fost recunoscute si separate de cancerele corespondente, decit gratie practicării bronhoscopiei. in. 1860, Biermer a fost primul care a Intrevăzut posibilitátea obstructiei conductului aerian printr-0 tumora bronsica. In 1861, Rokitanski a semnalat un lipom, care a provocat leziuni de coleps sio dilatatie bronșică in lobul pulimonar respectiv, In 1882, Mueller comunica primul caz de adenom. In 1910, Spiess piactica o taheotomie, urmată de ablatia unui polip pe bronhia primitiva dreapti. In 1915, Chevalier Jackson a publicat prima descriere a tumorilor bronsice benigne si maligne si. a demonstrat vindecavea loi prin exereza sub control bronhoscopic. De atunci, studiile s-au multiplicat atit in S.U.A cit si in Europa. Depierre, in 1941, a considerat majoritatea. tumorilor benigne ca. fiind tumori mixte, asemănătoare celor ale glandei salivare. Tumorile rare, fapt confirmat de multi autori (Hummel, Chretien; Roussel, Iriboulet, Douglas, Decroix, Aliperta etc) (tij. 342). Existä un consens unanim asupra raritattii tumorilor benigne traheobronsice, desi majoritatea observatiilor publicate sint izolate.
 Galy. a izolat numai 10 cazuri de ade nom inflamator pe un total de 528 tumori bronsice, dintre care 466 erau cancere. Aliperta A. In 1975 a publicat o statisticá pe 5 ani a Spitalului Monaldj (Napole, găsind numai 12 cazuri de tumori benigne traheo-bronsice intracanaliculare, 9 la barbati si 3 la femel Printre aceste tumori, 8 erau polipi sau papilcame, cu 3 localizări la trahee, 2 la bronhia interniectiarà dieaptă, 2 la bronhia intermediarà stingă si una la nivelul bronhiei lobare superioare drepte Restul de 4 erau un fibro-liomiom al bronhiei principale stingi, un fibrom al bronhiei principale drepte două condroame dintre care unul trahee sị al doilea pe o ramură a piramidei bazale drepte (bronhia infraeardiacă). Din analiza incidentei acestor tumori endo-bronṣice, se observă că frecventa lor diminuab progresiv cu calibrul arborelui traheo-bronşic, maia evident la stinga. Datele din literatură atestă observația caa tumorile cu punct de plecare epitelial și submucos, cu dezvoltare endo-canalicularā, sint exceptio-
nale la nivelul ramificaţilior lobare. Fiecare element anatornic din structura peretelui traheo-bronşic poate prolifera si genera tumori unitisulare.

Tumorile care se dezvoită din tesuturi mezenchimatoase, ca muschi, cartilaj, țesut peribronșic, se găsesc mai mult la nivelul bronhiilor segmentare și subsegmentare şi au o evoluție extra-bronsică. Punctul de implantare al acestor tumori, după. Aliperta, este exceptional de pe peretele anterior, cel mai frecyent este la nivelul peretelui posterior si postero-lateral sau peretele intern. Mărimea tumorii este in functie de sediul și de strúctura histologică. Dimensiunile cele mai mari le ating tumorile localizate la trahee si bronhiile principale. Papiloamele sint cele mai voluminoase spre deosebire de tunorile mezenchimatoase, care nu depăsesc mărimea unui bob de mazăre și au o bază de implantare largà: Polipii și papilomul in general sint pediculati-si mobili tumorile benigne traheo-bronṣice pot fi unice (adenom). sau multiple (anoloame, encondroame), sau cu tesuturi multiple (tumori disembrioplazice

Tabloul clinic contironul, polipu aisembrioplazic).
are cuprinde trei faze: faza de printr-o perioadă lungă de evoluție, banale si fan de latenta, faza de manifestări clinice banale (Saza de complicații bronhopulmonare (Soulais). Faza cle latentã de crestere de armen lepind dadologic sau bronhoscopic. Manifestările clinice in general zurile de polipi prin hemoptizii, sindroame supurative si Alverta s-au manifestat respiratorie cu fenomene obstructive cazurie de insuficientat s-au manifestat prin tulburri de wal Caltion multip i periculate pot hanaile ventiatie. Tumorile cu evolutie rapida apistat in .po antera tulburăi de cobstructie bronsical. Aliperta depstat in mod intimplator un caz de fibrom, aitul de tibromion a un condrom, la bolnavi suferinzi de alte afectiuni bronho-pulmonar (TBC, bronsite cronice). Faza de iritaţie bronșică se traduce printr-o tuse uscată, chintoasă sau prin mici hemoptizii sis o expectorație mucopurulentá. Examenul rediologic in această perioadă nu este semnificativ. In perioada de obstructie bronşică, cu tulburări vento-circulatorii, examenul radiologic depisteazà o opacitate sau. hiperclaritate lobară saut segmentară, deși starea generala este bună. Simptomele confirmate corespund cu perioada complicatiilor de obstructie bronsicaca, cind manıfestările bronho-pulmonare orientează diagnosticul bronṣică, cind manı-Evolurno-pumonare orientează diagnosticul.
Evolutia unior tumori benigne (papilom) poate fi precipitata printr-o transformare malignã. Astfel, Aliperta citează trei cazuri de papilom, care au degenerat intr-un adeno-carcinom bronhogen.

Acelaşi autor citează si un caz de papilom al bronhiei principale stingi, care n-a suferit nici o modificare clinică, nici bronhoscopică timp de 11 ani, sil la examenul histologic nu s-au descoperit modificári nici in interiorul stromei, nici la nivelul epiteliülui. Aliperta și colaboratorii
aur prezentat in caz interesant cu implicații patogenice, privind o femei de 24. de ani, care la prima bronhoscopie - 1971 a prezentat semne de pronsita a mici excrescente de culoare rosiatica pe peretele intern al bronhiei principale drepte si la examenul histologic s-a gasit un perete. bronsic neregulat, cu edem și infiltratie leucocitarǎ a mucoasei. Patru luni mai tirziu, excrescenta tumorală a fost acoperită de o mucoasă congestionată sị singerîndă și examenul histopatologic a pus în evidență un proces granulomatos cu debut de evoluție fibrilarǎ in corionul bronșic. Al treilea examen bronhoscopic, efectuat la 5 luni, pune in evidenta un proces granulomatos de intensitate mijlocie, cu dezvoltare de elemente vasculare neoformate. Ia 10 luni, făcindu-se a patra bronhoscopie, se găseste o tumorã de mărimea unui dinte, pediculată, cu suprafata netedă de culoare rosie inchisă. Exameinul histologic indică o bancă de. tesut conjunctiv, lax, bogată ín secțini vasculare, acoperită de un orin a to primentos pluristratificat cu rare incluziuni

Cazul rezentat de autorii italieni atestă originea inflamatorie si dispiaza a 12 ul sisplazica a unor polipi de tip mezenchirnatos, in care epiteliul ngine de origine displazica, de tip ei numei acoperă nucleul patogen hidurtrofiat, de provenientaa mai profundáa
in
In displazir poate fi meriminat, cu atît mi mult cu cit au o factorul displazic poate if
evolutie ulterinana maligna

Diagrosticul in perioada de batenta este intimplător, dar in perioada de intatie brorsica, examenul bronhoscopic il inpune ca prezența, sediu si formă histologică.

Examentu bromhografic indica imaginea de oprire a substantei de contrast, tumora ca si prezența complicaților bronșiectatice, Examenul histologic individualizează tumora, care poate fi : adenom, angio-leiomiom, condrom, hamartom, polip, papilom, miom, leiomion, mioblastom, lipom, fibrom etc. Alatturi de aceste tumori exista granuloame pseudo tumori inflamatorii, prezerite in cursul unor afectioni bronho-puno nare preexistente (TBC, supuraţii bronșice), sau ca urmare a uno nare pritatii bronsice de origine exogenă (corpi. străini, inhalare de vapori iritantil).

Papilomul bronsic este 0 masă verucoasă, rar endobronsică, uneori multipla, formată dintr-un epiteliu scuamos hiperplazic pe o stromă de tesut conjunctiv pailav $E$ prezent la persoane tinere si se poate confunda cu metaplazia scuamoasă, intîlnită la oamenii in virstă, bolnavi de bronșită pronică. Papilomul nu invadează, nici nu metastazează, dar poate recidiva.

Condromitul este o tumoră formată din cartilaj hialin localizată endobronsic, fără să depăṣească diametrùl lumenului. Seamănă çu hamartomul, dar conidromul este acoperit mumai intraluminal de epiteliu scuamos

644
respirator sảu metaplazic, si nu are insule de epiteliu respirator comprimat, Ca in hamartoame Procese de calcificare distrofica si de osificare pot avea loc.

Leioniomul (fibroleiomiom) este alcatuit din masă de muscchi neted, cu originea in peretele bronsic, avind tendinta spre hialinizare cu colagen (fig 343).

Chemodectoma (zellballen), tumorà a celulelor chemoreceptive ale corpuscului carotidian si glomusului jugular, poate fi intiloita si in mediastin, si in plămîn, fằă să se cunoască semnificaunor tuberculiomiliari si cele mai multe se găsesc in plăminul normal. Microscopic apare sub forma unor ciorchini de celule epiteliale, mici, cuboidale, clare, ou membrana celulara medefinita.

Tumorile cu celule granulare (mioblastomul cu celule granulare) sint lezuni cu histogeneza nesigură caracterizate prin mase mici, puţin circumscrise cij celule mari, avind citoplasma granulară abundentă eozinofilica, cu membnana celulara nedistinctă, cu nuclei intunecossi. Au fost mitimite si la nivelul bronhiilor. Faptul ca nu sint incapsula a facte considerate ca tumori maligne in stare potentială, fărẳ să se fi observat metastaze sau invadare distructiva. Studiile de ultramicroscopie le atribuie mai mult o origine neurala decit musculara. Rezectia acector tumon ṣi a unei zone perilezionale constituie tratamentul adecvat.

Neurilemona (neurinom, schwannom). Sint tumori solitare, care apar la nivelul invelisului oricărui nerv. Aceste tumori suferáa adesea degenerare chistică, cu eliberare de lipide endogene, care imprimă o culoare galbenă tumorii. Aspectul histologic este caracterizat prin prezența celuIelor fuziforme cu nuclei in baston (verocay bodies).

Guerrier integrează in cadrul tumorilor benigne și granulomul traheal accidental sau prin intubație. Alti autori au mai adlăugat și gușa aberantă traheală. Nu este acord in privinṭa incadrarii traheopatiei con-dro-osteoplastice in grupa tumorilor traheale.

Tumora polipoidă nui constituie un polip veritabil, căci poate suferi pe parcurs o transformare malignă

Tratamentul tumorilor benigne traheo-bronșice cuprinde o chirurgie conservatoare a parenchimului pulmonar, cu ablatia lor pe cale bronhoscopică, fie distrugerea prin diatermocoagulare saul aplicăni de aciḍ tri lonacetic sau prin criochirurgie.

Adenomul bronsic. Incả din 1937, prin lucrările lini Zamora și Schuster, s-a demonstrat cä această tumoră prezintă o malignitate hístologică

locală. De atunci, numeroase lucrări au confirmat potentialul metastatic al adenomulut. Anderson a raportat o metastază. hepatică vizibilă. Adamis vitáea lui este mai mică drecîtază cerebrală si hepatică. Totusi, agresiarracter metastatic mica decit a carcinomului bronhogenic. Dessi acest canacter metastatic a fost stabilit, metastazele la ganglioni limfatici constitule in general un fenomen tardiv iar metastazele la distanṭa (os, ficat etc.) Sint rare. De aceea, cei mai muiti bolnavi pot fi vindecati prin


Fig. $346^{\circ}$ Carcinoid bronşic. Tumora hiei primitive stingi, cauzind atelectazie si preumonie a plăminului stíng (J. Pool, G. Gray). rezectie locală. Mordibitatea si mortalitatea, la cei mai multi, este data de efectul sectindai al obstruetie: bronhiilor mani de către aceastà tumora. Histogeneza ei nu este complet stabilita. Incidentata acestei tumori este aceeași la ambele sere si apare la virste tinere (42-48 de ani).
Aceste așa-zise "adenoame" (fig. 344) reprezintǎ $1-20 \%$ din toate tumorile și $90 \%$ sint aarcinoide, restul de $10 \%$ sint cilindroame (carcinoame adeno-cistice). Altele mai rare includ tumorile mixte, muco-epidermoide ncocitice și cistadenoame (fig. 345). Carcinoidul (argentaffinoma, rezerve cell adenoma, adenomul malign) (fig. 346), in cele mai multe cazuri determină simptoame și semne
de obstructie bronsică: tuse, febră, dispnee, wheezing, hemoptizii. Exa ziei sau hipersondica absenta mumurului vezicular clin cauza atelectapoate da indi poate da indicatii asupra sediului obstructiei si asupu limitelor turan dului se catogr al sputei nu are semnificatie. Dezvoltarea cancino dului se face sub forma unei mase endobronsice bino cirounchoiinconjurata de țesut conjunctiv areolar, cu infiltiatie sub muconscrise, ori, tumora se dezvoltă prin expansiune intre inelele mucoasa. Une-S-a cima parenchimul pulmonar, fără însă să producă diaginoase si -a cemonstrat secretia de substante metabolice potive a cortria file carcinoide bronsice, dar constatarea sindramului de catre tumooarte rara. Acest sindrom, manifestat prin en este edem al feteei și al extremităților, roseată intermitenta Si wheezing, este mediat de o substantă - bradikinina a pielii, dispnee un activator kinin, produs de tumară. Serotonina ( 5 hà - eliberată de care poate fi un factor activator derivà tot dintro (o hictroxitriptamină) de unele carcinoide. Depistavea colnr doun cintro substanta secretata
HIAA) stabilesc diagnosticul de urină ( 5 hidroxy-indol acid acetic, 5 cazurile de tumori voluminoase si cu metastave, intilnit in special in bronșice mici cu produsi metabolici care nu taze prezente. Carcinoidele portală, pot provoca sindromul clinic si hol tion culatia șice pot produce sii substante cu activitate adre. Aceste carcinoide bronsindromul Cushing. De asemenea pot fi asociate curticotrofica, rezultînd glandele endocrine, ou ulceratii pentice Carcinoidele prezintă doŭă caractefp comula cu celule mici (oat cell) - asemare corcinomul anaplastic produsi metabolici activi Ambel forme in secretia unor a epiteliului bronsic uneori clin ciun naște din portunea bazala ideea că tumorile carcinoide constituie forme bronstce", sugerindu-se de tumori cu origite sintila reprezintá varionta arma de carcinom cu ,bat cell" rezectia largă.si pormat al acestei tumori este pală. In formele endobronsice - cind tumora intereseaza bronhia princiterapia endobronsica. Radion -ablatia pe cale bronhoscopica sau crio

Cilindobronșica. Radioterapia nu este suficientag.
adenomul (carcinomul adeno-cistic, carcinomul adenoidocistic, ale glandelor celule bazale, epiteliomul adenoid cistic, tumorile mixte neoplasm incluzirid tumori mul, unele cu evoluti sau metastaza ${ }^{\text {a }}$, cel al avirinaid stroma tesuruluipr. Au o terdința pentru dezvoltarea infiltrativa in jurator. Aspectul microscopic be aphilor și in tesutul pulmonar inconsalivare.

Wuco-epiclermoidul si lumenul glandelor bogat in un component epitelial mai epidermoid cti cel al tumorilor microscopic se aseamănă

Tumorile oncocitice au o histógenoză neprecisă, atingind dimensiuni marl fărámetastaze aparente, Sectunile microscopice cuprind celue mart poligonale, cu nuclei mici uniformi și o citoplasmă granulara.
Tumorile benigne, cu celule clare si cistadenomul reprezintă două tumori care par a fi benigne, dar pot imbrăca aspecte indolore de carcinom adenocistic. George lr. Gray sic Cranston Holman descriu asa isele, tumorlets" reprezentate de mase microscopice de celule mici, rotunde, fuziforme cu nuclei mici si cu citoplasma redusa, gasite bronholele ce au suferit inflamatii cronice si-cicatrizari. Aspectal carcinomul cu ogic pie sar chemore fin carcinoide . The in inflamatorii.

TUWGRILE MALIGNE TRAREO-BRONSICE
P Pină acumn un secol, cancerul pulmonar era adesea confundat cu boli, cronice respiratorii; in special cu TBC. In 1810, Bayle vorbeste de „a sasea formă de ftiziés - ftizia canceroasă. In 1819 Laennec separa plaminution Ia holnavii die planon tol Printre $70 \%$ decedau de cancer pumonar primitiv, incrimi-pindu-se fa far etiologic inhallarea gazului radion eliberat in timpul extragerí de pechblendă. In à doua jumătate a secolului. XIX, Iucrările lus Toldeyer Malassez Cornil Ranvier au contribuit la recunoastere mal multe cancere bronloo-pulmonare terea naturii epiteliale a celor mai multe cancere bronio-pulnonare. originii bronsice a cancerului pulmonar si stabilesc criteriile de clasificare histologică La identificarea lui radiologică, contribuie numeroase care ar a Ioư brongon de faborator a permis să se afirme că tumonile bronsice sint numeroase, se dezvoltă pe bronhiile mari sau mijlocii bronsice sint numeroase, st de lunga (centrohilare si centrale). Epitolion epiteliul sau din glandele peretelui bronsic (en are invadează mucoasa si submucoasa, "rezentind uneori o fază de latenṭă mută, de 2-15 luni (Soulas) si apoi fortează bariera fibrocartilaginoasă, dezvoltindu-se în dial or or manele mediastinale. Factorul brontesutul peribronsic spre vase manifestindu-se prin leziuni iritative, infiltrate, obstructai si nearoza, cu infectii supraadăugate. in alte circumstante, obstructii ni necroza, ou infectii supraadaugate. in alte circumstante, forma periferica sau parţal central parahilar - foma alveolară. Metastazele precoce ale formelor centro-hilare se fac pe cale limfatică, pe cind formele distale periferice ar realiza metasbaza mai mult pe cale sanguinà. Sturdiile lui John Pool, George Gray si Cranston Holman au aratat că in secolul nostru există o. crestere a incidentei cancerului
in arii geografice cu civilizație mai ridicata. Pacienți care aut contractat cancer neprezintă $95 \%$ barbati fumattori si. $400 \%$ femei care au fumat, deși 5-a stabilit că la 100000 fumători pipe 0 durată de 20 de fumat, deși 5 s-a stabir deanai 3000 vor dezvolta cancer bronho-puilmonar. In ultimii 30 de ani, raportul incidentei cancerului bronho-pulmonar la femei si de ant, fen femei fumătoare si a cresterii frecventiei cancerului la virste mai tinere. Decada a S.U.A. cit $\mathrm{si}_{\mathrm{i}}$ in Anglia. Cancerul bronho-pulmonar este asociat cul cancere la alte mivele ale tractusului respirator sau cu boli pulmonare degenerative cronice, determinate fie de o oriterare a artenelor bronsice, fie de modificari. degenerative ale mucoasei prin factori. poluanț. Nu s-a putut demonstra daca boala pumonara degenerativa sur cancer ici bronho-pulmonar coexisu, deoarecte ato dacă boala degenerativă pregăteste etapa canceroasa, dar s-a observat că bolnavii cu plămini emfizematosi fac de doua ori mai frecvent cancerul decit cei cu plamini nomnal, de asemenea cancerul este mai reeces Cancerul bronhoprofesionale (timplan, zugrav, mitip conconitent sau consecutiv pulmonar poate fi solitar sau multiplu, concomen sau cărut la 10 citindu-se un caz cinl a doua role ani de la hatane con cours tath americane de cor pritiv diminuă cil perioda de timp de aind lui bronho-pulmonar primitiv fumatul a
 rala pent facut urmatoarea cazuri
I. Carcinomul - cuprinzind : epitelioane epidermoide ( $72 \%$ ) (planssa XI, fig. $1,2,4$; Plansele XII, XIII, XIV, XV, XVI), epitelioame anaplazic ( $28 \%$ ), epitelioanie cilindrice ( $2 \%$ ) (planṣa XI, fig. 3 ; planșa XV, fig. 4)
II. Epistoamele - mumite si adenoamele lui Jackson, cuprinzind cinci tipuri : carcinoidul (planṣa XI, fig. 5), cilindromul, mioepiteliomul, mixt, forme de tranziție. Anatomo-patologistii de la Memorial Hospital S.U.A. clasifică tumorile după schema următoare: carcinomul epidermoid $65 \%$, adenocarcinomul $10 \%$, carcinomul bronsiolar terminal 10\%, carcinomul cu "oat cell" $40 \%$ si carcinoamele neclasificate $60 \%$, considerînd insắ cä aceste grupe nu pot fi rigide, căci uneori pot fi trei tipuri din cele amintite, la același bolnav de cancer. Mai mult, exista cazuri unde cancerul este gasi concomitent la plămîn și la ambii rinichi, iar anatomo-patọlogii nu pot determina locul primar şi ei cred că multe din cancerele bronho-pulmonare, numite "primare" sint in realitate metastaze ale unor localizari oculte, suspectindu-se in primul rind pancreasul. Prezenta cancerului in situ, adiacent de carcinomul bronsic constituie un argumeitit asupra originii bronsice a carcinomului bronho-pulmonar. Carcinomul epidermoid are un prognostic mai bun, căci are o dezvoltare lentă si tinde să se răspîndească prin extensiune directă, prin implicarea progresivă a ganglio-
nilor limfatici si pe cale venoasă. De cele mai multe ori interesează bronhile mari, dar poate fi intîlnit și in zonele periferice, mai ales in sulcus superior. Adenocarcinomul primar are o evolutie relativ rapida si nu este detectat decit ini momentul cind atinge dimensiuni inari sau prezintă simptome de metastază. Incidența mare a metastazelor la distanţe face ca numărul bolnavilor salvati să fie mai mic decit al celor cu carcinom epidermoid. Cancerul terminal bronșiolar prezintă două forme, prima in care dezvoltarea tumorii este lentă, cu un prognostic excelent. dacă rezectia lui a crvut loc innointe de insta, cu un prognostric excelent, formă are o structură histologica ou celule papilare care cuprind alveoele, imprimind aspectul de infiltrat celule papilare care cuprind alveonuit, se extinde in plăminul rospectiv sau in. Acest mod obissunei localizari multicentrice avind un descrie o clasificare topografică. formele ariale loarte prost. Soulas bronhiei primitive, bronhiei intermediare axicle, cu sediul la nivelul trunchiului lobarei inferioare: - formel ioberourului drept și sting, tumorii la trunchiul lobarei si orificiul lobare miliocii cu localizarea son; formele bazale, care intereseaza segmentancle lobarei infernoare Barietye mediastin-hilare, mediastin-hilare superioare, care dupa si reprezintarue, Palles, și reprezintă $28 \%$ din cancerele cu celule mici sii. $4 \%$ din cancerele primitive; - forme bronsiolare periferice, care nu mai apartin dome-

Tobloul clinic.
Tabloul clinic. Perioada de latentá este ocultă, asimptomatica si tutuşi in această fazã, cancerul se trădează prin semne radiologice. In prezent, John L. Pool sustine că " $15 \%$ din cancerele bronho-pulmonare sint suspectate si cliagnosticate in perioada asimptomatica prin aparitia unor imagini radiologice anomale. Pentru stabilinea unui diagnostic cit mai precoce, necesar unei terapii eficiente, se recomandă ca toți fumatorii trecuti cle 45 de ani să faca controale radiologice. Există si bolnavi da cave examenele sputei indica prezerta celulelor canceroase, dar la care examenul radiologic este negativ. Acesti bolnavi sint rar asimptomatici si acuză o tuse cronică, dar examerul bronhoscopic poate stabili sediul cancerului. De multe ori, bronhoscopia, spăláturile bronsice difer sediul - ale celor doi arbori bronșici, bronhografia diferențiată nu reusesc să localizeze tumora și diagnosticul poate fi fixat numai dupa repetate examinări. S-a observat că la bolnavii care au intrerupt fumatul mai tirziu, expectoratía este lipsită de celule canceroase. In general in faza de debut cancerlł̣ prezintă o simptomatologie precoce, cind este declan sat brutal, printroo mica hemoptizie, spute cu singe nejustificate. Cel. mai adesea debutul este insidios si simptomele precoce sint furnizate de : o tuse izolată, banală, persistentă, alteori asociată cu dureri toracice, expectorațies dispnee, astenie, simptome atribuite cel mai adesea unei faringo-traheite ( $40-50 \%$ ). In $30 \%$ debutul poate fi bronsitic sau bronho-pneumopatic, simulind o gripă sau o congestie pulmonarä, care inşa nu evoluează spre vindecare. Expectoratia hemoptoicá, microhemoptizile repetate, asociate cu tuse sau episoade bronho-pulmonare ușurează stabilirea diagnosticului. Autorị americani consideră acuza

## .650

cea mai comună a acestor cancere prezența tusei asociată cu durere toracica. Aspectul anatomo-patologic il constituie leziunile erozive, ingustarea sau fixarea bronhiilor si procesul de infiltratie și blocaj al țesutulul pumonar adiacent cu suprainfectie seoundara, simptomatologia clinicä fiind de bronșită si pneumonie. Mai rarã este eventualitatea de instalare a unei obstructii bronsice prin dezvoltarea tumorii intraluminal, cu aparitia unor tulburări funcționale, ca dispneea de efort O.tumoră care obstruează bronhia nu va produce durere; pinnă ce nu se instaleaza atelectazias si contractura uriei portiuni mari dintr-un hemitorace, Intr-un procentaj de $90 \%$ la pacienti cu cancer bronho-pulmonar, hemoptizia este prezentã. La altii, febra, físonul, expectoratia mucoidă,
K cu durerí pleurale pot alcatui tabloul simptomatic. Localizările perife-

- rice din orice arie a plaminului nu produc tatdeauna simptome respiratorii. Prezenta durerii locale arată interesarea peretelui toracic, a diafregmului sau a mediastinului. Cel mai cunoscut este sindromul Pan-- coast, in care procesul tumoral a atins coasta a doua, corpul vertebrei adiacente, lantul simpatic cervical si plexul brahial. Invazia mediastinului
, rioare sua a veneinenumite, cu aparitia de edem al fetei si al bratelor, ontopnee si o presiune retrostermala Fixare prin infiltratio bratelor, provoacă o tuse neproductivă, cu o opacitate mediastinala lărgita și cu varsat pericardic. In cazuri de peance aritmie, făra repoate fi afectat, dar cel mai frecvent adenopa-pulmonar extins, esofagul Iui radiologică." Traiectul nervilu ade tul toracic prin extensiuned tumorii sin in segmennare. Afectarea nerwului recurent se mifentan vocale mai frecventry in unei corzi larincian de primul onglion arat aortic. Cancerele bronho-pulmonare and din stinga hilului, sub arcul de dispnee Un mareso gradul fectari sistemice torie febra transpatie) fapar (durere de gamba, ponartita migranoaste efectele toxice aciza respiratorie. Literatura cuponderala rectete toxice" ale unor neoplasme; ca anorexia si scăderea prin secretarea de ciului iutu, prin hommonul pseudoparatiroid, litiază renală, anxietate, letargie, iritabilitate gastro-intestinala, perturbări inn secretia hormonului antidiuretic, sindromul Cushing. Metastazele cancerului bronho-pulmovertion a firecventei la nivelul coloanei litate) fica enceralua (cul fenomene de afaze, modificări de personaitate), ficatului, tegumentelor si tesutului subeutanat.
Diagnosticul. Cancerul bronsic avind o evolutie destul de putin manifesta, diagnosticul său prezintà o serie de dificultați, prezente in tọate etapele : clinică, radiologică, bronhoscopică, anatomopatologică, de aceea cinicianu! trebuie să lecurgà la mai multe metode de diagnostic in afara datelor oferite de anamneză și examenul clinic.
Datele radiografice joacă cel mai importent rol in diagnosticul-pozitiv si cel diferențial. In cazurile suspecte, radiografia standard an inci dentele postero-anterioară și laterală a toracelui. fluoroscopia cu deglu-
titie de barin pentru a urmări functia diafragmului, cresterea adenopatiilor mediastinale, conturul și.mișcările pericardului, oferă elemente fundamentale, mai ales daca se pot compara cu radiografii anterioare. Padiofotografia medicală are o importantă tot mai mare in depistarea si diagnosticul tumorilor bronho-pulmonare in masă, cu nare rol in lupta anticanceroasă. S-au. semnalat imagini radjologice sub forie, unor opacitati, rotunde, unice in plin plamin, in dră un infiltrat persistent si imobil, o opacitate hilară foarte densă, policiclică, o hiperclatent si imobil, o opacitate hilara fodrte densa, policichica, o hperclamobilitatii si a supletii respinatorii a mediastinului. In stadii mai tirzii, mobu sică, retractia si deviatii ale mediastinuilui, imagini de bronho-pneumopatie supurata, imagini cavitare.
Tomografia si mai ales stereografia postero-anterioara, lateralá si oblică dreaptă și stingắ, permit vizualizarea vaselor in special in hil,
mediastinale, gradul si localizarea blocajului la nivelul arterei pulmoI nare. De asemenea se pot observa moditicări ale venei cave superioare, constrictie, invadare, obstructie si prezenta sau absenta de trombusuri. Mai mult, permit vizualizarea simultana a venei nenumite bilateral, ou determinarea nivelului obstructiv, extinderea trombusurilor si starea circulatiei colaterale

Angiografia, flebografia, azigografia constituie metode complexe, cu valoare diagnostică minimă, teoarece dau imagini similare cu cele din aclenopatiile inflamatorii regionale si alte afectioni

Cinedenstigrafia da informatii asupra pulsatiilor de origine arterială ale parenchimului puimonar

Bronhoscopia este o metodà eficientä in stabilirea stărilor precanceroase, modificările in situ, informeazã asupya mărimii, naturii, localizării tumorilor traheo-bronșice si asupa afectarii structuri peribronsice. Bromhoscopia este o metoda de confirmare vizuală, daca tumora se afla in zona de accesibilitate a bronhoscopului si de confirmare histopatologica, prin examenul secreţilor si al fragmentelor de mucoasa extirpate. Fibroscopia permite vizualizarea segmentelor si obtinerea aspiratului de lavaj bronssic.

Bronhografia prezintă o valoare diagnostică inferioară bronhoscopiei, dar oferă unele imagini, caracteristice, care impun diagnosticus, atuncl cind sint prezente,

- Scintigrafía, procedeu care aparține serviciilor de mediciniă nucleară, dă indicatii asupra prezenței, dimensiunilor, pozitiilor proceselor tumorale si inflamatorii; precum si informații asupra stării füncționale a rale șului afectat. Scintigrafia pulmonară furnizează relaţii asupra stărì de irigare artenialz pulmonară (perfuzie), permitînd stabilirea teritoriude irigare arteriala pumonara (permonare maligne evidențiază alterări lui. atectat. Iumorie brint cele benigne. Tumorile centrile se carac. scinting ine lacunare sau imagini cu tonaliterizează prin imagini de excludere,
tate redusă, pe cind tumorile periferice, care nu ating un anumit volum,
pot scăpa examenului scintigrafic. Scintigrafia pulmonarã aduce un aport mai mic in diagnosticul neoplasmulut bronho-pulmonar, fatà de tehnicile radiologice curente si endoscopice. Scintigrafia confirmă, datele obtinute de acestea si aduce in plus informatii asupra perfuziei din aria afectată. Comparind aportul dat de scintigrafie si angiografie, se poate afirma că modificarile arborelui vascular sint evidente in angioprafie pina la ramificatia $V$; pe cind in scintigrafie sint apreciabile dincolo de aceste limite. Cancerul primar poate fi polipoid, submucos, voluminos, hemoragic, friabil, necrotic saut fibrotic si stenozal Uneori, desi este insotit de atelectazie, nu pare fixat de peretele bronhiei primare, Aesi este insotyt de atelectaze, Aitenu biopsia in $1 / 3$ posterioarä a carinei, incit se poate face rezectia pare a fi normală, descoperă un procent de $50 \%$ cancer, cur princare pare a fi norn

Metoda Papanicolau da un procentaj de $750 \%$ eficienta, in stabilirea dian astion sputei si lavajului bronsic, recoltat cu grijă, in special in cursul diminetii, la prima tuse cu expectoratie. Interesante sint datele regulate din statistici care indica un procentai ma mare de diagnostic pozitiv prin examenul spule decit prin examenul lavajului bronșic, explicindu-se aceasta prin faptul ca anesteza lacala necesară in lavaj, duce la pierderea multor celule canceroase, prezenta , Placardelor celulare cu atipii" ca st aspectul celuplor, in 10 ma de dude" sint patognomonice, de asemenea anizocitoza, citophasma pazona cheratinizata. nucleul hipertrofic anizomorf, mitozele cu disparita santului de delimitare intercelulara, uspireaza diagnosticul histo-s citologic. Valoarea acestor examene tine si de efectuarea lor in laboratoare specializate, pentri a evita diagnostice rals-negative, ca sl fass-pozinve. Literatura cunoaste cazuri unde s-au invit enmur de in sputa si care au fost lichidate printr-un echilbru bun munobiologl. Lavajul diferential, biopsilie prin periaj, favorizează punerea diagnosticului la bolnayii la care examenul radiologic si endoscopic sint negative, clar sputa este poritivă.

Tehnicile de bronhoscopie cu televiziune fluoroscopică si cu canule curbe maleabile pot ușura stabilirea diagnosticului. La bohnavi cu neoplasm bronho-pulmonar, Gold, in 1961, a găsit, o crestere a LDH in ser, la $86 \%$ din cazuri. Pentru a preciza localizarea procesului malign, s-a recurs la determinări de concentratie a mai multor enzime, procedeu cunoscut sub denumirea de ,constelatie enzimatică". Valorile catalazei au fost găsite peste 50 mg la bolnavii cu cancer bronho-pulmonar, iar ale LDH au fost peste 400 unităti $/ \mathrm{ml}$. Cresterea LDH (lacticodehidrogenazei) indică atît gradul de anaerobioză al unui tesut tumoral existent, cit si respirația prin anaerobioza al unui fesut aflat in deficienta de oxigenare temporară: Prezența unui ganglion supraclavicular la un bolnav suspect de cancer bronho-pulmonar. poate fi considerata o metastaza, de aceea biopsia lui poate confirma diagnostricul. Explorarea tesuturui faticogrăsos prescalenic, cunoscutá sub denumirea de metoda Dariels, is găseste indicația in cadrul aceloraṣi procedee de explorare dagnosica, randamentul acestei metode avind o valoare practic redusa. Excizia acestu tesut gras prescalenic, cind nu se palpeaza o adenopatie, poate da un diagnostic pozitiv in 60\% cazuri. Biopsia prescalenica este indicata şi intr-0 sarcoidoză Boecḱ; atunci ĉ̣nd nu se palpează nici o adenopatie, După Hol



Fig. $\begin{gathered}351 \text { Guşa substernală cu deplasare } \\ \text {. traheei si esofagului (Cr Holinan). }\end{gathered}$


Fig. 352 Guşă substernală (Cr.: Holman)


Fig.: 353 Arevism toracic al aortei descen-
Fig. 353 Anevrism toracic al aortel descen-
dente la un bolnav de 43 ani ( CCH Holman).


Fig. 354 Anevrism toracic al arterei descen-
dermaoide, anevrism al aor tel (fig. 353, 354), tumori me diastinale, anomalii vascu lare. Alte opacitati pulmonar pot ii suspectate ea : bronho pneumopatiile inflamatorii tumori pulmonare benign pseudo-tumori inflamatoril histoplasmoze, hamartoame etc. $1 a$ care examenele endoscopice, de laborator şi biopsice stabilesc identitatea lor. Numeroase publicații au subliniat prezenta relativá a celei de-a doua localizări rieoplazice: la nivelul arborelui traheo-bronsic - comenmitent sau succesiv, la bolnavi purtatori ai mei leziuni canceroase malpighiene a căilor sero-digestive supsrioare. Mucoasa căilor aero-digestive superioare si inferioare se comporta, atunci cind este supiraz a aceleasi apresiuni, ca un organ la care cancerizarea poate fi unică sau plurifocală. Endoscopiile sistenatice permit descoperirea celei de-a doua localizăry în tr-un stacliu infra-clinic, ce duce la cresterea posibilităților terapeutice. Dupa criteriile Iui Moertal, cancerele duble O.R.L. sic bronsic sint de fapt neoplasme multicentrice afoctan acelasi tesut trice, afectind acelassi tesut pe o tia in general defavorabila cancerelor bronho-pulmonare, survenite la bolnavi cu tratamentul la acest nivel a fost satisfăcător aparent, a făcut pe multi autori să recomande examenele bronho fibroscopice și citologice in
$\bmod$ sistematic. Cancerele bronșice apărute la bolnavi cu cancer al inn mod sistematic. Cancerele bronșice aparute la bolnavi cu cancer al. organelor O.R.I. prezintă un potential malign foarte ridicat, explicat prin rolul terenului modificat si al starii imuno-supresive create de iradierile regiunii cervicale. Asocierile çancerelor bronho-pulmonare cu cele ale cäilor aerodigestive superione pot fi succesive, cind oancerul bronho-pulmonar poate ti prima localizare sau consecutiv localizării cancerului Q.R.I. sau cele două malignități să fie simultane. Evoluṭia ultimei alternative este cea mai sumbră, explicată prin deficiente imunitare majore (Cachin, Luboinschi, Schwaab).

Level, Bureau, Diem, frapați de asocierea neoplasmelor de la rivelul organelor O.P.L. cu cele bronsice, insista asupra investigarii sistematice a tuturor bolnavilor cu cancer in această sferă, nu numai radiologic, ci si prin bronho-fibroscopie si prin examerie citologice ale aspiratelor, in mod periodic, deoarece acesti bolnavi prezinta un factor de rise ridicat pentru cancerul bronsic. O leziune malignă endobronsică, depistată pre-
1978, serviciile O.R.L. de la Sanatoriul Dobrita si Tg. Jiu au introdus tehnica criobiopsiei in diagnosticul tworilor traheo-bronsice, care are mole avantaje faţă de tehnica biopsiei prin pense mușcatoare și anume . asigură hemostaza la locul unde s-a efectuat recoltarea, asigura toaleta ocală indicind si zona cea mai udecvată pentru biopsie, poate fi continuată cu temperaturi letale pentru țesut, urmărindu-se efectul distructiv in tumorile endo-luminale sau parietale, asigură și o uṣoară anestezie locală, nesolicitînd plus de anestezie, care după statisticile din ultimul timp, ar reduce procentajul de eficient̆a al diagnosticului citologic, Criobio psia nu lasă cicatrice, nici reactii perifocale in timpul și dupa congelare, nu prezinta riscul implantării si vehicularii celuhelor canceroase in zone vecine sănătoase, oferă o mai mare acuratețe, prin absența modificant lor secundare ale celulelor canceroase, care pot in intilnite in celelalte tehnici căci presiunea exercitată cu ocazia recoltării aspinatelor poate deforma celulele, iar spălătura bronşică cu presiune poate crea vacuole in celule.

Cancerul traheei. Studile lui Auerbach si Stout, privind epitelinul respinator la fumători sị neftumători, au constatat la primii mocificari ale epiteliului ciliat spre scuamos la punctele de jonctiuize intre trahee explica si la punctele de ramificaṭi ale arborelui bronsic. Acal. Cel mai obisnuit cancer la trahee este leziunela scuamoasă, totussi se pot intîln tumori carcinoide si cilindromatoase, cu punct de plecare glandele tra heale si tumori cartilaginoase, dezvoltate din inelele traheale. Watson a descris la un copil un rabdomiosancom in 1/3 distală a traheei, care obstrua aproape in intregime cele doua bronhii primare, provocind crize de sufocatie. Cancerele traheale secundare iau nastere dintr-un neoplasm pulmonar primar, care prin extensiune directa afecteaza peretele traheal sau prin invazie cu punct de plecare o adenopatie mediastinală sau prin infiltrare la limfaticele traheale. Biopsia carinei trastinala studiať de Rabin Selikoff si Kramer, a găsit o incidentă de interesare a limfricelor intr-un procentaj de $6-10 \%$, chiar cind muona part Cancerul troidian si cancerul epidermoid
primar al esofagului pot afecta traheea in mod secundar. de asemenea tumorile imfomatoase ale mediastinulu (ng. 347, 348)
Iratamentul cancerului traheo-bronsic. Profilaxa ui urmăreşte in depărtarea factorilor etiopatogenici cancerigeni confirmati, cu, realizarea unei homeostazii, care vizeaza terenul cancerizabil. Pentru profilaxia locală, se vor combate tuburarile functionale generate de bronSite, noxe respiratorii--infectii, cicatrice. Condithile impioprii de munca si de alimentatie vătămătoane intretinind un proces fiziopatologic indelungat, cumulativ, trebuie corectate. Stările precanceroase ale aplaratuluil respirator (adenomul bronsic, bronșiectazia recidivanta, supuratiile pulmo nare cronice, fibroza și scleroza pulmonară, cronica, azbestoza, pineumonile cronioe interstitiale; metaplazile epiteliului bronșic) trebuie să fie luate in consideratie, inainte de a se instala tilburarile ireversibile ale echulibrului imumobiologic. Măsurile colective de combatere a tabagismuhut si a aerului poluat completează măsunile de ordin individual
Tratamentul curativ se sprijina in primul rind pe rezectia tumorii primare si a ariei de drenaj limfatic adiacente. John. Pool, G, Gray, entaj de $25-30 \%$ in localizari favorabile de 500 cazurito serie defac ori contribuie la cresterea pirioade de supravietuire ca.1) dezvoltare entr tumovi vizibila prin examenele madiologie in* seme. 2) dima enta a tumotil, vizibila prin examenele radiogice in serie, 2 dimen-
 pider ai dernit lobectomi parerior si in lobul infertor Sint citati ca factori nefavorabili dimenciunile tumorii ce depasesc 7 cm concerele nediforentiate cancerele at cell: tuinori au durata scurta simptomatiog in special durera ,adificari' apide in a
 nes dital ana postural, nucoliti, antibioteapie. Racioterapla preoperatorie cu doze peste
 nal frec
 n-au conlmat nicl
 Pautson si Jensik sustin ca neoplasmul brono-plin ail ur en mai rezecabil dupa hadierea preoperatore si cazu lo tiile n-aul fost mai frecvente. Jensik a raportat un puocent de $270 /$ supraviețuin fara o crestere a complicathor hi cancerele hare, situate la irmita operabiltatir. Pallson a ava o statioca 250 bolnavi cu tumori ale sulcusului superior, cu un procentaj de $35 \%$ supravietuire peste 5 ani. Perioada de supravietuire a fost prelungita prin indepartarea adenopatiilor mediastinale, de asemenea s-a observat cà bolnavii ou metastaze ale ganglionilor limfatici pulmonari sint mai favorizati dacă ganglionị mediastinali n-aul fost interesati.
Contraindicații. Nu toţi bolnavii cu cancer bronho-pulmonar beneficiază de tratament chimurgical. Toracotomia explonatoare are următoa rele contraindicații : prezența metastazelor extratoracice, blocajul vene
cave superionre sau invadarea ei, prezența celulelor canceroase in 11 chidul pleural, paralizia unei corzi vocale, paralizia diatragmului, invadarea tesututui paraganghonar limfatic mediasinal, invadarea esoragului, a vertebrelor, exceptind tumorile sulcusului superior, ocluzia coronarelor in uitimile trei tuni, insuficienta respiratorie grava. Pacienții cu cancer bronho-pulmonar aut supraviețuit o decada'sau mal mult după rezecţii limitate sau rezecți extinse, ca pneumectomi, cu rezecții de pericard sau perete tonacic. Lobectomia cu ablație adecvată a ganglionilor limfatici ce drenează lobul respectiv este operația ideală pentru acest cancer. Un pacient ou cancer in segmentil superior al lobudui inferior drept, cu metastaze la ganglionii limfatici ai bronhie intermediare, poate fi trotat printr-o rezectie a celor doi lobi - mediu si inferior - si a pachetului ganglionar limfatic subcarinal. Dacă lezunea interesează bronhia segmentară bazală mediană a aceluiass lob si ganglionii limfatici adiacenti bronhiei lobului mediu, pneumectomia este mai indicată decit bilobectomía pentru că statia limfatică următoare este in interiomul lobului supgrior. Evidarea ganglionilor limfatici mectas tha pot fi realizate după tehnicile lui Brock saul Cahan.

Radioterapia cancerului traheo-bronsic este considerată de majoritatea oncologilor ca ineficace sau cu eficientă temporară. Formațiunile nedirentate sint cele mal rachosensibie, pe cind tumorile epidermoide, adenocarcinomatoase sint mai putin radiosensibile. Nietoda este urmata de efecte imunosupresive $s$ complicatia cea.mal grava o constitue "pla
 rapia cu cobalt si betation, oin care poalizarea fascicutulul rediant este mal plecisa iar accidentele secundare. mal putine. Antorn amencani, ce so ani. apla implantarea iotopilo la bromho-pulm tind izotopi, a obtinut o supravietture de 5 ani, destul de mica ( $30 \%$ ), dar cu ameliorarea durerilor, mai ales in formele cu dianetrul mai mic de 6 tm . Bilele de aut, radiolitrat indiu, iodine 125 , pot impiedica dezvoitarea tumorii si ameliorarea durerilor locale. Avantajele aceste metode sint: posibilitatea de a fi completata prin toracotomie, iradiația cancerului de trei ori mai mare ca in procedeul iradierii exteme $\$$ protectia mai mare a tesuturilor necanceroase adiacente. Complicatiile acestei metode sint date de hemoptizii: medii, radiatia esofagului si pneumotorax.

Tratamentul chimioterapic (citostatic) al cancerului traheobronșic este decepționant, nu impiedica matastazarea, regresiunile sint pasagere supraviețuirea neînsemnată, efectele adverse numeroase.

In prezent apontul imunoterapiei la vindecarea cancerului traheobronsic este minor si urmăreste excitarea S.R.E

Ia Sanatoriul TBC Tudor Vladimirescu Gorj, din 1975 s-a aplicat criochirurgia endoscopică in cancerele traheo-bıonsice, la care faza chirurgicală clasică era depăsită. Prin aplicarea „tintitä" a azotului lichicd, s-a obținut reducerea pina la eradicare a formatiunilor vegetante neo plazice, ameliorarea unor parametri biologici (V.S.H., hemoleucograma) si diminuarea dimensiunilor tumorilor intrapulmonare adiacente, probabil

prin efect imunologic. Aceastá nouă alternativă de tratament are o serie de avantaje, este eleganta, indolorặ, nesingerindă și nu necesită


In formele de cancer bronho-pulmonar asociat cu localizări în organele ORL. indiferent de aparitia simultana sau consecutivă, tratamentul chirurgical sau cobaltoterapia vor trebui sa inceapa cul localizarea bronho pumonana, care va constitul: prima etapa terapeutica (P. Galy, Brune 1- -1978 ), M. C. Level, G. Bureau, J. Diam - 1978 , indică in cancerele bronho-pulmonare consecutive unui cancer din sfera O.R.L., o imunoterapie nespecifica, deoarece această asociere tumorală are un potential nalign foarte ridicat.
In cancerul metastatic al plaminului, clacă este vorba de metastaza solitara, pulmonul raspunde favorabill la interventia de ablatie, oferind solitara, pumonul raspunde favorabie la interventia de ablatie, oferind primarà a fost rezolvată cu cel putin cîteva luni în urmă. Biopsia măprimara elost rezolvata cu cel putin citeva luni in umana. Biopsia má duvei osoase de la nivelul crestei iliace indica un procentaj de $60 / 0$ Wibnzs si rabdoniosarcomul cu metastaze pulmonare regresează prin chimioterapie sau tratament combinat (chimioterapie + radioterapie) chimioterapie sau tratament combinat (chimioterapie + radioterapie). In tumorile mediastinului, unde s-a efectuat toracotomia dar rezectia este imposibila, implantarile de radon pot fi eficace, in schimb iradierea percutana nu este favorabila, din cauza noilor leziuni multiple ce le genereaza. Terapia cu hormonul progesteronic poate vindeca metastazele pulmonare, ale coriocarcinoamelor, Metastazele seminoanelor sint influentate favarabil de agenti citotoxici. In stadiul clinic al neoplasmului matic, care combate curerea (antalgice), hemoptizilie, tusea, insuficienta matic, care combate clurerea (antalgice), hemoptizille, tusea, insuficienta espiratorie, suprainfectia bacteriană: Permanent se va avea in vedere ealizarea homeostaziei ca regulă in combaterea bolii canceroase. Traamentul cancerului traheal cu leziuni pină la 4 cm lungime va fi chi are depăsesc 4 cm se fac grefe de piele (piocedeul Connon). Obstruc a


I EMBRIOLOGIA ESOFAGULUI
M FHZOLOGLA SE FIZIOPATOLOGIA ESOFAGULUI
II THETODE DE EXANINATH
IV PATOLOGIA ESOFAGULUI

CAPTTOLUL I

## EMIBRIOLOGIA ESOFAGULUI

Esolagul incepe să se dezvole in saptamina a 3-a a vietii embrionare Intestinul primitiv traversează toată lungimea embrionului, avind extremitatitile in fund de sac si in partea mijlocie o comunicare eu vezicula ombilicala. Prezinta o portiune anterioara (intestinul anterior sau ceiala) o portirune mijlocie (intestinul mijlociu) și o portíne posterivaz (incur longitinul posterior sau caudal). Tubul endodermic primitiv se chveaza langtudinal si 2 pinteni progreseaza unul puscãa, unul anterior - fundul de nastere la 2 tuburi lipite , in feava mane traheea și aparatul bronho-pulmonar - sac anterior - din care va deriva traheea și agal prin alungire, si difesi altul posterior, din care va lua nastere esticulul primonar. La inceput rentierea intestinal palmonar sau santul laringoesofagul este foarte scurt si caverticula peretele ventral al intestinului traheal ocupa o arie importanta in peretele dezvoltã cavitatea toracandal. Esoagul cică. Nu este inca precizat cum derine tubul atibuie separarea traheei esorag, existion formarea unui sept traheo-esofagian, a doua sustine ca de esofag prin formanea procesul de oreştere se de sac în partea distală: Perturbări ôn modul de si alungire a fundului de sac in partea dor favorizează aparitia fistulelor creștere sica esofago-traheo-brofstulor traheo-esofagiene. Dacă se admite că separadefinitiv geneza rea traheer de feprezintă o lipsă de duziune zompla th a

In ipoteza că traheea se separă ca o formațiune independentă, fără formare de sept, fistula trebuie să fie privită mai deigrabă ca o deschidere secundară deoit ca persistența unor conexiuni existente. Aparitio crosei aortice pe seama celui de-al IV-lea aric aortic sting va determina efolarea esofagului spre dreapta, in genera, direotica dui raminind totusi blică spe stinga. Hiperplazia epiteliului normal la esofagul scurt, dupa epararea de trakee, poate explica formele de atrezie ale esofagului distal
atunci cînd fenomenul de recanalizare nu s-a produs in mod complet si adecvat. Anomaiiile de cloazonare ale esofaguilui ou traheed complet situie un punct de origine al fistulelor eqo-trakeale asociate unei atrezii esotelor bronho-esofagiene, in timp ale esofagului explical aparitia aderendiafragmufui si malpozithile icardio-tuberozitare orificiului esofagian ai hemiilor hiatale.

ANATOMIA ESOFAGULUY
Esofagul este un tub musculo-membranos, care transportã bolul alimentar din hipofaringe in stomac, străbatind regiunea, cervicală, memina la $2,5-3 \mathrm{~cm}$ sub diafragm (fig. 358).

Limita superioară a
H. Killian. incene de a esofagului, numitã și gura esofagului de către
 lui constrictor inferior al faringelui; proiectindu vertebrei a V-a cervicale, la bảtrini, la prima vertebrapil in dreptu raport scheletal varrazà și in vaport cu mima. vertebră dorsală. Acest deglutiției. După Terracol, la femeie cu miscările capului și monentul

Limita inferioară corespunde cardie limita superioară e mai ridioată chide esofagul in stomac situata téti, maroata de incizuc, situata pe marginea dreaptă a marii tuberozisir fundul stomacului). Cardia se proincteazarginea stingă a esofagului. celei de-a VII-a articulatii chor promecteaza anterior la 1 cm in afara cului sting al vertebrei a $X$-a dorsale dupa posterior la nivelul flantebrelor Mounier Kuhn sau al verRusu: Reperele sint vin, dupa Iagnov,


Fig. 358 Schemà cu diferitele segmente ale esofagului (Soulas A.). port cu miscarile de inspir și expir.

Pozitia esofagului este in functie de regiunile pe care le traverie stabilindu-se 3 segmente traverseaza, cervicalis ( $5-8 \mathrm{~cm}$ segmente : 1) pars cupă partea inferioară a gitue, care otre coloana vertebrala a gitului, intraheea - anterior si regiuneterior, tidianăi - lateral. si regiunea caro-(16-18-20 cmal ; 2) pars thoracalis torace si trece in zona patrunde in mediastinului postorior anterioara a pleure imediastinale intre cele 2 - posterior trahe - lateral, rahis cardul - posterior, traheea, bronhiile, peria sternului constituie antera jugulara pars cervicalis si 3) pars abdomina si pars thoracalis 3) pars abdominalis ( $2,5-3 \mathrm{~cm}$ )
intre diafragn si fosa subfrenica stîngà a stomacului Acest bitim semen poate lipsi atunci cind cardia este tractionatà la hiatusul esofagian.

Directio esofagului, nu, este, rectilinie, atit in plan frontal, cit si discrete In plan frol pînă la. IV pinge spre dreaptebra dorsala, unde incrucisarea crosei aortice il impinge spre direaptad De la vertebra a VII-a toraoală, directia esofagului este oblicá spre stinga, pentripa, se termina pe flancul stíng al vertepina 1 -a teazà antentactul cu bronhia stinga. (vertebra $D_{4}-D_{5}$ ), cind se indepăr-

Curt Elor, ajungind $1 a 3 \mathrm{~cm}$ de coloana dorsală la nivelul cardjei. contro pune la mota existenta simuozitatilor esofagului pe viu, consian purnai la bãoni, prin coborirea senilă a laringelui, cele déscrise pécadaryru find consecin†ta unor modificări dominale (Mernem), ca ridicarea diaifragmului sub presiunea gazelor abdominale (Mehnert)
trunchinlui, deglutitia, dinea stomacului. Dupa Guisez, esofagul este mai lung la femeie decit a bairbat:
In inspiratie, iumenul esofagului se turteste in plan transversal si se langeste in rest. In expir, prin midiarea diafragmului, dimensiunile lumenului se micsorează. Datele anatomice clasice evaluează lungimea esnfagului la $36-38 \mathrm{~cm}$ pentru adult, $18-20 \mathrm{~cm}$ pentru copil. Lungimea másurată de endoscopiști de la arcada dentară la cardie variază intre $38-40 \mathrm{~cm}$. Calibrul variază de asemenea: In stave de distensie este intre $19-22 \mathrm{~mm}$; la cadavru, findataplatizat, lumenul este virtual, pe viu, esofagul este aplatizat mamai in segmentul cervical, cilindric in regiunea mediastinala, mentinuit beant prin vidul intratoracic; in portiunea subdiatragmatică, lumenul se largeste spre cardie, luind aspectul unei pilnicu gura in jos, regiune numita ampulla oesophagi. Anatomistim discuta semnificatia altermantel de portiuni retractate ch zone dilatate invorind erie de teoril: teoria sudurior metadermice alui Mouton, teoria com presiunilor extrinseci ale organelor vecine a lui Morosow si teoria meta merică a lui Mehnert: Mehnert descrie icomponenta esofagului din 12 seg mente, cu 13 strimtorări. Tranzitul alimentar lărgeste lumenoul esofagului in afara de 3 zone unde dilatatia este mai redusa, regiuni numite istmur sau strimtori fiziologice sau stricturi in decursul timpului gindirea ma tomică fiind completata de gindirea fiziologică; s-a schimbat semifica tiva acestor istmuri : astfel, strimtarea bronho-aortică apare: ca o simplă strictură pasivă, determinată de o compresiune de vecinătate pe cind istmul cricofaringian nu este o simplă strictură, ci un sfincter, adică o strictură activă, dinamică.
Istmul superior (fig. 359) sau strîmtoarea crico-faringiană (gura esofagului) delimitată de cricoid anterior, unuschiul orico-faringian lateral si posterior, are un calibru de $14-16 \mathrm{~mm}$. Prin contractia muschiului, nelal cricoldul este tras spre wahis, formind astfel un sfincter condrouncer este un fel $d e$ git cu cravatà (,col cravaté") alcatuit din elemente musculare transversale, circulare,


Fig. 359 Gura faringo-esofa giană. Cele două arii slabe sîn Diverticulul se dezvolta in zona slabă superioară, deasupra muş chilor crico-faringieni (Cranston
Folman): (H)
${ }_{\text {riocãa }}$ aria flaringoonsofagiană supe

longitudinale, accesorii, de unde frecventa punctelor slabe, cut favorizarea
 1. o proeminența la nivelul peretelui posterior, numită buza gurii esofagului sau bureletul hipofaringian, ce contine un plex venos submucos (fig. 360)

Strictufu mijlocie aorto-bronșică sau istmul aortic este situat la nivelul unde esofagul este incruciṣat de crosa aortică si de bronhia primitivă stîngă. De aceea, in realitate sînt 2 stricturi : prima, cea aortică (angustia), la 35 cm de arcada dentară, a doua, cea bronsică, la 37 cm , cu $o$ distantă de 2 cm intre ele. La sugari, angustia este la $13-14 \mathrm{~cm}$ Istmul aortic este locul unde se opresc cei mai multi corpi străini, runde


Fig. 360 Schema gurii esofaguIui (Chevalie? Jackson): $\frac{1}{3}$ - esorag; 2 - cartita cricola



Fig. 361 Segmentul terminal al esofagului (Lerche): 1 - ampula epitrenicã ; ${ }^{2}$ ) stuncterul esofagian; 3- indur grancos
 diac peritoneal ; ${ }^{5}$ -
e formeaza sechele and corosive inghitite. Flancul drept al ecestei zone prezinta ofragilitate relativà prin lipsa pặurii vasculare alcătuită din trunchiualle arteriale (, loco de kas cayrads" a lui I. Calvet) (fig. 361)

Strictura inferioară, diafragmatică are o pozitie variabia ra, tusul diafragmatic si este deplasabila, avind un calibnut de 16-19 mni si olungime de $1-1,5 \mathrm{~cm}$. Anatomistii vechi, Spiegel, Winslow au descris o cular al esofagului. Mai tîrziu, Rouget a individualizat aceste formatiun cuar mite si muschiul lui Rouget, care este un rudiment de sincmus ter esolat face vomismentele foarte dificile, pe cind la om, find rudimentar nesitŭ pentriu fimpiedicarea lor o contractie voluntara a stmcterulu tar, ner idescris sub numele de muschi diafragmo esofagian, 2 fascicule uncure mici, care merg oblic de la marginea oriticiului dadragmam la peretele esofagian. Treitz si Laimer au descris un aparat de fixare, fibre la peretele en gin An ingoriinodern 7-au găsit sfincterul lui Rouget, ci numai țesut conjunctiv, considerinc -au gibre musculare practic neglijabile, si numai de interes histologic Rouget le-a pus in evidentä prin preparate microscopice (Gouzi). I elra col sustine că intre esofag sị diafragm exista o formatiune contura, ofila teacă care este lama Iui Laimer, Dupa unur autor, muschu crion (muschini Rouget) este un inel in intregime contara i extensibil dispus vertical, incit fata anterioara a esofagului este ma , ind abinala pe cind fata posteriona este inca toracica. Hamington demonstrat că inelul muscular al hiatusului esofagian se fixeaza de - oduct printro membrană fibro-elastica numita a ul Bertell-Lan (studiată de multi autori ca Cickeri, T. Ionescu, Treitz, Lamer, Row fare se detasează mai mult pe fata abdominala a dzaragmului si ma putin pe cea toracică. Se inseră pe cei $2-3 \mathrm{~cm}$ din portinea tern posfagut si pe cei $1,5-2 \mathrm{~cm}$ idin partea prorimaa a stomacula, sub foma de evantai, formind astfel o conexiune elastica mac si diafragm. Slăbirea anexelor de sustinere permite mobiltatea eso fagulij a candiei, a jonctiunii esofago-gastrice, metfel ca stomach proxfagului, a candiei, a de virstă : in copilărie si după virsta medie a adultului. An pinu aceste deplasăti tin de o anomalie congenitala, pe cind la acult an factori ca: obezitatea, starea de debilitate structurala, cresterea presiunu factor ca: all intraabdi responsabile de dezvoltarea hernilor memtului freno-esofagian sint responat pe panta posterioară a boite hiatale. Histusul diangic ese diafragmatice și poate modifioa umenul esolaguc. In inspiratia profundà dacă istmul se află sau nu in hiat a moll esofagian aproape complet, $p e$ hiatusul diafragmatic cornprima hur
cind in espiratie, hiatusul find larg, permite aluecarea esta situata la
După Terracol, există şi alte stricturi : a) strictura stemala situatanata $1 / 2$ distanță între gura esofagului si strictura aorticãesonata de contactul de prezenta cu fata posterioară a inimii.

Rapoartele esofaguluii P parcursul său, esofagul arb rapoarte cu di-- Portiuñea cervicală continua
rioară a stomacului ocupind profinzimea regiunii suibhioidiene sine supetraheea pe care ore vertebra $C_{6}$ la $D_{2}$. Anterior vine in contact proo portiune care o depasseste la stinga, de la vertebra C C cu traheea unghiul traheo-esolagata libera, anterioara a e esofagului, face glandei tiroide, cu paratiroida inferioare are rapoarte cu lobul sting al glandei tiroide, cu paratiroida inferioara, nervui recurent sting, artera esofagul prin fioibre musculo-conjunetive situan on traheei este unita cua laxă, care permite mobilitatea celor 2 organe situate initro teaca celuloasă deng tiroidian este separat de esofag prin teaca peritiroidian ceal. Lobul denta acesteia, ligamentul lateral extern al lui Griber Paratir if cepenNervul Nerval recurent sting, reper anatomic iniportant sithat in de esofag.


- Lateral rapoartele esolagului sint diferite la

La stinga, esofagul este acoperit de finta internà la dreapta sì la stinga. artera tiroidianà inferioará ss venele tinorna a lobului sting tiroidian, incruciseaza oblic aceastä fatá Canalul toracic se inferioarà si mijlocie dreapta, nervul recurent drept merge de-a lungipl popie de esofag. La drepte a esofagului cervical. In propierea angul marginii laterale. gului trec marile vase ale gitului care, fiind situate or laterale ale esofasită deschiderea in manewrele de abordare situate in teaca lon, nu necela 2 cm , carotida stíngă mai apropiată, Ma raport ou clomul pleural, posterior la stin distanta, esofagil este in artera subclavie, In procesele de periesofa it oxista da dreapta, sii cu derii pleurei in partea inferioara a esofita existä posibilitatea deschireperul pe care se centreażà abordare chirumbicharvical. La supralată, este muschinl sterno-cleido-mastoictian chirurgicala a esofagului cervical - Posterior, esqfagul este desian.
de muschi sì aponevroza prevertebrală, prin spana vertebrală, acoperità constituit din tesut conjunctiv lertebrala, prin spaţiul retroesofagian, Acest spatiu continuă pe cel retrofaringiontat hateral de lamele Charpy.

- Esofagul toracic este localiza
posterior de rahis, anterion de cord in mediastinul posterior, delimitat pleurală si plamini Cuprin 2 marile Vase, lateral de cavitatea praazigo-aortic) si esofic in suphatic sau sul
- Posterior are ca raport colone (nierazigo-aortic).
chiul lung al gitului, reper de la care estebrala dublatà pînă la. $D_{彳}$ de niuşspatiul retrovisoeral al lui Henke, care esofagul se indepartează coborind in $\left(\mathrm{D}_{4}-\mathrm{D}_{10}\right.$ ), venele care alimentea, strabatut de arterele intercostale drepte miazigos inferior, a VIII menteaza vena azigos (hemiazigos superior, hetraiect oblic la stinga, spre confluentul lui Pirogoff ductul toracic cu cazuri, artera bronnsică dreaptă, desprins din ding. In $60 \%$ din alte cazuri inaintea lui ex 2 artere: una care trece innpoia esotagului. in in contact In portiunea supradiafragmatică, pleura medagului si alta in contact cu fata posterioara a esofagului, insinuindu-se la dreapta intre 670
esofag si vena azigos sis formind fundul de sac pleural retroesofagian (sinusul interazigo-esofagian), iar la stinga pleura pătriunde intre aortă sí esofag, tot inapoia esofagului, formind sinusul interaortico-esofagian mult mai putinn intins. Cele 2 funduri de sac sint unite prin ligamentul interpleural a lui Morosov. Aorta tinde să se plaseze innapoia esofagului, dar numai in miomentul cind pătrunde în diafragm. Simpaticul toracic, ner vii spianhnici sint rapoarte indepărtate ale esofagului.
- Anterior, esofagul est in contact de sus in jos cu traheea, bifurin segm, ganglionii intertraheo-bronșici, fata posterioară a pericardului raheo-esata supraaortic, spre dreapta, numai bronhia primitivă ptinqa vina $D_{5}$, prin muschiul brcnho-esofagian al lui Hyrti, fapt ce istulelor eso-bronsice ale cancorulai esolatio Sub expla frecventa găsesc ganglionii limfatici inter-traheo-bronsici. Sescribi dinia stingă se jos, esofagul se plasează inapoia pericardului fibsosil de Bariety. Mat
 sting, reper ce explica disfagia din hipertrofia suri hulus alisho latea plasarrii unni electrod asofarion in thaticulului sting si utilirame. Esofagul posteriar cu verantul in erion al electocardio eadizează triunghiul clasic al lui Portol Tene cava ragmului sic cordul drept, trunchiul venos nemunit sting si. Vena cava superioara, frenicul acoperă la distantă esofagul.
- Lateral la deap
heea, vagul disept, pleura mediastinas, esofagul vine in contact cu trapulmonar si

- Latura ting a panl
- Latura stingă a esofagului, mai seurta decit cea dreaptă, are raporac artera carotida, pneumogastricul sting, artera subclavie, canalul toracie, chachancasti pecticulul pumonar sting. Foseta pleurală surraaortica delimitata de subclavie antevior, rachis posterior si crosa aoptac Nervii nari vagi pe parcirsul dor cau ramuri (nervi recurenti, nervi pulnonari, herv cardiaci) cu o importanta vitala pentru bolnav de aceea in rezechine esofagiene, nervii vagi trebuie să fie menajați. Cancerele supraaortice care prind și vagii sint inoperabile, deoarece la acest nivel sectirunea lor determină „,moartea vagală" ("Vagustod"). In segmentul infraaortic al esofagului, sectrinnea ambilor vagi este posibilă, dar antreneaza tilburari de itm cardiac. In segmentul supradiafragmatic sec. pune chor 2 age este pernisa, lind urmată de spasm-piloric si tulbi rarl functionale ale colonului (Nissen).
- Esofagul abclominal este iacoperit de peritoneu si lobul sting al ficatului. Are un mezou dependent de micul epiploon. Posterior, este in raport clu stillpul stîng al diafragmei si artera diafragmatică stîngă ; marginea stingă vine in contact ou fornixul gastric, ligamentul triunghiular al ficatului sii relieful valvuiei Goubaroff, la nivelul cardiei, iar marginea dreaptă se continuă cu mioa curbură.
Rezistenta ssi elasticitatea. Rezistenta esoffagului la distensiune este considerabilă ; este necesarà o presiune de 1 m mercur pentrui a produce


4
Fig. 362 Vascularizatia esofagului (Cranston Holman):



ruptura unui esofag normal, Toate tunicile esofagului sì in special mucoasa sint puțin rezistente, se destramá nusor si introducerea instrumentarului de examinat poate provoca ușor fisuri. Din punct de vedere chirurgical, esofagul suportă greu suturile si incizille limitate tind sà se märească. Elasticitatea in mod normal este foarte redusă

Mobilitatea Mijloacele d numeroase de la insertia crico-faringiana pinnă la cardie.

Vascularizatia (fig. 362) Esofagul este el mai putin vascularizat dintre toate egmentele tubului digestiv, avindo yas dere dere

- Portică este irigata de artera sumanazion suman aortică este irigată de artera, esofago-traales la dreapta si alite arteie accesorit provin din suble avie pobrat sau cervicala supertialul anguin al acestor vase destern? pina aprope de bifurcati the Segmele torace
orior sint se : arterele esofago-traheale ventrale dorsale, ranuri gofaciene provenite din arterele bronsice drepte mica si marea ar teră esofagioǔ, desprinse din aortă tera esolagian, omuri abdominal sint alimentate de ramuri ale arter stingi si ale arterei cardio-esofago-tuberozitare anterioare ramura din coronara stomachică. M. Torek sustine că segmentul abdominal este cel mai bine vascularizat. Santy, Mouchel, Ogay au identificat 3 zone din esofag slab vascularizate și cu anastomoze reduse $:$ deasupra bifurcatie traheale; dedesubtul bifurcației sii imediat deasupra diafragmei.
- Venele esofagului provin din 2 plexuri venoase, situate in lungul organului, unul submucps, mai dezvoltat in portiunea caudala, ou ochium alungite și 'altul periesofagian, ce colectează venele din stratul muscular In cazuri patologice, venele esofagului in treimea inferioara sint foarte dilatate (varice esofagiene), atunci cind exista o compresiune pe unul din sistemele venoase. Teritoriile venoase se suprapun celor arteriale Colectonul principal pentru cele $2 / 3$ superioare ale esofagului este siste mul azigos, tributar venei cave superibare, pe cind singele venos în $1 / 3$ inferioură este colectat de vena gastrică stingă sii vena splenică, tributare sistemului port. Se radizează astfel o puternică anastomoză intre cele 2 sisteme venoase porto-cave

Limfaticele esofagului sint dezvoltate, existinud o rețea mucoasă Silta musculară; neavind bariere spre peretele faringian sau gastric.解 metastazelor intramurale, departe de leziunea macroscopică sii deci plura litatea focarelor neoplazice. Vasele limfatice ale esafagului cervical supraaortic se indreapta spre garngionii hmiatici cervioah proluz is ganglionil paratraheall. Limaticele.
 regiunea caudala a esofagului se indreapta spre gai ligamentul hepato-gastro-duodenal si gangu oeliac. Neoplasmul esofagian da metastaze tardive, deși are o retea lim fatică boglatã, deși limfa lui poate să ajungă la ganglionii panoreatic splenici si chiar pînă la "cisterna chili" (Funaoko).
Inervatia esofagului a preocupat pe numerosi autori ca: I. Delmas, Laux, Coulomna, Varseveld, Vasconcellas, Botelho, Fabre, Liefooghe, von Geertruyden, scoala din Montpellier etc. Esofagul dispune de un sistem nervos intramural complex, bogat in anastomoze, ce primeș̦te incitațiile ner. 1 a moumorastrinul si simpaticu

- Regiunea faringo-esofagiană și esofagul cervical. Segmentul fa-ringo-esofagian este inervat de plexul lui Haller, format din ramuri ale nervului laringeu superior și ale simpaticului cervical. Gura esofagului și treimea superioară a esofagului, formate din fibre musculare striate, sint inervate de nervul recurent, singurul care contine fibre cerebro-spinale, pe cind treimea inferioară esofiagiană, cu fibre musculare netede, primeste numai fibre simpatice si parasimpatice. Nervul recurent sting are ractul intre esof si trahee, cel drept pe marginea liberă a traheei. Recurental sting inervează esofagul cervical sii esofagul suprabronsisic, Real recurentul drept numal esonga . Ramurile celor 2 recurenti, foarte numein claviatură a conductulut. Ramuie la esofag, fărǎ să depăşească linia mediană sii färáa a face un plex (Mevelaque): Varseveld sustine ca recu entii ar emite Ia originea lor o ramura numita ,marele ner sofagian al recurentuluic". Inervatia simpatica a esofagului cervical este igurată de plexul laringian al hui Haller si plexul arterei tiroidiene inferioare.

Inervația esofagului toracic
a) Segmentul suprabronsic posedă o inervație vagală și una sim ancal pistr drept la stinga de ramurile scalariforme ale recurentului sting si indirect marele nerv esofagian lateral sting. Inervația simpahica or din ganglionul cervical inferior si inang atrotraheo-bronconstant de. la primii ganglioni toracicl, sic: La acest nivel cei 2 pneumogastrmind, plexul pulmonar posterior" anastomoze transversale.in care la rîndul lui se anastomozează cu ramuri din lantul simpatic toracic și din nervii splanhnici ; c) Segmentul infra-
bronsic. Inervația este asigurată de cei 2 nervi pneumogastrici și de ramurile lon anterroane si posterioare.

- Inervatia"segmentului inferior al esofagului. Studiile lui Müller, Brand, Greving, Hafer an stabilit cal pneumogastricul este singurul care asigură inervatia senzitivă și motrice a esofagulai, simpaticul perivasoular neavind decit un rol pur vasomotor. Wertheimer E. a descris o ansă retroesofagianaz, situată la 2 cm deasupra diafragmolui care emite filete ascendente si descendente pe faṭa posterioară a esofagului și o altă ansă anastomotica preesofagiană, omoloagă precedentei, care asigură inervația feţei anterioare. Intre cele 2 anse pre- si retroesofagiene se găsesc numeroase anastomoze. Anatomiștii vechi si Hovelacque au stabilit că cei 2 nervi vagi, drept și sting, inl $1 / 3$ inferioară a esofagului sînt disociati, fieoare trunchi nervos continind fibre din celăalat, apoi ei devin unul anterior si altul posterior, tiraversind astel canalul diafragmatic. Alaturi de această schemá clasică s-au emis alté scheme de către I. Delmas și Laux, Gil Vernet, E. Vasconcelles și Botelho, Fabre I., Liefooghe, precum și de americani si de I. von Geertruyden.
- Sistgmul nervos intrinsec at esofaguluz

Nervii pneumogastirici trimit direct fibre nervoase fasciculelor musculare și formațiunilor numite plexuri intramurale, asigurind astfel motricitatea esofagului și inervația senzitiva. Plexurile intramurale constituie "centrale nervoase" care asigurả contractilitatea, tonusul și troficitatea esofagului, deci automastismul. Vasconsellas, Botelho, Guibert, Fabore au demonstrat ca plexurile nervoase Meisşier și Auerbach sînt mai dezvoltate in $1 / 3$ inferioară. Nervul pneumogastric trimite la esofag 2 tipuri de fibre: mielinice si amielinice. Cele mielinice ajung toate in plexul Meissiner si Auerbach. Fibrele amielinice formează o rețea nervoasă in jurul celulelor plezurilor intramurale, cu care se articulează, răminind totuși diferentiate, o parte din ele ajung insă clirect la fibrele musculare si se termma in contact cu nucleii acestor celule, asigurind astfel inervatia motrice, cind formatiile nervoase intramurale sint alterate. Fibrele vagale, atit mielinice cit si amielinice, care se articuleazà cu plewul Meissner și Auerbach, provin toate din celule tip I ale lui Dogiel. Se constată o unitate structurală ce constituie substratul histologic al-unitatui functionale.

- Inervația senzitivă a esofagului a fośt studiată de Sabussov, care a diferentiat 2 tipuri de elemente senzitive intramurale : unul incapsulat asemănător corpusculuhlui tactil, descris de Krause, prezent in toată mucoasa și al 2 -lea tip, liber, de formǎ ovalară, format din corpusculi subepiteliali, cu filete foarte ramificate. Ele alcătujesc o rețea quasicontinuă.
- In ansamblu, irọervatia esofagului este asiguratä in mod esenţial de nervul pnewmogastric, nerv excitator ce furnizează filete senzitive, mucoase și musculare, coordonînd miscările peristaltice necesare deglutiției. Componenta simpatică, element inhibitor avind anastomoze cu pneumogastricul şi culrecurentul, emite pentru esofag ramuri reduse si inconstánte. Sensibilitatea esofagului a fost studiată de mulṭi cercetători, dintre care Mackenzie este primul care a adus unele lămuriri in acest domeniu. Sensibilitatea mucoasei esofagului este intermediarã intre sen-
sibilitatea organica si sensibilitatea animala prin : prezența pe de o parte la nivelul mucoasei esofagiene a papilelor specifice membranelor cu sensibilitatea animala, lar pe de alta pante prin ultimele ramificatii ale nervulul vag caresint in raport cu ui plex ganglionar, inainte de a se termina sub mucoasá. Esofagul are o sensibilitate la distensiile bruște, sub forma unor dureri vii, in groapa suprasternală, ônd distensia are loc in junatatea superioara, iaa cind aceasta se produce ini segmentul Interior, durerea este localizată in epigastru. Distensia lentă din megaesota, spasmut cronic si quele neoplasme sint nedureroase. Durerile esolagiene donsale sint datorite afectarii tesutulai conjunctiv mediastinal loperforafie esofagianä mediastinui anterior oa si unele cancere la acest mivel provoacá o durere dorsală). Anestezia cu novocaină a epigastrului nu amendeaza durerea proiectata la piele prin distensia esofagului, deoarece aceasta durere este de transmisie și nu directă (Mackenzie). Hertz sưsține că peretele esofagian are o sensibilitate termică si senzatia data de inghițirea unui lichid rece este percepută in epigastru la 3 secunde rdupa degIntitie. Unii autori vorbesc şi de o sensibilitate utrrexive sinne ale aerului in esofag in cei 2 timpi respinatori.

| $\square \operatorname{B}^{2}+$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

STRUGTURA -HISTOLOGICA A ESOFAGULUI

Esoiagul are peretele format din cele 4 straturi caracteristice tubului digestiv: mucoasa,' submucoasa; musculoasa și adventicea, cu unele variatii de structură regională, privind in special mucoasa ssi musculoasa.

- Mucoasa esofagului cu o grosime pînă la $500-800 \mu$, de culoare roz-albicioasá, cuprinde un epiteliu stratificat pavimentos de tip epidermoid, care in portiunea subdiafragmatică se continuă cu epiteliul monostratificat al stomacului. La om, apar pe alocuri insule de epiteliu ciStratificat al stomaculat La om, apar pe aliocuri insuae de eaiteliu civietii embrionare, esoifagul are un epiteliu simplu, ciliati, care pe parcurs devine bistratificat si in săptămina a XI-a apar printre celulele ciliate, cevile veziculare ce contin glicogen si. care se turtesc. Cu inaintarea in celusta eezoulel e ce con ghe ficat, ca o oonsecintãa a adaptärii la un tranzit de alimente incă dure. Celurle epiteliale superficiale ale esofagului uman conțin cantitătị reduse de Keratohialină, fără cornificare, pe cind la rozătoare sis unele ierbivore, aceste celule sufera o transformare cornoasa. La pesti si batracieni, epiteliul esofagian este stratifioat, ou cili vibratili, la păsări are mici papile odontoide. Zonele cu epiteliu cilindric, numite heterotipii epiteliale sau aşa-zisul "epiteliu ectopic" de la nivelul esofagului, sint considerate de unii cercetätori ca fiind la originea chisturilor, ulcerelor si carcinoamelor esofagiene. Limita idintre epiteliul pavimentos al esofagului și epiteliul cilindric al stomacului este marcată la nivelul cardiei ca o linie bine vizibilă, dar neregulată.
- Corionul (tunica proprie) este papilar sì format din tesut conjunctiv lax, cu fascicule longitudinale și o retea elastică. O infiltrație limfo-
citară se găsește fa nivelul stromei, care ia aspectul de noduli limfoizi în jumul tubilor excretori ai glandelor. Muscularis mucosae (musculara mucoeisei) continuă limitanta elastică a faringeluí, find constituită din fascicule izolate de fibre musculare longitudinale in portiunea initiala și apoi dintr-un strat continuu, cu o grosime de $200-400_{\mu}$ in apropierea stomacului. Aceastà tunică se relaxează in mod reflex odatä sou dilatarea lumenului.
- Submucoasa este groasă, laxă, mobilă; permițind deplasarea mucoasei pe planurile subjacente; cuprinde tesut conjunctiv cu fibre colagene, deţea- elastică, noduli limfoizi, trunchiuri vasculare si nervoase, celule grase și canalele secretoare ale glandelor esofagiene.
- Tunica musculară groasă, gtingind la om 0,5-2,2 mm, este alcătuită din 2 straturi, unuil extern dispus longitudinal si altul intern, circular, avind insa si fibre in spinala, oblice, eliptice. in $1 / 4$ superioara, striatá si netedag - iar in segmentul inferior musculara este alcatuită
 numiai din fibre netede. Musoulatura longitudinala se insera cranial prin
- latura faringelui, iar intre cele 2 benzi de inserție se află musculatura circulară. Mucoasa esofagului poate fi impinsã inapoi in această regiune, dind nastere diverticulilor de propulsiune (Zenker). Inlocuirea musculaturii netede cu cea striată in segmentul superior, modificarea epidermoidă a epitelíului esofagian favorizează o deglutitie mai energică, mai rapidă. La cal, pisică, tunica musculară striată se intinde pină la stomacul mecanic:
- Adventicea, alcătuitä din țesut conjunctiv dax, continuă caudal tesutul conjunctiv al mediastinului și cranial este in continuarea adventicei laringelui. In segmentul cervical este bine dezvoltatä; in segmentul toracic este subțiată si subdiafragmatic, unde esolagul este acoperit de peritoneu, devine țesut subperitoneal. Vase și ramuri nervoase desprinse dia vagi strabat adventicea, ajung pină intre cele 2 tunici ale muscularei, constituind plexul mienteric ganglionar și in final abordează submucoasa, unde formează un plex submucos. La nivelul stromei si submucoasei se găsesc glandele superficiale sau profunde esofagiene, a căror dezvoltare in regnul animal este determinata de regimul alimentar. La om, aoeste glande sint mai putin freovente, la cine si porc sint numerose, la serpi sint enorme, la cal, rumegatoare sint prezente numai in reginnea superioară, la iepuri lipsesc complet. Glandele esofagiene propriuzise sau profunde, localizate in submucoasă, mici, distribuite inegal, cu portiuni tubulo-alveolare, ou canale excretoane, se deschid printr-un orificiu foarte mic la suprafata epitelinului esofagian. Glandele muicoase pot genera chisturi în mucoasă.
- Glandele cardiale sau superficiale prezente la cele 2 extremități ale esofagului sint localizate in stromă, avind asemãnare cu glarfdele ordiale ale stomacului. Canalele excretoare se neunesc intr-un capal voluminos, care se deschide într-o papilă conjunctivă. Zona glandeloí cardiale corespunde insulelor de epiteliu cilindric.

CAPTTOLOE II
FHZOLOGLA SH FIZIOPATOLOGAA ESOFAGULUE

Lannegrâce scria cà ,esofagul este esenfíalmente un organ de ranzit". In el are loc ultima fază a deglutitiei, cunoscuta sub numele de timp esofagian, etichetat al 3-lea in clasificarea lui Magendie. Guisses contesta conceptia veche, care considera esofagul ca un organ pasiv si is atribuie un rol activ. Deglutitia, in definitia lut S. Arloing, este un ansamblu de acte reflexe sub influenta canora alimentele si lichidele trec din gură in stomac, traveisind faringele, si esofagu. Este insotit de 2 zgomote ușane, primita de ,injectie", corespunzind trecerii alimentelor din faringe in esofag si al 2 lea zgonnt de, expresié, perceptibil in regiunea epigastrică si mancind ajungerea ammentelor in stomac. Mecanismele deglutitiei au fosit stidiate de numerosi fiziologi (Kronecker, pensei oricofaringiene si in special fasciculator inferioare ale muschiupensei crico-faringiene sil in special fasciculor infent in functionarea lui constrictor, inferior al faringelui un rol thentant in gurii esofagurui. in mod normal gura esofagin esofag la fiecare inspitractia tonică, impiedicind trecerea aerului In esofag la fiecare, inspiratie, dar in timpul deglutitiei, muschiul, contractă, existind un decalaj in timp oe muşchiul constrictor inferior se contracta, existind sien sirelade cîteva zecimi de secundă intre, te coup de pompe pharyngienne spelaxarea muschiviui crico-faringian (Ducuing). Acest mecanism, de deschidere este reflex, dar poate fi mentinut voluntar. Dupa Ledoux, deschiderea se face mecanic. Dessaner si Küpferle sustin ca bolul alimentar aluneca prin jgheabul faringo-laringian, cind laringele este acoperit de epiglotá si propulsat de muschii farimgien, ca un profect men gura esofagului, care se deschide reflex. In mod normal, trebuie sa fie, o coordonare perfectă intue propulsia faringelui si relaxarea stincteruhu, iar in cazul tulburarilor de coordonare sau de inchidere a pensel cricofaringiene, bolul alimentar este dirijar spre punctele slabe, favorizind hernille mucoasei (diverticuli). La strimtoarea a II-a, aortica, pasta baritată se opreste $1 / 4$ secunda. Traiectele internediare dintre stricturi aus ridicat 2 -teorii : teoria peristaltismului esofagian si teoria ce considera esofagul ca un tub pasiv, in care bolul adinentar pirgreata prichidelor tul greutăti. Teoria a 2 -a se poate suse penta dar nu pentru progresia solidelor, unde men in poziṭia orizontală sint evident mutre dent diacă. Templeton si Moore sustin ca unda primară (al 3-lea timp al degilutitiei) inceipe la farimge si se tenmina in segmentul inferior al esofaguilui. Bolul alimentar progresează sub actiunea combinata a unde prinate ou cea a greutătii respective. Unda secundarà meepe ta strictura bromoantica si se transmite pina la jumătatea inferionara a eso or bintur voluminase s fagului, fiind o unda de ajutor, intervenind in bolurie vorminase sum mimibate imsuficient cu saliva. Unida tertiara, cu actune segmentara survine la indivizii peste 50 ani si explică spasmele etajate. Im conditio patologice, accentuaréa acestei miscări detemnina sindromul „curling of
the esophagus" Unii antori au invocat teoria "pensei diafragmatioe" care inchide esofagul ca o pensá Mohr, teorie neacceptatä însă. Alături de undele peristaltice ale deglutitiei; pereții esofagului mai prezintă mişcări diverse, pulsatii, aortice si candiace, miscari in respiratie si in timpul Aceste modifina de calibur sint de beant, in expiratie este retract. Aceste nod presiunio endotorayme, "Fenomenul fonator al lui Stupka"c este prezent in $1 / 3$ superioara a esofagilut, manifestat prin contractii active, independente de

Cercetanide lui Chauveau; Meltzer; Arloing, Cannon, confirmate de metoda radiologica, au stabilit independent de pozitia individului, in orto-sal cinostatism, ca viteza de tranzitare a bolului alimentar in esofagud unian descreste rapid pe măsură ce progresează, pentru ca la nivelul regiunin eptcandiale sa se observe o stopare uşară, cu pătrunderea apoi lentă în stomac In portiunea finală a esofagului, bolul se subtiaza si se mulează pe mucoasa defileului pe oare-l sträbate. Un bol mai potin, voluminos parcuroe esofadul in $4-8$ semunde in timn se faringelui, cricofaringianul se contractă in eopoia constrictorului inferior al posterioara a faringelui pe se contracta napoia bolnuiu, aplicind partea mentelor in sus (F. Jourdan) Dupa relaxarea gurii esofagului intervine musculatura striata a esofagulu, cave genereaza unda peristalticã. Inapola bolului, muschiul circular. se contractă, pe cínd la nivelul său si inaintea lui se relaxează. Se formeaza un veritabil manșon contractil, care progreseaza cu impingerea inainte a masei alimentare. După Chantveau, Wild, Arloing, forta de contracție peristalticā este proportională cu yolumul bolumi inghitit. Salivafia, glandele mutipare ale esofardui, vidul pleural, favorizează tranzitarea.

In deglutitia lichidelor, progresiunea se face sub clubla impubiune, a motorului faringian , coup de piston pharzngien" și a greutatii "lor, cu exceptia ultinei inghitituri, care demanseaza o unda peristaltica de la un capat la celalait (Aroing):-

Gehanno P, Lallemant $Y$, In 1977, au publicat date privind fiziologia raspintiei aero-digestive prin studii radiocinematognafice, electromanomatrice si electromiografice (fig. 363). Inaintarea bolului adimentar la acest nivel, in intervalul de timp de la preluarea de limba in cavitatea bucală si proiectarea lui in esofagul cervical, necesita punerea in functiune in mod automat a celoir 3 mecanisme: protectia căilor aeriene, propulsiunea alimentelor și deschiderea gurii esofagului. Sincronizarea acestor acte trebuie sa fie perfecta.

Mecanismul de protectie în timpul tranzitului bolului alimentar combina ocluziunea si ascensiunea laringelni eu izolarea rinofaringelui prin aplicarea vallului pe baza limbii, readizindu-se o pensă gloso-velivă, care participa la expulzia alimentelor. Mecanismele propulsoare in urmia acestor studii au suferit unele remanieri. Astifel, teoria celebră a lui Kronecker si Meltzer ("coup de piston lingual"), dupa care baza limbii ar prolecta bolul cu o suficientì violenṭă, pentru a traversa hipofaringele si a trece in esofag, si-a pierdut din importantă. S-a dovedit cä baza limbii nu este propulsoare, ea ghideaza alimentele cu ajutorul limbii mobile,

Contractie
Contractie


electromagnetică normală (Gehanno P.,
Lallement $Y$.).
constituind o panta inclinata, un tobogan, cane permite alunecarea lor spre sinusurile pirifome. Ajuns in hipofaringe, bolul este supus actiunii constrictorilor faringieni, care in alternativa unei paralizii nu reusesc să depǎșeasca gura esoíagului, chiar dacă formațiunile anatomice supra-

- Si. Subjacente (limba, sfincternl superior al esofagului, corpul esofagului) ar funcţiona normal. Constrictorii mijlociu si inferior sint singurii care realizeaza propulsia alimentelor spre esofag, pe cind vidul intratoracic și greutatea bohului n-au nici nen rol. Contractia acestor constrictori este violentá și brutala, vizibilă radio-cinematografic, iar pe traseul electromanometric se manifestá printr-o undă de presiune pozitivă de 60 cm apă, cu o durată de 2.5 secunde. Acesti constrictori sint inerviai de nervii cranieni ix și $X$, care formează plexul faringian, ce primeste sí aferente simpatice. Stmuctura plexulară determina consecinte functionale reduse in caz de deficit izolat a unui trunchi nervos. Deschiderea girii esofagului, al 3-lea element al derulării armonioase a deglutitiei, nu este pasiva, datorita impingerii alimentelor, ci este rezulatui wui fenomen inhibitor, programat in momentul punerii in joc a procecului ana tomic al deglutititiei. Muschiul crico-faringian prezintă un tomus permanent, ou o activitate electrică permanentă, al cărei traseu electromanometric prezintã o zonă de presiune de $20-30 \mathrm{~cm}$ la o inălime de 2 cm In timpul unei deglutitii ordonate, se observă disparitia potentialelor de activitale electrică cu intrerupenea descărcării tonice si o cădere a pre siunii la zero, reprezentind relaxarea sfincterulud superior. Inervatia crico-faringianului este discutată, deși s-au putut izola filete ce phoveneau din nervul recurent și din laringeul superior. Paralizia recurențială bilaterală, sectionea sau anestezia celor 2 nervi laningieni superiori n-a modificat electromanometria gurii esofagulai

Presiunea de repaus intraluminală in segmentul esofagian superior este de cîtiva an apă sub. presiunea atmosferică, pe cînid presiumea intraluminală faringiană este de cîtiva om apă deastipra presiunii atmos-
ferice. Sfincterul superior formeaza astfel o bariera presionala care separa faringele de esofagrul superior. Parrish sustine ca muschiul, crico-farin ian manifestă mai malt fazic decit tonic, tonusur 1 ul, gian se man ciclul respirator cit si de degtutitie. Manometric s-a conlegat a thudil lui Levitt făcute pe cini, s-a observat ca crico-faingana studille
 numal in the a hipofaringelui. Watson 140 min La laringectomizat, Cherf si Putney.

 o functile sla ca la aduthu nor cercetarile de cinematica ale lui Ardran devieme in cich do bolul coborind prin sinusuride piritorsi Kemp precizeaza dimpotion inainte de a pätruride in esofag. Ramure este oppen pacienti, jumatate fiind vevivenan a f normali, a constata marico-faringian, denumit si studiat de de contrache. Vaisalva inca din 1717, apartine atit faringelui cit so Antonus esofagului, contribuind ra in esofag, cind se relaxeaza,
racta si pag an act reflex al

- Mecansmul nervor ventricululual IV, cărui centru nervos este localizat in buib, pu plangest centru in 6 parti deasupra centrului respirator. Kronacker hnpar cardie. Kitaeff recunōaste 2 pentru faringe, 3 pentu 2 pent
3 părti: 1 pentru faringe, 2 pe
S-a mai descris centrul lui Bechterev-Rethi, a cărui excitaṭie produce niscari de deglutiție sporadice. Zona esențială reflexogenă este reprezentata de regiumea velo-faringo-laringlana, care preatin central al functiune centre superior al degiutifie. Excitarea capatite (Zwardenervului laringeu superior ar deciansa un red macker). Excitarea centrului degh.
 Deglutitia poate fi declanşata ș1 voluntar ca sil a unor puncte din comtexulu sustin că reflexul de deghutitie este Asupia modului de functronare a centiuna dogrului central, intărită multe teorii. Chauveau, Mosso an eritate si de observațiile lui Jourdan, Collet. Centru buà miscările matorii ale senzitive din zona velo-laringofaringiana, regleaza miscarna mistulua face deglutitie intr-o succesine regulata, după cum mina pianistulua face ă rasune gamele intro formá determinată. Wild a invocat teoria refleand , elavir periferic"; reflexul. uini in lant. Rex plexul periferic propagind si coordoraminind factorul de declans, Wertheimer, Mayer) au nind activitatile motoric Alti auton studiat asociatiile functionale dintre degrue sititia respiratia deglusi circulatorii (acceleratia pulsului in timpul degoutiti,

Excitarea Iui provoacă hipertonie, peristaltism si relaxarea sfincterelorSectiunea celor 2 vagi la git, produce ors vag sau sectiunea supradiatea bolnavului. Secțunea unui singur nici disfagie, nici regurgitări, find fragmatiră a celor 2 wagi nu intrethe compatibilă cu viafta. intreruperea tuncior atrinseci - a vagilor nu impiedică deglutiţa, dar sectunea no nu se mai deruleze. Prin sec-- face ca succesiunea actelor moworl sa mon esofagian superior fiunea vagului la gît, portịunea striata a segneñ petedă a segmentului rămine paralizată, pe cind porftunea muscuan murilor intramurale in inferion se recupereaza, datorita abundenter plent an constatat alteinfenentul terminal. După vagotomie, Jourdan și Colle ans maturii rori structurale, ca suibtienea pereleia esolaguta, fibrelor striate din axterne si a muroasei, semne de degenerescenta extion internä. Se admite că actilunea simpanicura musculasa griul e cona se tinde să se admită cǎ tonicitatea sfincte cu contractia sfincterelor. Se tinde sa rejunii cardiomdiafragmatice este riană a pensei cruco-taringiene sian subdependența simpaticun. pentru candie; primele se desprind din strictoare si, filbre dilatatoare pentu canogastricul cervical. După pneumogastricul toracic, celelalte din pneunogaune de apărare, prin unii autori; nervul glosofaringian ar avea oni sträin voluminosi sau oprirea deglutitiei in caz de inghitire a unor corphotich in 1977 Gehana nunor substante corosive. In cercetari recente, publicate in il vioul no $P$. si Lallemant $Y$. au subliniat formatiunea esentială in funcţionarea gurii esofagului. Prin atingerea elec tiva a nuclethui ambig constrietorii poliomientel bar crico-faringianul sint paralizat (fig 364) Centrul ner este respectat (fig. vos al deg, in care include un sistem interneuronic, care inculatà nucleul solitar si substanta rematia Nerealuarea uner laze celor urmăumple inc, toare. Pe traseur electizie a constric-s-a observat ca oparai deschiderea torilor nu impledicanian, nici pustincterului crico-faringais, nismului esofagian (fig. 365).

Carnot, Rouget, Collet aul demonstrat existenta unor reflexe de oristrat existentua gine esofagiană, care infiuențeazã secreția salivară, secreția lacrimală, vasomotricitatea cutanata și rinucardiac. Catetersmun determină o criza de salu rarea secretiei lacrimale. Bolnavii cu

```
Contractie 1 -
Contracte 1 \(-0\)
```



``` \(-0\)
```

La 50 la 70 cm apă. Mult timp s-a crezut ca sfincterul esofagian inferior este controlat numai de un mecanism nervos, dindu-se ca exempla aoalazia, deteminata de pienderea neurogenica a functioi sfinoternitu esofagian inferior; printr-o degenerare a plexurilor intramurale, mani festată prin aperistaltism și lipsă de relarare In oltimul timp s-a dovedit și evistenta unui mecanism de control umoral, astfel gastrina, atît cea endogeriă, cit și cea exogenạ (pentapeptide) este capabila sa ridice presiut provozică o scădere a si sa oreasca tonusu. Instilatia de FICl in stomeac provoaca o scaccere a presiunit stincteruluipmin inhibarea eliberarii gas trinel, secuncara acidincaril antrulu, in timp ce aucaline ausefect opus. Presiunea sencterului in acalazie este de aproximativ 25.010 ma mare deat cea normala si recent, autorin Cahan, Lipshutz si Hughes au sfincterulu prin deasa. crestere este datorita anel hipersensibilasy vat ca la pre mici de vat ca la doze mici de gastrina exogena, cresterea presiunii stincterului este mai mare la cei cu acalazie, decit la nommali. S-a demonstrat recent ca secretina inhiba cresterea presiunii sfinctenului, produs de gastrina, entează presiunea sfincterulu, hipo ilicemia provorà o cădere a presiuni a prona provaca cadere a presil nil, ca umare a acidicami antrul prim stimularea secretiei gastrice Insulina nu stimulează secretia gastrică la bolnavii cu vagotomie, dar măreste presiunea simeternui. Dermish si. Castell au studiat efectul tutunului asupra presiunii sfincterului, observind o coborire pentru 20 minute.

Testul perfuziei acide a esofagului produce la bolnavii cu reflex - gastro-esofagian un spasm difuz. Masuratorile de pH esofagian intra luminal constituie un mijloc de detectare a refluxului gastroesofagian la pacientil care secreta acid clorhidric in stomac suferinta esofagulu se manifesta cel mai frecvent sl elocvent prin simptomal cle disfagie, car traduce nu numai un obstacol, o oprire a tranzituhti, ci si o modificare parietala organca sau functionsa. Notimea de distagie trebuie largita ncluzind nu numai dificulatea che a inghtio, ci si o , thlbutare chiar usoara de tranzit". Doua mecanisme izonate san asociate sint responsabile de disfagia: 1) paralizia constrictorilor (lipsä de propulsiune) ; 2) absent de deschidere a gurii esofagului (obstacol in progresiune): Paralizia constrictorion faringelui se intilneste cel mai frecvent in paraliziile builbare. Poliomielita anterioarà acută ocupă un loc important prin atinitatea esentiala pentru nucleul ambiguu. Leziunile bubbare din scleroza laterală amiotrofica determină disfagia majoră, pe cind formele bulbare ale siringomieliei pot fi pasager invalidante. Afectiunile vasculare sindromul pseudo-bulbar, sindromul Wallenberg - pot cauza disfagii dificile, care persistä uneori ca sechele dominante. Ansmite traumatisme cramiene saul cervicale, cu leziuni ale centrului coordonator al deglutitiei, pot duce la disfagii de durată Gliomul infiltrant al trunchiului cerebrall sau o tumoră de ventricul. IV se manifestă prin tulburări de deglutitie. De asemenea, le intîlnim ca sechele postoperatorii in tumorile unghiului pontoncerebelos, prin interesarea penechilor IX si X . Cehanno si Lallement mentionează cã sectiunea izolată a perechii a IX-a nu intretine nici o tulburare, fapt verificat in cursul a 15 neurotomii pentru algii neoplazice. Leziunile nervilor micsti pot determina deficiapa deasupra presinum atmosfertic abdominale, este supus moditicarilor de presiñe intraabdominală. Pînă recent, s-a atribuit segan influxului diafragmatic-al sfincterului un rol important in impiedicarea refluxulu asmofofagian si in mentinerea gradientulu de prestere a acesteia de gastro-es rind creste presitinea intraabdominala. O crestere a acestela 50 a 0 antrena 0 crestere a presiunii intraglotice da 58 cm sii a portiunii intriababdominale a sfincterului de la apă, stabilindu-se astfel o barier:a de presiune efectiva sau fără hernii i refluxul. Cohen si Harris făcind studil pe subiecti cofagian au constahiatale si la un grup cu simptome de reflux gasuo-depinde mai mult de tat că problema competentei sincterulul indiferent de prezenta hemiei tonusul lui de repaus, decit de pozitie, indieren incepe imediat după hiatale. Perioada de relaxare a sfincterului, care se ste urmata de o salva de cleglutitii, are o duratặ de $3-5$ sectund pidind presiunea de perioadă de contractie, ce durează 4-5 secunde, ridicind presinea de
ente, disociate, astfel s-a observat dupa ablația unui neurinom acustic, o paralizie unilatenalá a constrictorilor, asociată unei proaste relaxań a guril esofagului, dar fära paralizia recurențială. Leziunile nervoase exocraniene care realizeaza diverse sindroame ale bazei craninului, fie prim factoril tumorali, (tumori de glomus jugular, tumori ale spatiului (plắi cervicale pasterior, cancere propagate la bază), fie prin traumatisme de pi cervicale grave), determină afagii prin paralizia constrictorior ner, prin afectare si o relaxare proastă a gurii esofagului. Maladia Steinere produce o disfagio, orp onp sum, dar endoscopia este normală și examenul electronanometric esofan esofagunu, care este beantà.
Miastenia comportă tulbulări de deglutitie și modificări manometrice, cu reducerea contractiilor faringiene, scaderea presiunii de repaus a gurii esofagului, relaxarea redusă, tulburări ce pot fi amendate prin administrare de bromură de neostigmin. Disfagia prin disfunctie exclu siva sau predominenta a gumij esofanluj

- Stante. Prima, in acalazia crico-faringiana sau pseudospasmul permanent idiopatic al guril esofagului, a 2~a in stenoza psendo-tmorałă a guri esolagului. Acalazia erico-faringiană provoacă o disfagie maioră care se instaleaza fre progresiv, fie brutal, tranzitul baritat indicind o orare la nivelul regiunii cricoldiene, dar esofagoscopul trece prim gura esofagiană färă dificultate. Examenul histologic identifică imarini de solarozä interstitiala. Dilatatiile ca și miotomia crico-faringiana pot infiuenta disfagia. In stenoza pseudo-tumorală a gurii esofagului, trecerea esofagoscopului este imposibila si examenul radiologic arată o deriatie prin stemoza extrinseca la nivelul sfinctenului crico-faringian. Exameinul histologic al fragmentului pseudo-tumoral stenozant al gurii esofagului aratà leziuni inflamatorii cronice cu fibroza secundară.

Uniị, autori issi pun intrebarea, dacă disfagia pasiva prin absentă de relaxare a sinncterului si stenoza gurii esofagului nor fi douá stadii de gravitate in evolutita areleiasi boli sau prima ar reprezenia un echivalent minor al stärif pseudo-bubare, o formă tranzitoriende dischinezie si a doua, o fomma de miomatoză esofagiană. Este impontant a determina meicanismul cauzai al unei disfagii prin examen clinic, tranzit baritat, esofagoscopie, radiocinematografie, si mai ales electromanometrie, examen fundannental care permite a stabili participarea, fie a faringelui, fie a sfincterului in geneza disfagiei.
Zona de unire dintre esofag și stomac, fiind al doilea pol al patologiei esofagiene, a fost studiată endoscopic, radiologic și manometric. Incizura cardială, in micile hernii hiatale de alunecare, rămine sub diafrapm si mucoasa gastricà adunecă in torace, rezuitînd un prolaps partial. Hernia hiatală a fost definita ca o protruzime a stomaculut prin hiatusul diafragnatic in mediastin. Incidența sa variază, după autori, datorită criterillon diferite de apreciere ca si localizării exacte a joncțunii esofagogastrice. Pentru a se corecta conceptele gresite sis a se unifica criteriile de diagmostic in hernia hiatala, s-au analizat corelațiile endoscopice, radiologice și manometrice ale celor două structuri anatomice - inci-
zura candiacă si linia de unire (Z) a mucoasei esofago-gastrice - ambele fiind localizaté sub diadragm, la pacienți cu configuratila normală a regiunii candio-esofagienie

- Examenul endoscopic la omul normal. arată cắ linia Z a incizurii cardiale (lunula cardială) este de $0,8 \pm 0,4 \mathrm{~cm}$, pe cind la pacientii cu: hernie hiatuala este de $3,5 \pm 0,4 \mathrm{~cm}$. Această diferentă este semnificativ de ridicata $(0,081)$.
- Examenul radiologic. La nommali indică distanta Iumula - diafragm de $1,82 \pm 0,8$ on si la bohnavii ou hernie hiatala $3,5 \pm 0,4$ distanta dintre lunwă și hinia $Z$. Această diferentă este semmificativa ( 0,005 ). Distanta dintre diafragm și lunulă este mai lungă la normali, decitt distanta lumulă - linia Z .
- Examenul manometric. Lungimea LES (lower esophagian sphinctter) este de $3,8 \pm 0,4 \mathrm{~cm}$ in hernia hiatală și $2,5 \pm 0,5$ la nomali, (djferentă de 0,005 ). Presiunea medie expiratorie este, de asemenea, diferită, fiind de $9,6 \pm 2,1 \mathrm{~cm}$ la nomadi si $5,3 \pm 4,1 \mathrm{~cm}$ in hernia differită, fiind de $9,6 \pm 2,1 \mathrm{~cm}$ la nonmadi si $5,3 \pm 4,1 \mathrm{~cm}$ in hernia
hiatală. Blazati pe aceste observatii, José Orteqa si Leopold Perez. 1975 cred ca intro hernie hiatala mică existà o deplasane a mucoasei gastrice spre torace, prin contractia posibila a fibrelor longitudinale ale esofagului si cä manometria nu este un ghid precis fn diagnosticul herniei hiatale, neexistînd nici o corelatie între lungimea crescută a zọnei distale - de presiune ridicatã și modificările anatomice.


## CAPITOLUL IH

## MIETODE DE EXAMHNARE

Esofagul, un tub muscular care travensează trei regiuni anatomice este prevăzut da cele două extremitãti cu cîte un sfincter, care in anumite circumstante devin polii patologiei esofagiene. Cercetarile clinice comportă un examen indirelot pentru simptomatologia functionala sí un examen direct pentrui identificarea semnelor obiective.

Examenul indirect cere o anamneză atentă, privind antecedentele heredo-colaterale, antecedentele personale, fiziologice si patologice, istoricul bolii și condițile de viață și muncă. Interogatoriul selecteaza simptomele ce traduc suferinta esofagului : disfagie, regurgitatie, dureri, sialloree, aerofagie, singerări, halenà fetidă si unele simptome de imprumut (tuse spontana, disfonie, dispnee, expectoratie).

Disfagia, simptomul cel mai frecvent, are o localizare oare nu corespunde totdeanma sediului leziunii, dar care serveste ca orientare. Disfagia cervicală, care trebuie diferentiată de disfagia bucofaringo-laringiană, constituie sindromul disfagitior inalte dim corpii străini dureroși, atonie, acalazia crico-faringiană, senzația de nod în gît sau de strictură. Disfagia
toracicä dă senzația de oprire neta a bolului alinventar in torace Disfa gia infa supradiafragmatică, este canacterizatà prin dificultate de decfund deglutitiei, plenitudine dureroasa, ce ja sfirsit prin senta
 cal, printr-o serie de metode examen general complet si un examen in ultimele decade de metode de explorare fizica, dezvoltate in special

## EXAMENUL RADIOIOGIC

Metadele de investigare radio-olinica, a esofagului au facut , (Viculescul, Popescu E), cît si ̂̂n stră Shigerui Shibeta, Nooya Iwasaki)., Wright, Brombart, Schetzki R., Wolf,

Examenul radiologic esahi
scopia. Examenul radioscopic primordial si trebuie sa preceadă esofagoasupra integritatii a orientare asupra aparat respirator sircular si da elemente de firorute as anomalii vertebrale, tumori ale olade opacităti diverse, opacitati diverse, date asupara pozitiei si aspectului general al diafre er
Largimea mediastinului, bine circumscrisa, aneori foarte mansa poate fi datorita unui dolico-megaesofag- Adenopatile -satelite, compa poate radiologic Evamenul madinal, diverticulii sint precizate pain examenain ofera informatio firnii, formet pretioase asupra tranzitului esofagian, a calibrului, Iininnri on, lact de mozaic, stricturi, diverticul compresiuni, defommari). De asenenea, dă indicatii asumpa diverticuli eso-gastrice, asupra distantei freno-gastnice. Se recomanda examinarea ateral atera. Nu se va negha examenul in pozitia Trendelenburg deoreal, in aceasta pozitie se porte aprecia daca distanta freno-gostráace me a cu adevarat, sau este orescută prin ptoză gastricá, de asemene ne. ajută la identificarea unei hernii hiatale sau reflux gastro asemenea

Shirakabe, Kawai pun bazele moderne ale metodei dublului cofagian. prin insuflarea gazoasă pe sondă a esofagului si a stomacului, tehnin, 1936 de Coliez in 19:20, reluata de Malcati Santo in 1933 Cain si Aucar 1936, Nadel, Esguerra, Segzra, Dodds, realizează dishinj Cain și Augir insutarea pulberii de tantal in amestec gazos, obtinind detanitiast prin asupra mucoasei esofagiene. Mărgineanu foloseste, per os o de bicarbonat de Nia si acid tantric in părti egale reting ung contrast, care usureaza diagnosticul tumorilor la nivelul esofatui abdo minal sis toracic. Prof. Suteanul St. a făout comunicri radiologice a dublului contrast in diagnosticare cancari asupra metodei de boli din regiunea eso-candio-tuberozitara (1976) au ajuto micile sonde eso-gastrice si uneori cu potiuni niile hiatale, acest examen se va face our piatur exervescente. In herriscuri date de distenisia excesivà a puncii herniadența, din cauza unor introducerea unei sonde Tinthorn in stomac preexistent și introducerea unei cantităti cu aer sì a suspensiei baritate
sub control la ecran: Examenul radiologic are mare importanța in diagnosticul diverticulilor, mai ales că semnele clinice sint necaracteristice Astfel, forma rotundă sugereaza mecamismul de puliune; pe cind forma conica, pe cel de tracțiune. Punga diverticulumi prezintă aer in partea superioara, contur regulat, implantare in esofag. Examenul radiologic permite diagnostioul diferential al ulcerului de la nivelul jonctinuii esogastrice cu un diverticul esofagian. In esofagitele inflamatori, examenul radiologic arata un relaef neregulat, cu hipertrofia mucoasei, cu modificăn de hipertonle segnentară, ce alterneazà cu zone atone. Varicele esotagiene in segmentul inferior apar sub fomna unor nereguraritati longitudinale sau rotunde ale mucoasei cu hipotonia peretelui esofagian. Tot radiologic se precizează forma de cancer, infintrant sau veigent Primul ia aspectul de ,esofag in phnie" cu stenoză incompleta inferiona pe cind cel vegetant se remanca prin absenta pliurilor esofagiene, rigiditatea penetelui, tranzit lent. In stadiul avansat tumora vegetanta, ia aspect zimtrait, strinntat. Aspectul de ,esofag in pilnie" se intilneste si in spasmele functionale din segmentul candiofrenic, dar pliurile mucoasei

In roentgenograma-laterală apar modificări prin tulburări de inervatie - modificarea marginii libere a epiglotei, alungirea ei, ingustarea spațiului faringian (forma "ceasului de nisip") și oferă informații asupra fistulelor traheo-esofagiene. Radiografia cu substante de contrast arată gradul de permeabilitate a căiror digestive superioare (stenoze; atrezii). Gastrostomia permite in mod obisniuit efectuanea roentgenogramei retrograde cu barium, - indicind intinderea si nivelul proceswini patologic esofagian. Dupà examienuil cu substantă de contrast, tomografia ajuta la stabilirea modificarilor patologice ale esofagului. In ultimul timp sau innegistrat progrese mai ales in depistarea si localizarea corpilor straini inclavati, prin tomografia ariala conputerizota

## HANOMETRIA ST STHDTDE ACHOLOR IN HNESMGA虫EA ESOFAGULUI

In primele investigatio manometrice ale esofagului s-au folosit tipuri variate de baloane atasate tuburilor nazo-gastrice sau alte modele. In ultmal timp, prim introducerea transductorior de presiune s-au realizat progrese tehnice in manometrie, reusind să se innegistreze, cu mare precizie, presiunea intramurala a esofagului
La esofagul normal s-aur izolat 4 tipuri de presiune: 1) presiunea bazala, care este presiunea intraluminală a esofagului in repaus; 2) presiunea cardiovasculara; 3) presiunea respiratorie; 4) presiunea care rezuluta din deghlutitie sau din activitatea motorie spontană a esofagului. S-a putut inregistra profilul presiunii sfincteriene, care nu este modificata de variatile presiunil respiratorii si care a permis determinarea ungimii zonei de presiune ridicată a sfincterului ca si a presiunii maxime de repaus a acestuia. Studile asupra motilitattii esofagului au fost mea izate pe o masa fluoroscopică, cu o imagine mai intensa si cu capaci tate cineradiografica prin manomitrul cu transduction de presiune mai răspindit find manometrul cu calibru filtrant a lui Stathon umat de manometrul lui Sauborn Interpretare studilor do monometrie făcut progrese prin corelarea cu datele clinice endoscopice, bioptice și cineradiografice.

In disfagia in care s-a eliminat 0 afectiune organicà si Barea ait apartine unei panalizii a constrictorilor si oit absentei de -deschidene a gurii esofagului, numai un examen electromanometric va permite să se determine responsabilitatea fie a faringelui, fie a sfincterului esofagian superior. Electromanometria se efectuează cu ajutorul, :unei sonde cu 5 catetere, avind orificiile separate intre ele la 5 cm , microperfuzate ja un debit constant. Determinarile sint facute de un captor de presiune, legat de un poligraf. Dupa introducerea sondei in esofag, se incepe măsurarea presiunii din perioada contractiilor, comfaringiana. Aparitia unei cresteri de presiune in superior cu presiunea depăsirea qurii esofagului de către cateter inregistrarea notiej indica reprezentată de diagrama din figura 363 Prima mr. 2 la nivelul sfincterniui supar 1 Și 3 ajurtp la partea infarioara a eate caterele esofagului. Inregistrarea derlutitiei se fradgelui si partea superioară a esofagului. Inregistrarea deglatitiei se traduce printr-o undă faringiană sfincterului superio insoțita de o undă negativă (relaxare) la nivelul


- Paralizia constrictorilor (fig. 364) se manifestă prin absenta undei de presiune faringiană pe cateterul nr. 1, pe cind sfincterul se relaxează şi unda peristaltica porneşte. Disparitia functională a sfincterului superior se tradace printr-un traseu plat (fig. 365). In maladia Steinert unda de presiunedfaringiană este slabă si ineficace. Absenta de deschidere a gurii ia nivelul prin spasm permanent al sfincterului crico-faringian se traduce sfincterului prin a crestere presionala, care marcheaza existenta 011 und de prin and - presiune faringiana

In ultimele două decade, grație progreselor tehnologice s-a folosit perfuzia acida a esofagulue, interpretindu-se in scop diagnostic datele intraluminale de $p H$ al esofagului. Au fost imaginate mai munte procedee de acidifiere a lomenului esofagian, in scopul producerii unor simptome Ca durere si arsuri, urmărindu-se identificarea efectelor acidificării asupra activitătii motorii. In diagrosticul esofagitei, Bernstein și Boker au introdus acest test, perfuzind $\mathrm{HCl} 0,1 \mathrm{~N}$ in esofag si observind simptomele produise. Acest test. ajută la diferentierea durerii esofagiene de durerea cauzată de alte boli intratonacice si intraabdominalle, in special angina pectorală si ulcervl duodenal. Concomitent se urmăreste investiparea motilatathi esofagului prin aprecterea modificării presiunii intaialuminale, astirel la boinavii, ou rethux gastromesofagian, perfuzia acidă va determina ,ispiasm difuz" pe curba de presiunde. In laboratoarele de gas-tro-enterologie, cinefluoroscapia esofagului este studiata comparativ cu datele de motilitate și cù studille acizilor. Henry Bockus utilizează testull ",acid banium", confountind constatarile cinerachografice ale deglutitiei normaile cu barium $p H$ 7,0 ou cele obtimate prim inghithinea de acid bari$u m p H$ 1,0. Alcest test, aplicat bolnavilor ou reflux gastro-esofagian, va declansa turburări de mọilitate mai ales in segmentul inferior si curbia va lua aspectul de ,spasm difuz". Se consíderă de unii cencetători cä mäsuratorile de pH esodagian intrialuminal ar constitui metolda cea mai Bună pentru detectarea refluxuluị gastro-esofagian. Bolnavii cu aclorhi-
drie sau hipoclorhidrie beneficiazä de valoarea acestei metode prin instilare de 200,300 cme solutie $0,1 \mathrm{~N}$. HCl in stomac, inainte de determinarea pH -ului esofagian intraluminal.

## CTOLOGIA EXFOLIIATIV

Citologia exfoliativa are o mare valoare in diagnosticul carcinomului esofagian, contribuind la identificarea lui intr-un procentaj ridicat, atunci cind alte metode inclusiv biopsia au eșuat. In acest scop, o varietate mare de procedee au fost preconizate pentru găsirea celulelor maligne in lichidul esofagian recoltat. S-au practicat o serie de tehnici oarbe, ingenioase, cu ajutorul unor, instinumente abrazive. Aistfel se cunosc somidele mesate, sondele de biopsie si aspiratie, peria rotativa, sonda cu cublu curent, "Zelltupfsonda" lui Henning, "Citorape" a lui Debray care ajuta la recoltarea unor fragmente mici de tesut. Instrumentul lui Cabré-Fiol, Mandril-Sound" combină abraziunea cu spalătura prin ace-
 electrice de oras, dar rezultate similare au fost obtinute și prin simpla spălăturá esofagiană cu solutii izotonice. Pină in 19:48 la ,Graduate Hospital" al Universitatii din Pennsylvania, procedeul lavajului esofagian se tacea cu tubuil Ervald, apoi cu tubul Levin nr. 18, folosindu-se ca lichid de spălat solutia Ringer sau serul fizologic. Tuburi aut lumen dublu, cur fintre milipare, ce pot mjecta si recolta (aspira) simultan, au intrat in aplicare, mårind posibilitattile de detectare a celulelor maligne si reusind sa recolteze lichidul esofagian la diferite nivele. Aceste procedee oanbe au fost aplicate mai ales in cazurile in care endoscopia este nerealizabila (pacienti debilitati, cu boli cardiovasculare severe) sau nu se poate abonda zone suspecta pentru examen bioptic. Prin dezvoltarea si: extinderea endoscopiei esofagiene s-a creat și citologia endoscopică Prin esofegoscopie se poate recolta lichidul de spalătura, care oferă un procentaj de $70 \%$ cazuri pozitive in identificarea celulelor-diargostic. Introducerea noilor esofagoscoape flexibile ajutá la colectarea mai usoara a acestor celule in viziune directa. Citologia endoscopică a devenit astăzi in majoritatea servicilor de endoscopie metoda de electie, finind praoticată inaintea biopsiei. Cu a'celeasi instrumente pot fi realizate atit spa lătuna cit și abraziunea, in special cu ajutorul perijor mici. Materialu reooltat este colorat direct pe lama, lara centrifugare prearina, dind rezultate remaroabile. Indicația citologiei endoscopice o constiture disfagia, simptomul cel mai preconce al cancinomului, la bolnavi eu stricturi esofagiene inferioare, vizibile radiologic, in amazaze, hernie hiatala cu esofagită peptică, in care poate fi suspectat un neoplasm subjacent. Cituologia endoscopica ajuta la diagnosticul diferential dintre acalazie și disfunctie motorie esofagiana secundara, data de un carcinom intramural. Examenele citologice au valoare în controalele periodice ale disfagiei din bolile precanceroase, ca sindromul Plummer-Vinsom. Ori de cite ori examenele radiologice si endoscopice nu sint concludente sau biopsia nu se poate efectua, este indicat examenul citologic.

Celulele canceroase prezintă canactene tipice, permitind cu uşurintă diagnosticul, astfel in formele diferentiate celulele "tadpole", celulele
"bird's eye" sint caracteristice. Keratinizarea este in favoarea originii epidermorde a celralelor tumorale. Melanomul malign primar al esofagunai poate exciia celule-diagnostic. Henry Bockus susține că examenele citoogent ale esolagului au o mai mare acurate decit alt segment al intestinului. Erori de diagnostic sint rare. Totusi exista situatii care creaza dificultati de interpretare. Astfel, in esofagitele cu refluy regenerarea epiteliului poate favoriza eliminarea unor celule atipice pot duce la conturi. Situafii asemanatoare pot fi observate la pacienti ce acalazie sau cu ulcer primar esofagian. Numămul' acestor cazuri fals pozitive este neinsemnat in laboratoarele specializate. Goldgruber in studiile fă pe pacienti tratatio prin iradierea esofagului si a stomamului superion a demonstrat apantua unor moditicari ale celulelor epitelime ce pot ind, pe cele din bohme canceroase ca: umiflarea nucteilor distributia mend a cromatinel, cu vacuolizare nucleară si citoplasmică acest ano ficari postiraidiere aul o durată de 5-6 săptămîni. Examenul cito mod totusi o valoare orientitiva, chiar cu existenta unor rezultote fals are tive sau a unor rezultaie negative ce nu pot fi luate in considerie poin
Citologia pste de e moln uno
in cazurile m care esofagoscopia suspecteazã un neoplasm, dar biopisia, dirijată nu-1 poate confirma. Multii autori conisiderá rezuitatele examenului citologic esofagian superioare, in raport cu cele obtinute la alte nivele ale tubului digestiv.

## EKPLORAREA IZOTOPICA A ESOFAGTUUT

Explorarea izotopică a esofagului a fost realizată cu bichorură de o mercur 197 (injectare de 1-2 milicurie). Doza este mică sí nu existá deci nici un risc in efectuarea examenelor iterative saù in perioada graviditatii. Rezultatul este obtinut printr-o cartografie făcută
esofagului normal este onogena 248 ore. Imaginea esofagului normal este omogena si diminuă dupa 34 de ore. Captarea hepatica a izotopilor obliga la realizarea unei scintigrame hepatice prin utilizarea de aut radioactiv, pentru a examina leziunile de la nivelul prin unii inferioare a esofagului. Pe un lot de 50 bolnavi. Léon Bérard a care aveau iun cancer de esofag - deci fără erori pozitive in a 32 bolnav 2) 18 scintigrafii considerate ea nemaligne: 13 :megan această serie ; esofagite peptice, 5 neoplasme esofagiene - deci $3.8 \%$ (5/18) de erori
negative.

In ansamblu, cartografia izotopica la nivelul esofagului este importanta in diagnosticul stenozelor esofagiene, heaccesibile endoscopiei ; ea prezintă de asemenea interes in bilantul de extensiune (vizualizarea adenopatiilior hilane sau supraelaviculare mepenceptibile) si in supravegherea cancerelor tratate.

## ESOFAGOSCOPIA

Metodă vizuală de examinare directã a lounenului esofagian, esofagoscopla poate fi efectuată fie in scop diagnostic, fie in scop terapeu690
sele recente ale aparaturii depá sind multe din dificultatile si disconfortul ei. Permite vizualizarea leziunii, precizarea sediului, a tipului, a intinderii ei, fotografierea Si recoltarea de aspirat-fiagment biopsic superficial. Esofagoscopia ajută la evaluarea celor mai nuit tulburări ale esofagulai sesizte unele de extamenul radiologic of oare au nevoie de confimarea. xamenului biopic citologic (fic 366 ).
Indicatia esofagoscopiei itrebuie sắ fie extinsă, de asemenea, sil $1 a$ pacientii cu simptome persistente, care arata o perturbare esofagiana ză) desí datele radiolosice sf negative, in incercaréa de a statil un diagnostic si un ta precoce In acester un tratament mai pia flexibila trobuie sa fie encoscode electie, sub (Endo 1971 - SuEut 1972) locala to - Dictinson 1972). Netst to - Dickinson, 1972 , intr-o treime din cazuri au gasitun dezacord Intre datele radiologice si cele en-
 normal (Soulas A.) doscopice. Jose Ortega, Leopold erez 1975. in studile lor cle apreciere a celor trei metode folosite in luza truat a precisar-ea permind identificarea or servind ca baza de interpretare a datelor radiologice si manomeance. Endoscopia conventională cu tub rigid isi păstreaza nofatile in special in explonarea gurii esofagului, dar reclamă un ochi $j$ mona ales in traversarea oarba a gurni esofagului; sint încă posibile. Prudenta rebuie păstrata chiar daca anumite contraindicatil clasice par mai putin bsolute: anomain sau tumori ale gurii esofagului, artroza colonei cervicale care phicatureaza mucoasa si agraveaza dificultătile examenului tumorile glandel tiroide, ale timusului, ale mediastinului. Anevrismul ortic, boll cardio-pumonare sau respiratorii decompensate rămin incă o contraindicație pentru esofagoscopil. In mod special acest ewamen nu se va practica mai ales cu instrumente rigide, la un pacient necooperant sau psihic, ca și la un bolnav in stare de șoc. Endoscopia este mai puțin nécesară in diverticulii esofagieni, avind totusi două indicatii : 1) pentru elminarea suspiciunii unei tumori intradiverticulare sau asociate, cu locaizare faringo-esofagiana ; 2) pentru cercetarea unei fistule eso-respiratorij, asociata unui divertioul parabronsic sau unui cancer subjacent, unui diverticul epifrenic. Reperarea şi abordarea coletului diverticular este
adesea dificilĕ Anomaliile esofagiene izolate sau asociate altor organe observate la examenul radiologic, au nevoie de confirmarea examenulù endoscopic, cae stabilește mai nușor și intensitatea reacțiilor inflamatorii Cervicale inendoscopic e bine să fie precedat de radograna coloane esofagului cu uspensie sau pastã de sulfat de barium rint de ase ale necesare iname de esofagoscopie. In prezent uspin asemenea se recomandă substantă de contrest solubita in apă de corpi sträini in locul suspesiei de surfat de barium In retentiile e alimente sau alte surs care ingreuaza identificarea lor. preliminar cu ubul Levin sau alte substante in esofag se indică lavajul preliminar cu abul Levin, pentru a îndepărta pericolul de aspirație și a permite 0 emamnare adecvată.
Esofagoscopi poate fi normală (planşa $I$, a), tubul să progreseze fără obstacole și sà onstate o mucoasă netedà, roşie, regulată pînă la niveluì cardiei, unde mincoasa este de culoare rosie inchisă. La scoaterea tubului se va urmari d asemenea aspectul morfologic al mucoasei. Acest aspect normal trebuie a fie interpretat in functie de contextul clinic si radioló-
sau violacee, fiurată, ulceratä sau mameIonaită de vegetații. Se va preciza biopsia și evental se va fotografia.

Aspectele edoscopice sint banale si comune oricărei inflamatii ale unui conduct wusculo-mucos sub forma unei congestii, edem (aspect de ,linge moulé" - rufă inmuiată), secreție de stază, erozitini. Mamiffestarile alerice accentuează congestia, edemul si fragilitatea mucoasei. Erozunle si ulcerațile fac sa se suspecteze o esofagita alceroasă, un tbc, nai rar o blastomicoză sau sifilis solero-gomos ori un cancer. Aspecti ulceros este uneori expresia unei supuratii prin corp sträin sau tramatism. Leziunile ulcero-vegetante sint expresia unui cancer, mai rara unui the saul a unei esofagite filegmonoase. La nivelul esofaghilui crtical se pot observa două sindroane de natură obscură, dar bine desorie: sindromul hi Kelly-Patterson sau Plummer-Tinson si ocluziunea ropatică a gurii esofagiene a lui Killian-Montandon (o strictura permnentă cu atrofie sị degenerescență.musculară). In paralizia esofiagiaă se observă o inertie, atonie, beanțã. Aspecte de dischinezie sint dfō̉servație cur̈ntă, fie in $1 / 3$ superioară sub formã de spasine farinygoesofagiene, fie. in $1 / 3$ medie și inferioarà sub forma spasmelor etajae. Portimenea inferioară a esofagului este foarte bogată in procese patcogice: 'deschinezii, divertiondi, brahiesofag, hernie hiatalẵ, ulcer pepts, incontinența cardiei
iln hemoragle mani esofagiene de caiuză neobiṣnuită, endoscopia poate stabili toografia singerării si cauza ei; mai mult decít celelalte ewamene. Astfe Fékêté, May, Birbau, in 1977, pe 9 cazuri de hemoragii grave digestive revelatoare de afectiuni esofaguene, au putut stabili locadizarea hemmagiei prin endoscopie in 4 cazuri, din care două au fost negative latranzitul baritat, in alte douà diagnosticul s-a pus prin laparatomie exporatorie, în donă cazuri prin tranzit baritat și în unul singur la necropisi: Cauza hemoragiei a fost precizată la trei pacienti prin
endoscopie, la trei prin.intervenție operatorie, la und prim tanzit baritat sila trei la autopsie. In cazurile in care endoscopia nu este posibila din cauza hemoragiei abundente, raldiografia nu este semmificotiva. daparatomia cu gastrostomie exploratorite poate să remanieze diagnosticul topogradic de hemoragie, dar nu totdeauna cind sinngele se vede venind din cardie. Un deget trecu't prin candie poate palpa o tomora sau o ulceratie in esofagul inferior; dar numai endoscopia preoperatorie poate preciza sediul si natura lezianii. O formatime burionanta gasita la mbroscopie si responsabia de o hemoragie grava are tonte șansele de a fi un ulcer benign si nu un cancer.

Endoscopia a permis lui Gaucher P., Bigard M,, Begue, 1977 prin biopsì etajate să identifice granndomul epitelioid din localuzarea maladiei Crohn la nivelul esofagului. Etapa endoscopica poate indica amomalii majore - stricturi, ulcerații, de asemenea poate pune in evidențà lezinni minime, de mare valoare dagnostică, ca pseudopolipuz inflamator și mai ales esofagita pavimentoasă aspecifica. Trebudie sä se ştie că localizările esofagiene ale maladiei Crokin sint susceptibile de
 cator, in asociatia acantozei nigricans si a papilonivatozei esofagiene difuze, dupa Mignon F. C - Laroche L., Revuz J. - 1975, cind afectarea mucoased este difuza si constituita dintr-o succesiune de mici nidicături digitatii a mopaseste 1 mm in inaime si 0 mm la baza. Examenul endoscopic pernite


Mucoasa poate fi de tip gastric pe o intindere mai mare deasupa cardiei, fie in insule, fie sub fomma unai con de hernie hiatala, Inmenul esofagian poate fi obstruat printroo tumora resturi necrotice, singe, corp strän liber sau cantonat intr-o mucoasa inflantată si fragila. Mrucoasa poate fi reliefata de cordoane violacee sinuoase sau de pachete varicoase. Uneori se intimpină rezistenṭă la introducerea tubuhui prin prezenta unei stenoze, care poate fi completă sil nepenetrabila, cu digulata si gulata si confera dificultate in recoltarea unui fragment bioptic. Biopsia poate fi negativa, atunci cind leziunile mucoase sint mai joase sau ise care mpre juran se va recurge ia recoltarea de restur histokogice si citologice. Stenoza peptica poate fi totala, stelata, nepenetrabilă. Un mega poate trece ou in faza initială a mega-esofagului. In cancer, mucoasa apare rigida, cu . o zonă ullcerrată sau burjonantă. In esofagita peptică, este edematoasă, hemoragică, cu depozite membranoase sau un ulcer evident.

Esofagoscopia este aplicată mai frecvent în scop terapeutic, inclu-zind-mai multe procedee terapeutice ca: 1) incizia sau excizia partiala : a unor diafragme congenitale; 2) indepartarea corpilor straini ; 3) injectarea varicelor, Esofagoscopia clasică a fost folosită de milit timp in iscleroza varicelor esofagiene de E. Wodak - Viena, J. Pinel, L. Leger, J. Weil. C. Monath - Fnanta. In ultimul timp, Rachail M., Pellet D.,


Fig. 367 a Strictura esofagului $1 / 3$ medie latatie transiatatie b. Acelasi bolnav după di-

Rollux J. au practicat scleroza varicelor esofagiene sub control fibroscopic, folosind fibroscopul Olympus GIFD 2 sau EFB, cu ace tip Storz și Olympus. Utilizarea: unui fibroscop permite o injectare mai dificilă, cu posibilitatea de hemostază prin compresiune mai redusă, dar oferăo maniabilitate si tolerantă mai bună, o verificare mai atentă a cauzei de hemo ragie si ingacauie repetarea ragie si ingaduie repetarea de o inocuitate relativă, este de executie usoară si merita Sa lie propltsa orl ce cite oil chirurgia de orl ce cite ort portală este contraindicatá 4) esofagoscopia (fig: 367) se foloseste dilatare diafragmelor, ariilor de spasm, acalazie sau a stenozelor datorite Inflamatiilor (esofagita), neoplasmelor, 5).ablatia unor tumori benime 6) implantarea de granule de radon in neoplasmul malion: 71 aplicarsa crioterapie locala in tumori vasculare san carcinoame de volum
Instrumentatia folosita pina in ultima decada era reprezentatã d modelele Brinings, Hasslinger cu surse de luminä electrică indirecta, asezatǎ proximal, modelul Chevaluer-Jacksor, cu sursă de luminà electrica directa distala modelul Soulas, esofagoscopul Eder-Hufford si, cel făra obturator. Esagoscopul. Eder-Hufford este asemănăto esofagoscopului Jackson, dar are in plus un canal de aspirat separat, un obtunator flesibil, ce faciliteaza introdicerea instrumentulut in esofagul superior, si un telescop extern Atkins folosit curent cu acest endoscop. Tehnioa de examinare a acestui tip cui obturator se deosebeste de cea a esofagoscopilui fară obturator. In ultima decadă, encocopia esofagiana a fost revăzuta si perfectionată prin folosirea scoapelor 垪rooptice, construite din fibre de sticla, suple, cu tub lung, cu viziune axială, cu calităti optice deosebite, cu posibilitatea de insuflatie, de lavaj, periaj al mucoasei, asiprare a continutului, efectuare de biopsii, de lavaj, periaj al mucoasei, asiprare a continutului, efectuare de biopsii, mprimind examenului endoscopic un caracter mai acceptibil, mai renume sint : 1) esofagoscopul fibroptic Olympic, model EF, tip B, cu viziune anterogradă, oblică, de 86 cm . lungime, care are de asemene un mecanism de angulatie in patru directii, cur un unghi de $180^{\circ}-100^{\circ}$; 2) endoscopul fibrooptic gastrointestinal Olympic, model GIF, tip D si $K$ asemanator tipului anterior, dar care are o lungime de 105 cm . si unghiuri de acomodare de $300^{\circ}-200^{\circ}$; 3) esofagoscopul Lo Presti, de 77 cm construit de Asociaţia Americană Cistoscop Makers Inc., tip care in 1970 a fost modificat, fiind alungit la 105 cm . In 1971, aceeasi

- companie ACMI a introdus modelui FO-7089 P si A de 105 cm care este un panendoscop polidirectional, instrument excelent ce permite examenul esofagului, stomacuiui și duodenului, in aceeași sedinta. Acest nou esofago-gastro-duodeno-scop are un mare avantaj, fața de alte modele, prin viziunea terminala, care oferä un unghi de $70^{\circ}$, putînd fi amplincat la $170^{\circ}$, cu o mare mobilitate a virfniui. La acest aparat se adaptează o cameră Olympus Pen FT, cu o lentila tele de 70 mm , filmadoră Kodak Instematic m 30, putindu-se. fotografia si filma. William Barnes şi A. Okinaka preferà esofagoscopul Iesbeng fibrooptic Aceste endoscaape au o serie de accesorii, un tub prin care se poate insufla aer, injecta apa. Și aspira secretii, pense pentru biopsie, instru mente variate de apucat și indepărbat corpi sträini, ponttampon tru aplicat medicamente sau pentru a sterge muconsa esofalut scopul recoltarii de probe citologice, numeroase bujii de mărimi vania pentru Verificarea lumenului si pentru dilatarea stenozelor. Tratane tul stricturilor benigne esofagiene poate fi realizat cu dilatotori fära coardă - Eder Puestow a căror sîmă ohid reazat cu cilatatori făra psie (Price - 1974). O bujje modificatǎ numită lumen finder" au cauciucat, flexibila, neascutită este folosită pentu găsirea de intrare al esofagului sau in ghidarea unui instrument in mod sigu in lumen. Folosind cele doua. tipuri lungi GTH tip $D$ si aborda si vizualiza oardia din stomac, repine fore in se poate cauza frecventei modificarilor maligne la acest posibil a se face un diagnostic precis do hernie hiataly (pren, paraesophagial type") si a verifica incompetenta sinctirulu inng (Anselm - 1971, Hradeky - 1973) isurinta do scopul este importantă în raportarea constatarilor fotografia cu fibrola bolnavii cu varice, dar reproducerea culorilor prin fibre mai alas nu este perfecta. IMcoasa ia o culoare anormala prin fibre de sticla (Coun - 1967) și culoarea albăstruie a varicelor nosianica - galbuie de ochiul uman. Un filim cu o sensibilitate ridicata poate fi perceputa Foclak Ectachrome, poate usura diagnosticarea vart la culoarpa albastră,

Borgeskou Fodorf Ki Krus Blinkember in
au efectuat 667 examene endoscopice si Kruse in periozda 1969 - 1973 au efectuat 667 examene endoscopice esofagiene, dintre care 313 cu Cele bile deoarece major pentru puta aneatezie looala, fara disconfort major pentru pacient și risc de perforatie mai mic decit ou esofagoscopul mente laz scopului pacientil cu strictrin, multi medici prefera folosirea esofagoscopula Exigid si trecenea unui tub intraduminal, prin metoda lui Soutinflamatorii in histologic al mucolasei esofagiene arată adesea modificari indamatori in subanccoasa, chiar cind mucoasa apare normală la examenui endoscopic (Kobayashi, Kasugai - 1974). Chery, in 1967, a identifioat lezioni neoplazice ale traheei și bronhiilor, cu punct de plecare carcinomul esofagian, cele mai frecvente - 300\% - finind gäsite in segmentul cervical si $6 \%$ in tumorile segmentului inferior.
Esofagoscopia este grevata sii de accidente, chiar in mîini experimentate, care pot fi importante, adesea mortale. Acestea sint determinate de mai multi factori: a) variabilitatea anatomică a esofagului;
pe viu, dimensiumile lui variază dupa talie, sex, presiunea intratoracica, stare de vacuitate si de plenitudine a organului, pozitia bolnavulup; b) esofagul nu-i rectiliniu, dar la omul normal o tija rigida depabeste ușor cele două curburi laterale, superioara la stinga si inferioara la suferăo schimbare de directie si mucoasa se pliseazà in vederea adaptarii sale toracice Acest organ suapteaza conditilo mediastinale pe tarii sale toracice. Acest organ se adapteaza condinor mediashare pe ele in scop fiziologic. Un autor englez a afimat cä esofacil esto. planta pantar agatoare a mediastinului posterior, lar Jackson, a spus. , examenul endoscopic dă impresia că esofagul ar fi fost puss primul pe loc și cal toate celelalte ongane invecinate ar fi fost tasate in jurul lui de maniera pamantului si pietrelor in jurul unui tarus ingropat intr-o gaurä"; c) fiziologia organului e caracterizată prin suplefe, Laxitatea te sutului conjunctiv periesofagian favorizează penetrarea intramediastinala a unui tulb rigid, far procese patologice locale expun la accidente, de acee Gaingolphe, a subliniat: ,alunecați, dar nu sprijiniti, destul de des Catever,
t Complicataia cea mai serioasa a examenului endoscopic este perforația organului, a carei incidența a fost redusa cu cel putim $50 \%$ prin introducerea instrumentelor flexibile. Freaventa perforatilor cu endoscoape arigicle a variat dupa autori, astfel Katz-1969, a avat o incidență de\&0,11\%, Bell-1956, 0,70\% Palmer, Wirts - 1957, pe o cazuistica de 40000 endoscopii a avat 0,20\%, Eluer, Dahlbäck - 1962 , pe 3964 cazuri, a avat un procentaj de $0,51 \%$, Katz prin folosinea endoscopulai flexirigid a avut o incidentă de perforatie de $0,05 \%$ si cu cel flexibil $0,09 \%$, Schuiler in 1972, prin folosirea numai a endoscopulai flexibil a arut un procentaj de $0,05 \%$ perforatii. Borgeskov Egedorf, Kruse Blinkenberg - 1976, au constatat un dezacord intre aspectul radiologic si cel endoscopic intr-un procentaj de $1 / 5$ din pacienti, suferind de esofagita, hemie hiatală și vance esofagiene. in $22 \%$ din cazuri cu tumor maligne, prima biopsie recoltata pe cale endoscopica a fost benigna. Aceste rezultate fals negative se intilnesc inti-un procentaj de $40 \%$ la biopsilie efectuate cu instrumente conventionale, pe cind la cele efec tuate ciu endoscoape flexibile, incidenta este de numai $12 \%$. Aceasta diferența semmificativa este explicată de Borgeskov prin acuratetea mal mare icu care puteau fi efectuate biopsilie cind se foloseau instrumentele flexibile, produsul, biopsic find și el recoltat suficient de profund in ciuda dimensiunilor mici ale pensei

Esofagoscopia retrogradă, o nietoda de explorare si matament fo losită in stenozele resofagiene ce nu pot fi depasite pe cale normaia, prin catetene, a fost introdusă de Mosher si Murphy, Guisez, Sencert, Ch Jackson, care au folosit stoma gastrică. Timpul dificil este cel al descoperinii candiei, tatonindu-se cu rateterul sau reperindu-se cu cistoscopul Aubin a imaginat o metodă zisă mixtă, combinind esoflagoscopia si ecranul radiosconic. Tucker este cel care a perfectat dilatatia esofagiana Tetrograd'ă, fără ca să pretindă că arr fi inițiatorul metodei retrograde cir fir Shedde, in 1883, a sugerat dilatatila retrograda după gastrostamie Von Hacker, in 1894, a descris dilatatia esofagului dupa gastrostomie prin lăsarea fórului pe loc. Această metodă de dilatatie retrograda

CAPTMOLUKH IV

## WAMOLOGA ESOFAGULIJT

A. MALFORMATIILE CONGENITAIE ALE ESOFAGULUI

Maldormatiile congenitale ale esofagului au fäcut obiectul a nume-
 oase stiltă dată multe erau inconl unor metae an ataizi majoritatea au devenit curabile chirungicai, prin patibite ou dezoltanea momalii n-a progresat pnea mult, ipotezele teratolotogenia acestor amomalil n-a proge pe speoulații, făra fundament stigice s-au inmulut, aindle si Ingalls arată lipsa predispozitwei ereditare intific. Studaile si nici nu reounosc tandon A., la Congresul ai Xl-lea ail Socketiologică a esofagului și apaa subliniat rapoartele dintre esibilitatea unor factoni etiologici, cu ere-
 ditatea dominantă si reccesiva sau factor boli contagioase etc. (fig. 368). intrauterina, ca traumatisme, intoxicatse: 1) malformatii ale esofagului,

Wl a propus urmatoanea clasincare divizate în displazii totale și idisplazii reg
 (Courtesy - Davia Baker).
(deviaţii statice) : 3) stenoze prin compresiune extrinsecă (anomalii ale organelor vecine) ; 4) ectopii tisulare prin insule epiteliale aberente

Unele dintre aceste malformatii sînt localizate numai la un segment esofagian, ca atrezia, stenozele, fisturele esotraheale, pe cînd altele intereseazà toată intinderea esofagului, ca brahiesofagul, megaesofagul.

## I. ATREER ESOTAGULUI

Atrezia esofagului cu sau färă fistulă traheo-esofagiană (TEF) este o leziune incompatibila cu viata mai mult de patologie privind atrezia esofagiana cu cF apartin lui Gibson Thomes, care a Humane Bodies Epitomized" publicata in 1697 , ${ }^{\text {cos }}$, The Anatomy of cu această maliormație au fost tratati chirurgical Holder - 1969). Leven si Ladd- in 1939, Haioht si Towsley (Ashaf si tratat atrezii de esofag prin interventie chirurgicala intrey in 1941, all. Atrezia esofagiană si TEF pat sǎ aparǎ ca leziuni intr-un singur timp. Adesea apar impreună. Mecanismul embriologic de separate, dar cel mai dar probabil că rezultă dintr-o dezvoltare anore de producere este disputat, gian și a șanturilor laterale esofagiene in periona septului traheo-esofamini de gestație. Pentru documentare mai detali celei de-a IV-a Săptăpot consulta: lucrarea lui E. Ide Smith - 1057 a a embriologiei, se Ingalls și Prindle - 1949, Keith, Svicer - 1005 , a lui Lewis - 1912, Johns - 1952, Schitdde - 1908, Shatack - 1090 - si Popper - 1951, Holder si Aschcraft - 1966. Incidenta - 1890 , Gruenwald - 1940, variabilă după autori. După Mounier nașteri. După Sulamá - 1952, ester-Kuhn sid Lafon ea este de 1 la 2500 au raportat 2 si chiar 3 copii rar ca al 2-lea copil din familie sa Dermott - 1939 Copleman - 1050 inder (Grieva, Mc 1957). S-a comunicat un caz. de: 2 anomalii la un set de Haussmann -- 1961). In general prematurii sint cei mai afectati.
upǎ preze patologica. In clasificarea lui Ladd, sint descrise 5 tipuri prezența unei comunicați eso-traheale și după situatia ei
rb si 2. Tipul B. Sermentic. Este O Varietate rara. ferior este identic celui 3. Tipul $\mathcal{C}$ in precedent. Varletate excepțională.
3. Tipul C. In proportie de $90 \%$ din cazuri. Segmentul superior orb, este liber, pe cind segmentul inferior comunică cu traheéa.
4. Tipul $D$. Este asemănător precedentuai, fistula inferloara este mai joasă, la nivelul carinei sau a unei bronhii primitive.
5. Tipul E. Cele două segmente comunică cu arborele respinator, sementul superior este icdentic tipului B , segmentul inferior, cellif de tip C sau D. 10 clasificarri au fost propuse si folosite (Zeit 1912-1013 -Cautley 1917, Vogt 1929, Ledd 1944, Potts 1951, Gros -1953, Stepheus 1956, Haight 1969, Willis 1962, Swenson 1962). Pentru a evita confuzia, este mai usor a se retine o clasifioare bazatà pe anatomie descriptivă ca și pe date fiziopatologice și terapeutice.

Caracterele importante sînt: 1) prezenta sau absenta atreziei, 2) 10 calizarea unei fistule traheo-esofagiene TEF, la segmentul proximal sau distal esofagian.

Segmentul superior se termină printr-o extremitate dilatata, rotundă, musculatura sa este normellă. Segmentul inferion este mult mai ingust, cu peretele subtiat.

Fistula are un diametru variabil : adesea e mai strimtă decit lumenul esofagian. Depătarea celor două segmente variazã intre locurile de conesofagian. Departarea celor doua segmente variaza intre locurie de conoperatorie.

Anomaliile asoćacie reprezintă $30 \%$ din cazuri, cele mai frecuente sint malformatiine tubului digestiv, apoi cele candiovasoulare, vente brale; bronhonpulmonare sau un mongolism.

Fiziopatologie. Atrezia esofagului impiedică copilul sả ínghită salivă sau alimente, căci punga proximala se umple si comprima traheea sau continutul este aspirat in arborele traheombronsic. O fistula traheo-esofagiana a pungii proximale dreneaza direct saliva in trahee. O fistara a esofaguihi distal pemite ca aerul sa treaca din trahee in intestin si continutul gastric in trahee. Arborele traheoboronsic este scaldat in secretie acida gastrică, provocindu-se pneumonii chimice si apoi bacteriene. De aceea, fistula traheo-bronsica distala este cea mai periculoast dintre aceste anomalii. Fistuba traheoesofagiana cu atrege esofagiana are trasáiuri din ambele fistule, prosinale și distala.

Alimentele sînt aspirate prin fistula in trahee, iar aerul din trahee trece in timpul tipetelor prin fistula in tractud digestiv, producindu-se o distensie abdonninală. Regurgitări de contimnt gastric pot trece prin. fistulă in trahee. Redăm un tabel cu incidenta relativa a.. atreziel esofagiene și a TEF la 1058 pacienṭi cu aceste anomalii:

| Tiput | pactenty | Proceritajul din total |
| :---: | :---: | :---: |
| Atrezii esofagiene TEF | 82 | 7,17 |
| Atrezil esofagiene TEiF proximal | 9 | 0,8- |
| Atrezii esofagiene TEF proximal si distal | 7 | 0,7 |
| Atrezii esofagiene TEF distal | 916 | 86,5 |
| TEF cu atrezii esofagiene | $44 \%$ | 4,2 |

(Surgical Section - American Academy of Pediatrics - Holder Pediataics - 1964)
द

Simptome. Simptonatologia este similară la cele mai multe forme de anomalai, dar diferă uneori după combinatia defectịunilor. O treinne din copiii oư atrezie esofagiana si TEF sint prematuri. Simptomele apar in primele minute sau ore de la naștere, copilul nu poate inghiti si salivează excesiv. Prin alimentare, copilul tuseste, se sufocă sii devane cianotic. in cazurile cu TEF distal, abidomenul se destinde, secretine traheale druc la pneumonii și atelectazie, in cazurile de" absentẹa a fistulei distale, abdomentul rămine plat și complicațite pulmonare precoce nu vor fi assa de severe.

Fistula traheo-esofagiană fără atrezie esofagiană poate produce simptome in perioada neonatală. Pacientul poate înghiți, dar aspiră destul de frecvent alimente si lichide ingerate. Fistula este traversata mai usor de lichide decit de alimente solide, generinn pneumonii, de asemenea aenul trecind in intestin destinde abomenul. Asocierea regurgitării si a tusei, după un episod dispneic si dupa fiecare tentativa dee alimentație, trebruie să ridice suspiciunea unei malfomnatii esofagienc. Copilul are o stare generală excelentă, are foame. Evolutia spontană este fatala introo săptămana sau două. Datele fizice determinate de

1. cesivă si prîn complicaţii pulmonare (raluri, cianoză, retractii si dispnee. Uni abdomen destins sugereaza o fistula distaia sau 1 m rara atrezie esofagiană, pe cind un abdomen suplu sugeneaza o atrezie esofagiană fără fistula distală. Mai mult de jumatate din acesti copil ( mola m prezinta anomaiii congenitale asociate si o treinle. aul o greutate mai mică de 2250 grame, scaunele meconiale nu sint inlocuite prin scaune fecaloide, copilul elimină gaze în cantitate destul de mare.

Diagnositic. In aceasta afectiunie diagnosticul se precizeazā radiografic, frin injectane de substante de contrast (dionasil) printr-un cateter nr. 8-10 trecut prin nas.in segmental esofagului superior, confir-mindu-se atrezia sii putindu-se aprecia complicatile pulmonare, marimea cordului, prezenta gazelor in intestin, nivelul diafragmului. Metoda folosită de unii autori, prin trecerea unui tub in stomac fara examen radiologic, mu este recomandabină, deoarece tubul poate sa intre in punga esofagului si sà dea impresia că a ajuns in stomac. O fistulă distală TEF este usor detectată lia 0 atrezie esofagiana prin prezenta gazelor in stomac, dar fistula proximală TEF adesea este dificilil de confifmat. Un fillon cu substanta colorată in segmentul proxional esofagian demonstrelază o fistulă și confirmă diagnosticul. Prezenta de substanṭa radiopacă in trahee mu indică totdeauna o fistulă, căci aceasță substantă poate fị regurgitată din punga esofagiană și aspirata.

Mounier-Kuhn contraindic̣ă în mod formal examenul esofagian cu pastă baritată, din canza pericolului refluxului traheal care inundă puilonul deolarsind o sufocatie cu cianoză si secundar o bronho-pneupumonul, deolanģnd Examenul cu hpiodol este singurdia posibil.

Uni examen cineradiografic poate să determine dacă substanta de contrast provine din fistula sau este aspirată. In cazul fistuilelor mici proximale TEF, substanța colorantă nu trece prin fistulă și ea poate fi detectată numai prin operație. TEF fără atrezie esofagianà este dificil de dovedit și singura metodă diagnostică sigură este cime-esofagograma.

In caz că fistula nu e confirmată, suspiciunea ei poate fi intărită prin In caz că fistula nu e coniristaltice normale in segmentul proximal ai fistulei si o zeducere a peristalticii in segmentul distal esofagian. Iotusi istulel siona pu este suficientă pentnu diagnostic. Examencle enaceasta doscopil para ca olipsã longitudinala nin por la nivelul enfanoasà a traheei, de carină pina in wegiunea subgiotica, tiunea mennbranoasa este dificilă, dar poate fi amvellorată prin folosirea desi $i z u a l z$ for (Killen, 1964). Un cateter uretral poate panendoscopur foriă din trahee in esofag sau introducind abastru fi trecut prin fistula din trahee atraheal ; in timp oe se examineaza metilen in trahee cu un oub erin cresterea presiuni intratraheale (resesofagul cu un esofagoscop, prin crastul trece prin fistulă si poate fi pirathi cu preshun pozilice metodele de diagnostic nu confirma fistula vazut la esofragoscop. Daca me vor repeta, ideoarece deteminarea loca și simptomele perna lizarni da posinta pot si fistule multiple.
cică. In cazuri rare pot ti sistal monorsi divionticuli faringient
Tratament. Tratamentul trebuie sả fie cit mai precoce, intr-un serviciul de chinurgie pediatrică, unde să se asigure mentinerea temperatun, hidratarea și supravegherea medicala con decomprimat constant printr-un cateter ae aspa este aspirată si secrenely), de asemenea faringele, la nevoie. tiile vor fi controlate prin culturi, la del se facigur pentru flora din nas și git. Antibioterapaa se face cen va mentine ridicat, in incubator o umiditate ridicata, capul pacientur se va .... pentru a Ampiedica regurgitările gastrice
gastrostomie

- TEF cistat, in proportie de. 5 la 6 copii, reclamă o gastrostomie Stama imediată, sub anestezie locala, care impiedica rellua da face tului gastric in axborele traheo-bronssic. Dupa cireva Anastomoza esodivizarea TEF, cu sutura capatuui traneal al fasíană se va reabiza cind plaminii induca o transperea pale venoasa,
 aperapia (2-3 minute) aspitarea secre,tilo ion on de personal calificat. Sansele de supravieture 2) divizinar tot timpui de personal caluate in etape: 1) gastrostomie; 2) divizinuea dacă operațile sint. electuate mai tîrziu; 3 ). anastomoza esofagiană la Și sutuma fisturei la $1-2$ săptămini mai tirziu (Holder).
2-6 săptămini mai tirriu (Holder).
- Atrezia esofagiană fără TEF se trateaza ca sto cea can Tratamental, dar nu reclamă urgența pentru efectuarea gastrostomai ales tehnica tul operator definitiv este di
iui Howard, Myers si Woolley.
- Atrezia esofagiană cu TEF proximal nu impiedicata se va trata. salivă in trahee. Cind există o fistulă de mărime moderata se ve inderprin gastrostomi poziție de colon
- TEF fără atrezie esofaguană se ti:atează prin divizinmea fistulei, sutura capetelor divizate și intexpozitie de tesut areolar adiacent. Fistu-
lele situate la nivelul celei de-a doua vertebre toracice vor fi abordate printro incizie cervicală, iar cele situate dedesubt, prin toracotomie. Pacientii fărà anomalii asociate au avut o supravietuire introun procentaj de $780 \%$, in timp ce bolnavii cu anomalii majore asociate fooli congenitale cardiace, intestinale, atrezie anală sau malformatii genitounnare) au avut o supravieđ̧ire de $36 \%$. Procentajul de supravietuire in medie a fost de $61 \%$. Prematurii au avut o supravietuire de $39 \%$ si cei la termen $72 \%$. Atrezia esofagiana făra TEF a avut un procentaj de sLpravieṭuire de $56 \%$, atrezia esofagiană cu TEF distal $610 / 0$, TEF fara atrezie esofagiană $68 \%$ (Sectia chirurgicalà a Academiel Americane de pediatrie - Holder). Complicatiile primonare si cedanile anastomotice au constituyit cauza principală a mortajitătii. Stricturile anastomotice ale esofagului sint frecvente și suparatoare. Anastomozele temnino-terminale sint mai putin predispuse la stricturi decit anastomoza Haight. In stricturile persistente si suparatoare, injectarea de triamcinolon diacetat in cicatricea de strictura pe cale esofagoscopica, in asociere cu cetat in cicatricea de stri
dilatatiile, poate fi eficace.


## II. FISTULELE ESO-TRABEALE GZOLATE

Desorise pentru prima dată de Pichter in 1972 fistulele eso traheat făra atrezie sint mult mai puțin frecvente decit atrezile esofagului. Gross, pe o.statistică de 359 copii en malformatii esofagiene, a găsit orice punct cazuri de instule simple. Fistula poate să fie intîlnita in cu sedinl. in al arborelui respirator, de aceea se izolează: I) fistulă inaleă, cu sediul in regiunea subglotica (Pinard și Tarnier); 2) fistulă traheal̆ă joasa corespunzind tipului C. al lui Ladd; 3) fistulă bronșică cu sediul intro bronsie primitiva sau o bronșie inferloara dreaptă saur stinga.

Simptomatologia este variabila dupa intinderea fistulei si uneori aceasta este lipsită de wreo manifestare clinica. In cazuile in care fistulele se evdeniaza clinic, botiavii prezinta simptome respiratoni, urnate de regungitări sau vomismente. Episoadele de cianoză și tuse ajung la bronho-pneumoni. Alteori alimentatio este nomală fara tulburandigestive sau ture

Examene complementare. Radiografia simplă toracică arată leziunile pulnonare secundare, tranzitul lipiodolat pare nonmal. Bronhoscopia si esofagoscomila pun in evidenta fistulele mai mari, cele mai mici find dificil de identificat. Deglutitia unei substante colorante (albastru de metilen) si bronhoscopia concomitenta permit reperarea colorantului in trahee' (Autier G.). Roviralta a folosit tranzitul lipiodolat și urmărirea bulai de aer in cursul tranzitului.

Diagnosticul este adesea dificil, mai ales cind se manifesta la virsta adultă.

Tratament. Repetarea esofagoscopilor (Roviralta) poate antrena inchiderea fistulelor. Clarf a propus cauterizarea chimică a onificiului fistular, in caz de essec se trece la tratamentul chirurgical - prin toracotomie transpleurală sạu pe cale cervicalá

## IM. DIVERTICBLH FARINGO-ESOFAGIENE

Daca diverticulii faringo-esofagieni congenitali au fost identificati de mult timp, studiul clinic aparține lui B. Duhamel in 1948, cind s-a făout prima descriere clinicã la copil. Literatura americană (Holman, Crouston) mentionează numai două comunicări de diverticuḷ esofagian autentic pînă în 1957 (Nelson). Deși diverticulii de pulsiune au fost observaţi la divitioalte mici, nu sînt considerati a fi. de origine congenitală. Aceșt
 pota est orele oblice ale brele oblice ale constrictorului inferior, cu, o directie antero-posterioara Simptomele la toti acessti diverticuli sint: disfagia, salivatia abundenta egurgitarea si tulourari respiratorii (tuse, senzatie de sufocatie si cla nozä), dar bolnavii au scaune fecaloide sii cresc in greutate. Acest contex clinic evoca simptomatologia unei atrezi esofagiene, a unei compresiuni esofagiene sau a unei necoordonări faringo-laringiene a nou-născutului, teterismul esofagian cu sonda, examenul radiologic ou lipiodol si faringoscopia permit evidentierea a două deschideri, una esofagiana ṣi cealalt a diverticulului ,în țeavă dublă de puṣcă"
-Tratament. Cateterismul poate duce la disparitia tulburarilor, iar persistenta lor reclamă ablația diverticulului.

## IV. DUREICAREA ESOfagulu

Formațiunea de origine embrionară esoiagiană imbracă două aspecte : 1) diverticulii esofagieni, considerati.de unii ca diverticuli de tractivine, in realitate sint formatiuni epiteliale embrionare ; 2) chisturile congenitale ale mediastinului care, dupà autorii americani, apar ca reaultat al unui proces de vacuolizare embrionară a endodermului ingroset al intetinului primitiv. Aceste chisturi se dezvoltă in regiunea mijlocie a mediastinului posterior. Unele sînt invelite de fibre musculare, ataşate peretelui esofagian in care sint incluse, altele din contră, sint total independente de. esofag. Uneoni chistul se deschide in esafig printr-un traiect fistulos. Epiteliul ciliat care tapisează cavitatea lor poate fi identic cu cel al chisturilor bronhogenice, al mucoasei gastrice, sau al mucoasei intestinale.

Simptomatologie. Autorii francezi (Mounier-Kuhn) mentioneaza o simptomatologie predominant pulmonară: clispnee in anumite poziți, tuse de iritație pleurală sau traheală. După autorii americani, disfagiá este simptomul cel mai comuin, in timp ce tulburările respiratorii sint favorizate de o localizare care antrenează compresiunea traheei. Ocazional se produce o hemoragie esofagiana la nivelul unei ulcerații a mucoasei esofagiene, deasupra unui chist mare de duplicare. Muite din aceste leziuni sînt descoperite incidental in timpul unui examen radiologic, sub forma unei opacităț cu contur bine delimitat, localizate in mediastinul mijlociu care refulează parenchimul pulmonar. Tranzitul esofagian prin opacifierea conturului chistului poate preciza limitele. Esofagoscopia
arată uneori un orificiù de comunicație, insă cel maị adesea este negativă.

Complicaţii. Cea mai importantă si cea mai rară este degenerescenṭa histului, cind bolnavul se plinge de o jenă retrosternală în timpul ingestiei de alimente. Infectarea chistulu nu este exceptionala, la fel ruptura lui, cînd se insoțeste de hemoptizii sau hematemeză. Gana și Potta au comuricat un caz de chist bronho-pulmonar fistulizat in esofag, infectat prin reflux alimentar.

Tratamentul este chirurgical.
V. STENOZELE ESOFAGULUI

Stenozele congenitale ale esofagului sînt leziuni neobişnuite și nepre zentind aceeasi urgență terapeuticã ca atrezia esofagiană. Obstructia este parțială, permiṭind o alimentație lichidă, diagnosticul lor este radiologic si endoscopic. Sediul cel mai frecvent al acestor stenoze este la unirea $1 / 3$ inferioarả cu cele $2 / 3$ superioare ale esofagului. Se cunosc 3 tipuri
 2) stenoză inelară, fibroasä; 3) o stenoză descrisă de Holinger, Johnsion, Potta cu o lipsă de epitelizare. Sediul sus-menṭionat ca cel mai frecvent corespunde zonei unde intestinul primitiv dă naștere arborelui traheobronșic. O contractie inelarà in segmentul terminal al esofagulul, la


Fig. 369. Thelul lui Schatzki (W. Bairnes). jonctiunea esofago-gastrică a fost descrisa de Templeton in 1944, nefiind recunoscută drept cauză de disfagie pină în 1953, cind Ingelfinger, Kramer, Schatzki, Gary au comunicat citeva cazuri. Etiologia, deși necunoscuită, a fost atribuită de unii herniei hiatale. in prezenta unei hernii hiatale de alunecare, toate straturile esofagului se contracta, cu exceptia mucoasei. S-a sugerat ca mucoasa segmentului inferior, atașată larg, poate să se indoaie in interior, pentru a forma un inel mucos, acoperit deasupra de un epiteliu scuamos și dedesupt de mucoasa gastrica. Submucoasa este adesea implicată in-tr-o reactie inflamatorie cronică. La examenul esofagoscopic, inelul Schatzki nu este evident, dar pe radiografie este vizibil, cind esofagul este destins (fig. 369). Schatzki sustine că un diametru al inelului mai mare de $2,5 \mathrm{~cm}$ provoacă disfagie. Un diametru sub $1,3 \mathrm{~cm}$ de termină o durere substernală sii o

- d plenitudine cind bolnavul Inghite alimente. solide. Diagnosticul senzatie de plenitudine cind bolnavul Inghite alimente solide. Diagnosticul se pune prin fluoroscopie sau cineroentgenografie a esofagului, folosin-du-se 0 suspensie groasa de barium sio pozitie specuala sau executarea manevrel valsalva. rratanentu cons. partială sau ruptura digitalá a inelului mucos. Bujirajul

Simptomatologie, Debutul tulburarilor de deglutitie apare in majoritatea cazurilor intre luna a 5-a si al 2-lea an de viată cu prilejul une alinentatiî semilichide sau solide. Sugarul prezinta regurgtan facial tate care contin saliva si alimente nedigerate. In timp, se, observa deficit ponderal si mai tirziu, copilul prezinta simptomatologia obstructe totale, asemănătoare celei prin corp strain. Dilatatia suprastricturala oote introtine 0 respiratie zomotoasă prin compresiunea traheo-bronsica Bronho-paeumonia de deglutitie, bronșitele repebate pot fi intilnite in cursul evolutiei bolii Diagnosticul pozitiv este precizat prin examen radologic cu lipiodol care deceleaza dilatația suprasticturală sii sediul ron of of of barium, care of imagin stenozel. a copion endoscopic este indispensabil, el precizează tipul de mai aun aspal mucoasei si leziunile de esofagita supraadaugate. Dastosticul diferential se face cu hernia hiatală a esofagului, unde radio-
 gratariene distale au fost descrise in legătură cu ,resturi" traheale (Iohidu 1969) unde cartilajul este prezent. Stricturile consecutive reflu(Ialui la examenul radiologic Esofagoscopia elimină compresiunile extrinseci, prin maformatii congenitale ale vaselor (disfagia lusoria), la fel brahieso-
 aggi, anameza permite distincția unej stenoze congeninoze de pardiospasm. Stenoza are o evolutie coñstantă, progresivă, clu o disfarie de durată. Cardiospasmul evolueaza cu remisiuni și cateterismul nu îtîmpină obstacol important. Tratamentul depinde de lungimea in ia inceputul tratamentelor pentru stenoze mici si nu pentru cele accen a sin sinse necesita gastrostomie pentru explorar tuate, sirului fără sfirsit. In caz de essec al retrograda a en enectia segmentului esofagian tentativelor de dilatatie, se recomand trib gastric.

## VI BRAHIESOFAGUL CONGENITAL

Esofagul scurt congenital este mult mai rar decit se bănuieste. Harrington indică 0 incidenta de $4 \%$ din malformațile esofagului. Lelong, Aubin, Almé si Huc au făcut referiri asupra brahiesolagsice,
 cardia fịind situată sus si cavitatea gastriă biasele sint anordiafragnatică a stomacului este lipsită de seroasa si vasele sint anormale. Simptomatologia este dominata de vomismente alimentare, bolnavul fiind un "vomitor obisnuit" incac din primele zile ale vieții sau din primele luni. Uneori se pot asocia regurgitäri sanguinolente, gleroase ;
vomismentele sint agravate de decubitul orizontal, calmate de poziția sezindă sau verticală. Apetitul este conservat, dar denutritia și deshidratarea duc la pierderi în greutate şi intîrziere in crestere. Dupà citeva lữi, sindromul se atenuează sii starea generală se ameliorează. Diagnosticul este confirmat de examenul radiologic si esofagoscopie. Tranzitul esofagian indică un esofag care se termina la mijlocul toracelu, unde segmentul inferior se subțiază pină la nivelul cardiei. Punga supradiafragmatică a stomacului este vizibilă. Aspectul radiologic este acelaşi atît in poziţia de decubit, cit şi in poziţia verticală. Esofagoscopia arată un segment esofagian normal : numai mucoasa cardiei este atinsă de esofagitã. Examenul radiologic permite eliminarea afectiunilor care determinā vomismente, ca: stenoza pilorului spasmul arectionilor care determina diverticulul esofagian dispopsia intoleranta lasta tează coexistenta brahiesof diferential este dificil cu hernia de hiatus esofa plon. Dlagnosticui esentialmente medical constînd dintr-un tratament de potamen este tismul în timpul digestiei) si o medicatie antispasmodicion fortostapină) alcalină (bismut subnitric). Anumiți autori au propus o terapeutică pină) alcalina (bismut subnitric). Anumiti autori au propus o terapeutica fragmatică) fie prin transpozifia hiatusului esofagian, fie prin paralizia frenicului.

## VII. MIEGAESOFAGUL CONGENITAL

(iig. 370 a)
Unii autori - Bard mai ales - au afirmat existenta unei megaesofag congenital, alți, ca Etzel, consideră megaesofagul întîlnit la naștere ca o consecință a alterărilor infectioase ale plexurilor nervoase intramurale din peretele esofagian in cursul sarcinii. Mayer C. și Mounier-Kıhn au intilnit asociaṭi de megaesofag uu megatrahee, megacolon.

## VIII: ACABAZIA

Este o boală de etiologie necunoscută, caracterizată printr-o lipsă de relaxare a sfincterului esofagian inferior si lipsa peristalticei. normale a esofagului. Prezentă la toate virstele, este relativ rară la copii (fig. 370 b )

In 1879, Thomas Willis, profesor de medicină la Oxford, a descris pentru prima dată acalazia la un pacientpe care l-a tratat prin dilataţii cu bujii din os de balenà.

Etiologie si patologie. In 1927, Rake a dovedit lipsa de celule ale ganglionilor Auerbach. Cassella in 1964 a evidentiat o degenerescentă walleriană a nervului vag și o reducere a numărului de celule in nucleul motor dorsal al vagului. Long, in 1959 , a produs experimental prin vasotomie cervicală o distructie a nucleului ambiguu la cinine sau a nucleului dorsal motor la pisicä (1965-Higgs) şi in 1967 Okamoto a produs distrugerea celulelor ganglionare prin injecți cu clomiră mercurică. dus distrugerea celulelor ganglionare prin injectui cu clomara mercurica. disfunctie neuromusculară, probabil a sistemului nervos central, cu consecinte degenerative asupra nobabil a sistemului nervos central,
consecinte degenerative asupra nervului, ganglionilor si muschilor.
Simptomatologie. Simptomul comun este disfagia, cu caracter brusc, cu greutate in deglutitie atit pentru lichide, cit si pentru solide. Epigastralgia, regurgitările sint prezente, uneori cu dureri, la deglutitie. 700


Fig. 370 a Megaesofagul



Fig. 370 b Acalazie de grad moderat,
 , dupa ingestie (W. Barnes).

Radiologic se observa un esofag dilatat, absenta peristalticii si o golire întirziată. Administrarea de methacholinä (Mecholyl) produce o contractie tonică violentă a segmentului esofagian, semn ce este patognomic pentru acalazie. Esofagoscopia indica o dilatatie a esofagului. Deficienta neuromusculară se manifestă prin lipsa undelor peristaltice primare și secundare. In plus, sfincterul cardioesofagian nu se relaxează cu deglutitia, golirea esofagului se face cu dificultate, si el se dilată, se alungeste, luind forma de sigmoid.

Tratament. Unii sint partizanii dilatatiei, altii, ai procedeelor de esofagomiotomie Heller, dar nici una din cele două metode nu corectează anomalia de bază.
$\rightarrow$

## IX. HERNIA HIATALA - REFLUXUL GASTGO-ESOMAGIAN

In general, hernia hiatala la adult, este apreciata ca o afectione $f$ ciştigată; dar prezenta ei in copilărie este considerată ca o malformatie congenitală. Diagnosticul este stabilit prin examen radiologic, cind stomacul se extinde deasupra diafragmului si cind se manifestã prín simptome datorite refluxului gastro-esofagian. Prezenta refluxului fără hernie constituie , acalazia" (Berenberg) sau, ,esofagul lax". Multi autori preferă termenul de reflux gastro-esofagian, care in timp poate genera pneumonia de aspiratie, esofagita sau strictura esofagiana. Kelly, in 1936, este primul autor care a descris refluxul gastro-esofagian cu absenta herniei hiatale. Numărul herniilor hiatale din literatura mondială pină in 1951, a fost de 93 (Thomsen). Rapoartele mai recente indica o incidenṭà mai mare '(Lilly - 1967, Carre - 1959, Cahill - 1968, Skinner, Belsey - 1967).

Fiziopatologia. Bouslog, în 1935, a subliniat cà persistenta refluxului gastro-esofagian după prima lună de viaṭă este 0 anomalie. Formarea
herniei hiatale depinde de actiunea mai multor factori ca: 1) actiounea de pinten al orificiului diafragmatic; 2) unghiul de intrare al esofagului in cardie; 3) membrana freno-esofagiană ; 4) sfincterul intrinsec al segmentului esofagian inferior, Orificiul drept diafragmatic prin care trece esofagul are forma unui canal oblic, format de două brate, care se suprapun in forma unor foarfeci și cu ocazia unei contractii diafragmatice, strîmtează hiatusul. De asemenea, intrarea esofagului in stomac se face oblic, formind o valvă în clapetă. La copil, ligamentul freno-esofagian este mai proeminent decit la aduilt, constituind un factor important in fixarea esofagului de hiatus. Sfincterul esofagian cu activitate mai accentuată după a doua săptămînă de viață (Grybaski) contribuie si el la competenta hiatală. La copil, orificiul diafragmatic este gros si proeminent ca si membrana freno-esofagiană, fapt ce contribuie la menținerea competentei hiatale. Dezvoltarea unei hernii hiatale la un copil reprezintă o tulburare funcțională majora, diferită de situația la adult, unde hernierea rezultă dintr-o ätenuare a acestor structuri. Dezvoltarea unei hemii depinde de extinderea defectiunii diafragmatice, astfel un defect mic poate produce humai reflux, dar un defect mai mare favorizeazà hert nierea unei părṭi din stomac prin deschiderea constituită.

Simptomatolonia Simptole sio secineiele din acalazie si hernia

- hiatală sînt aceleași ca în refluxul gastro-esofagian, care declanṣează mai multe voragita, scurtarea esofagului si formarea stic mentele din refluxul gastro-esofagian sint alimentare pagiene. Vomisnastere "si se observa prin zvircolirea copilului in pat Cei mai mult copii sint diagnosticati prin complicatiile secundare : pneumonii de aspirattie, deficit ponderal, esofagite ( $15 \%$ ), hemoragii gastro-intestinale, anemii, stricturi. Diagnosticul de reflux, gastro-esofagian se face prin examen radiologic, studii manometrice și de pH . Diagnosticul diferential se face cu: dispepsii alimentare, alergia la lapte, stenozã pilorică, creșterea presiunii intracraniene, sepsis, insuficiența adrenaḷinică, hipoglicemia, intoxicaţa medicamentoasā, ocluzia intestinală.

Tratamentul variază cu severitatea bolii, de aceea s-au izolat trei grupe de bolnavi: 1) cei cu reflux gastro-esofagian necomplicat (farara esofagită) ; 2) bolnavii cu reflux si esofagitá ; 3) cei cu esofagita coinplicata (stricturi, ulcere, scurtare de esofag).. Prima categorie beneficiază de pozitia perpendiculară ( $60^{\circ}$ sau mai mult), antiacide, dietă cu alimente solide, timp de cel puțin 6 săptămîni după incetarea vomismentelor. La bolnavii cu esofagită se va incerca terapia medicală, și in caz de essec se va recomanda tratamentul chirurgical. Grupa a 3-a de bolnavi are indicatia corectării chirurgicale a refluxului gastro-esofagian după tehnica Belsey, care urmăreste reconstructia tunelului esofagian, fixarea esofagului terminal sub diafragm si reconstructia unghiului cardio-esofagian. colon.
X. MCUCOASA GASTRICA ECTOPICA

Epiteliul columnar, asemănător celui din stomac, poate fi gãsit la nivelul esofaguluỉ, a cărui histogeneză nu este clară. Unii susțin că acest epiteliu poate fi congenital, rezultind dintr-o inlocuire incompletă
-
a epiteliului embrionar de către epitelitul scuamos. Altii au emis ipoteza ca epitelul zulta din glandele esofagiene ale cardiei, numite astrel pentru ca ele se aseannănă cu glandele gastrice ale cardiei. Aceste glande esofagiene ale cardiei exista in special la lamina proprie a segmentului terminal al esofaguluí. Sua postulat cǎ atunci cind epiteliul scuamos normal al esofagului este distrus prin procese ulcerative, poate fi inlocuit prin celule ale acestor glande. Insulele mici de mucoasă gastrica ectopică, intîlnite in segmentul superior si inferior al esofagului sint in mod obissnuit acolumnar in segmentul inferior eso-


Fig. 371.Esofag cu epiteliu columnar fagian, asociatia cu o hernie hiatala și uneori cu strictură sau ulcer, formează esofagul lui Barrett (fig. 371). Simpotomatologie se aseamana cu cea a esofagitei ci reflux, complicindu-se uneori cu singerare, strictura si perforare. Diagnosticul il stabileste medicul radiolog prin prezenta unui ulcer la citiva centimetri deasupra jonctiunii esolago-gastrice, asociat cu o hernie hiatală. Diagnosticul de certitudine
segmentului esofagian ce cuprinde epiteliu columnar.

## 3T. ANOMATHI VASCULARE

Unele anomalii de dezvoltare a arcului aortic duc la constrictia esofagului, a traheei sau a ambelor, prin ramuri arteriale ce formeaza un inel complet de incercuire a structurilor intestinului primitiv. Un dubly arc aortic se produce cind cele patru arcuri persistă. In mod obisnitut ele se unesc ca să formeze aoita dorsală în partea stingă a coloanei vertebrale. Arcul drept trecind in spatele esofagului intore acesta si coloană, se formeazà un inel complet. Traheea poate fi atunci comprimată, producînd "Wheezing" sau respiratia ",crowing", iar deglutitia determină impingerea esofagului inainte spre traheea membranoasă, accentuind astfel constrictia acesteia. Disfagia si cianoza insotesc ideglutitia. Examenul cu substantă de contrast va indica oo deplasare anterioara a esofagului, datorita arcului posterior. Un inel de compresiune incomplet, caracterizat printro. fagie, se produce in anomalia cunoscuta sub numele de disfagia 1 isona, cind regresiune normală a arculuî drept nu se produce si acesta involuează intre originea carotidei drepte și subclavia dreapta. Alveon aceapta compresiune este datorita unei anomalii a arterer subclava dreapla Tratamentul constă din. sectiunea vasului anormal, care de cele mai multe ori esté obliterat. Cịnd disfagia este severă, subclavia poate fi divizată chirurgical la nịelụi punctului său de origine din raortă.
*Există mai multe clasificari ale anomainlor, esofagiene, Citam pe cele ale lui Strong, Cumminge, Vogt. Redăm clasificarea Iui Paul $H, H o$. linger și Joyce A. Schild.
A. Absenţa esofagului.
B. Atrezia esofagului si fistulele traheale

1. Atrezia fără fistule (tipul I),
2. Atrezia cu fistule traheo-esofagiene
a) Capătul superior conectat la trahee, cel inferior orb (tipul In)
b) Capătul superior orb, cel Inferior conectat la trahee (tipul III)
c) Ambele capete conectate la trahee, separat sau cu o.fistula in H (tip IV).
C. Diafragme, stenoze si esofagul scurt congenital :
3. Stenoze segmentare :
4. Esofagul scurt congenita
D. Anomalii produse prin dezvoltarea urei compresiuni externe
5. Compresiuni vasculare anormale, induzînd disfagia lusoria.-_,
6. Compresiuni datorite chisturilor traheogenice.
E. Duplicarea :
7. Esofo $;$ singur
8. Conexiunea esofagului cu alte structuri anatomice :
9. Hama toame
F. Anomalii neurogenice
10. Refluxul hipofaringian;
11. Calazia (cardio-esophageal inadequaricy); 3. Acalazia (cardiospasm).
G. Alte anomalii : plămin sechestrat, care apare din esofag.
B. TRAUMATISMELE ESOFAGULUI SII CORPII STRAINI

Rivier A. și Savary M. (Lausanne) 1974 au grupat leziunile traumatice ale esofagului dupa etiologia si natura lor in trei mari grupe. Prima cuprinde traumatismele endogene, a II-a traumatismele legate de deglutitie și a III-a - traumatisme externe sau exogene.
I. Traumatismele endogene sînt leziuni esofagiene spontane, produse fie printr-un efort de vomisment, fie in cursul unor afechiuni ale sistemului nervos central. Cînd ruptura peretelui esofagian este incompletă si sîngerarea internă este manifestarea predominantă, este vorba de sindromul numit a lui Mallory-Weiss. In cazul in care ruptura s-a extins 1 a toate straturile peretelui esofagian si infectia este factorul dominant, rilor spontane ale esofagului apartine lui Boerhaque in 1774, după care numărul cazurilor publicate s-a inmultit prin luarările unor autori, ca:

Meyer, Fitz, Mackenzie, Walker, Terracol, Grahm, Barrett, Couinaud, Cerbounet. In cele mai multe cazuri ruptura este longitudinala, forma ransversală este rară si are sediul aproape totdeauna in $1 / 3$ inferioar (Higginson-Clagett).
Sindromul Mallory-Weiss este responsabil de un procentaj de - $5 \%$ din hemoragile superioare gastro-intestinale, diagnosticul luí 3 - $5 \%$ din hemoragile superioare gasto-inesice timpurii. Se observă. fiind mat fort par mes copioase cu băuturi alcoolice excesive, urmate de mai matemeze, sau melene. Leziunea este vomismente dan exal lapa spalatura recunoscul esofagur sion turi de $3-20 \mathrm{~mm}$. lungime si nue dam arteriole. cind slngele proas Uneori este necesară mobilizarea esofagului inferior gastro-esolana cunturii printr-o esofagotomie.

Sindromul Boerhaave este similar celui precedent, dar in general esté fatal, dacă nu este recunoscut si tratat la timp. Durerea bruscă, persistentă, in regiunea abdominală superioarǎ sau regiunea inferioară a toracelui ori in regiunea dorsală; după un episod vomitiv, este semniricativă. Aceastã durere nu este amelioratã de morfină şi duce rapid la o stare de soc, cu emfizem subcutanat cervical si toracic. Durerea este progresivă si exacerbată prin deglutitia de lichide. La palparea peretelui abdominal se precirata prin dracturà limitată. Matitatea hepatica nu este modificată se precizeaza o contract precoce si se agravenză prin *decubit dorsal, insotindu-se de turgescenta venelor periferice.

Examenul radiologic evidentiază aer in mediastin și revărsat pleural sau pneumotorax. Roentgenograma dupa ingerarea substantei de contrast indică locul rupturii. Mediastinul prezintă leziuni importante prin invadare de aer, resturi alimentare, surc gastric, lărgind radiologic opacitatea mediastinului si imprimindu-i un aspect tigrat. In stadiul initial, emfi-- zemul poate fi decelat numai la marginea dreapta a apaciana cardiace sau inapoia ei (profil). Aceste rupturi spontane pot fi determinate de numeroase cauze : indigestie alimentară, stenoză pilorică, sarcinả, ulcer, hernie diafragmatica. Cushing, Swanson, Facher au semnalat rupturi spontane esofagiene in hipertensiunea fosei cerebrale posterioare, anevrism cerebral, hematom extradural traumatic, sifilis, hemoragie cerebrală.

Formele clinice sint variabile, de la forme lente, in care semnele mediastinale se exteriorizează la 5-8 ore de la durerea initiala, pina la forme in 2 timpi sau forme fudroiante. Evoluția cuprinde mai muly timpi : stadiul initial de perforatie, stadiul de repercusiune mediastinala si s̀tadiul de rắsunet pleural. Diagnosticul diferential se face cur perforatia gastroduodenală, infarctul intestinal, pancreatita acută. Ruptura spontană a stomacului, care se insoteste de dispnee, cianozà si emfizem cervical, pretează cel mai mult la confuzie in cadrul afectiunilor abdominale. preteaza cel mal toracice, infarctul disecant al aortei si tromboza coroDeriana ridicã probleme de diagnostic diferential. Corpii străini si rupturile esoface un sindrom neurologic pun probleme delicate de interpretare. Tratamentul chirurgical se impune cît mai cirind posibil,
completat cu aspirație esofagiană continuă, antibioterapie, alimentație parenterală, aspiratie pleurală, proscriindu-se perfuzile lichide abundente care ingreuiază mica circulație, de asemenea morfina, care este un depresor respirator.

Literatura mentionează cazuri foarte rare de perforație spontană a esofagului, interesind o leziune preexistentă : cancer, ulcer peptic, ulce ratii de cauze multiple, îmbrăcind tabloul clinic de abces mediastinal, cu evolutie spre constituirea aderentelor cu viscerele vecine si a fistulelor eso-traheale, eso-pericardice, eso-aortice.
II. A doưa mare grupă de traumatisme esofagiene, legate de deglu. titie, este formată din traumatisme alimentare, corpi străini sí leziun corosive. Traumatismele alimentare simple sint relativ rare si se Intil nesc mai ales la polifagici, a căror mastiontie este insuficientă. Lezinnile prin corpi străini sint cele mai bine cunoscute, find localizate la nivelul celor trei stricturi fiziologice ale esofagului (gura esofagului, striotura bronho-aortică sị cardia). Cel mai frecvent, corpii sträini se găsesc la
 perioadă de"10 ani (1962-1971), au repenat endoscopic 288 corpi stranini, dintre care 282 au fost extrași pe aceastã cale, iar 6 pe cale chirurgi cală. Leziunille provocate de acesti corpi străini au prezentat următo rele aspecte : leziuni superficiale 93 , leziuni profunde 60, leziuni per forate 74 hemoragii 1, deces prin perforație aortică 1 si 128 cazuri făra leziuni. In statistica lui Rivier si Savary, cei mai mulți corpi străin au avut sediul în $1 / 3$ superioarǎ (215), 41 - in, $1 / 3$ medie si 32 - in $1 / 3$ inferioara. Leziunile cele mai graveoau fost intillnite tot in $1 / 3$ superioara. La copil, cei mai multi corpi strami erall monede ( $47 \%$ ), urmate apoi de diverse jucarin. Dopurile alimentare extrase aul fost totdeauna grefate pe o patơlogie obstructivă, mai ales stenoză peptică. La adul aul predominat oasele si resturi de oscioare ( $680 \%$ ), apoi dopuxi gilimentare frecvente pe leziuni steriozante. Piesele de monedă-n-ati prezentat gravitate, in schimb oasele de peste au cauzat leziuni profunde, perforante si o hemoragie mortala. Protezele dentare implica de asemenea un potential de mare periculozitate. Frecventa perforatiilor esofagiene prin corpi straini variaza dupa statisticl. Astiel Wessely, pe 8667 exa minări, a avut 7 perforații, Mosher, pe 933 endoscopii - 19 perforatii Smith Tauner, pe 605 esofagoscopii, a avut 6 perforații. Sediul de pre dilectie il formeazằ esofagul cervical in $1 / 2$ superioară, nivel la car peretele posterior este subtire, stratul muscular longitudinal find di vizat in două fascicule laterale distantate (Cuninigham). Celle mai frec vente perforatii se intilnese cu ocazia extractiei corpilior străini, fie prin introducerea tubului, care-i impinge spre perete, fie in cursul tenta tivelor de extractie. Unele perioraţí pot surveni insă chiar in afara de orice tentativa de extractie. Lezinnule pot arvea o intindere vamabila de la o delabrare largă pînă la o perforație punctifonmă. Unele leziun traunatice neperforante se pot complica totusi cu abcese periesofagiene sau medjastinale difuze, probabil prin propagare linfatica. Hacker mentionează că o simplă eroziune a mucoasei esofagiene poate antrena aecidente septice redutabile, mai ales cà esofagul find un tub septic inocullarea directä a spatiului conjunctiv se propaga spre mediastinnl
posterior, Jemerin, in 1949, citeazà o evoluție foarte nară si bizară a unvi corp sträin esofagian, care migrat in lobul lateral al corpului tiroid, formând un abces intratiroidian, fără atingerea spatiului celular Leziunile esofagului cervical se pot manifesta initial printr-o simpla disfagie, o senzatie de presiune, discontort si unele dureri cervicale exacerbate de palparea jgheaburilor carotidiene si insotite de ascensiunea termica. Emfizemul trebuje totdeauna cercetat, fiind un semn fidel, exprimat prin lăgirea ioarte neta a gitului, cu crepitațil evi dente, uneori se observa o voalare a voci prin compresiune recuren tialá Examenul tadiologic, efectuat in inspiratie profundă, indica un emfizem mai vizibil in incidenta de profil, sub forma unei bule izolat de aer distincta de transparenta faringo-laringo-traheala. Un semn de importantă fündamentală fil constituie largirea spațiului retro-traheal vi efularea traheei inainte, care idescrie.o concavitate posterioara. Prin ent standard se: pot preciza forma, localizarea și natura oenti corp străin opac si prin ingestia de barium sau diodone se poate unul corp strain opac so rionoas sall se noate confirma o ruptura esofagiană prin extravazarea lichidului de contrast. Leziunea esofagulu toracic prezintă de regulă un debut mai brutal și mai dramatic, da mori felativ progiesiv. Durerea este toteanna acuta. ciste soc si citeva ore se instalează díspṭeea si cianoza, denotind adul de compresiune a mediastinului si a marilor. trunchiuri venore Emfizemul mediastinal devine evident la nivelul regiunii certicale Examenul radiologic arată lărgirea mediastinulu, aspectul higra.. iar deolptitia substantei de contrast cleclansează o durere vie. odata cil lar aeghalia subarea Uneori se gaseste" contractura epigastrică.: Totio pacientii cu corpi străini alimentari reținuţi în esofag. sînt suspecțj de prezenta unei stări patologice preexistento anatoinice (strictura) sau functionale (spasm). Ca urmare a gravității, a activitotii muscilare a organului, ca sia formei corpilor străini din esofag, cei mai multi din acestia îsi au pozitia care ofera cele mai mici sanse de lezare a organului. In repinnea cervicala pot fi ascunsi de plicile mucoase (fig 372) in esofagul toracic, aerul epuizindu-se prin presiunea foracicá negativă face ca corpul străin să aparà mal bine. Aproape toti corpii străini andititi in esofag pot fi extrasi-pe : cale mghitici on mato bujirajului orb es ancercarile de dislocare este proscrisă in genal si nu face niciodată in cazul our oucăti de obiecui do in eso carn in fagul inferior, se poate favoriza inaintarea lor in stomac prin bujia cur mercur (un dilatator Hurst). Papaina (caroid) ce con digerarea carmil retinute in esofag. Dupa


Fig. 372 Corp străin (sticlă) in esofag. Aer in spatiul ret
aspiratia esofagului, se introduc 10 ml de solutie caroid $5 \%$ si bolnavul înghite 5 ml la fiecare 15 minute , pină de stopajul alimentului este rezolvat. Acest proces necesită citeva ore si prezintă inconvenientul de a putea digera esofagul. In cazuin exceptionale se poate apela la esofagoto mie pentru indepartarea unui corp străin. Indicaţile ei cuprind: inca ciat cu perforatie si intectie peri ca lame de bărbierit, care produc leziuni severe. Problemiecte tăioase, ca lame de bărbierit, care produc leziuni severe. Probleme dificile pune extractia pe calle endoscopică a acelor drepte, a acelor de sigurantă si a cirligelor pentru care Chevalier Jackson a descris cel puţin 6 metode, printre care amintim: versiunea in interiorul esofagului, versiunea intragastrică şi prinderea virfului ascutit în pensa de apucat, ca intr-o teacă. Principiul cardinal in extractia acestor obiecte, sustine Ch. Jackson este ,advancing points perforate, trailing points do not". Le ackson, rozive se întîlnesc la copii, prin ingestie accidentală de agenti no la adulți, în incercările de suicid. Reactia tesutolui asofaian ia corozivă variază cu agentul etiologic, natừa cantita lichidă) si concentratia lui. Starea mucoasei in momen, starea (solidă sau zentà sau absenta de alimente durata de contact tranzitare si prezenta spasmului tric sînt factori importanti in ui reflex esofagogastric, oa și refluxul gasrea patologica a rea patologică a leziunilor corozive esofagiene include o hiperemie tranzitorie, un edem rapid ssi formarea unui exsudat. Ulceratiile evidente in prima zi pot fi superficiale sau profunde ; in cazuri foarte rare ele per forează peretele esofagian (fig, 373): Profunzimea necrozei variază cu severitatea arsurii (fig. 374). Edemul poate să aibă tendintuă la regresiune din a treia zi, o linie de demarcatie între tesutul necrotic şi cel viabil se stabileşte între a șaptela și a zecea zi. Portiouni de mucoasã neorotică se - pot detaşa si elimina prin vomitare

Modjficările histopatologice in arsurile esofagului au fost demonstrate in mod experimental la animale de Johannessen 1899, Belinof 1935, Krey in 1940, Bosher în 1951, Johnson 1963. La om au fost făcute unele observatii de Jankovich 1931 și Markov 1936.

Johnson a stabilit in evolutia leziunilor corozive 3 faze. Prima reprezintă faza acuita neorotica, în care se produce moartea celulelor prin distructia proteinelor intracelulare şi o reactị inflamatorie intensă, tromboza vaselor şi pnocese infiltrative bacterio-hemoragice. Această fază are loc'in primele 4 zile ale accidentului., A doua fază este aceea de ulceratie si de formare a tesutului de granulatie, cind se intilnesc cruste de ţesut coagulat, superficiale, necrotice, între a 3-a şi a 5-a zi. Către sfirsitui celei de-a 7-a zi, un edem inflamator si un fesut de granulatie proaspăt incep sǎ se evidentieze. In straturile superficiale sînt prezente vase sanguine noi ssi fibroblaști. Intre a 10-a si a 12 -a zi, tesutul de granulatie umple zonele afectate, care sînt subtiate. Faza a treia reprezintă faza de cicatrizare, cind se formează stricturile, fncepind din săptămina a 3-a si a 4-a. Atunci se formează tesutul colagen si celelalte elemente de tesut conjunctiv, provocind strimtarea esofagului. Procesele
degenerative ale nervilor şi muşchilor au loc cind procesele inflamatorii

Fig. 374 Necroze de lichefiere a mucoasei esofagiene, cu acumulare de exsudat inflamator acut (prin praf de spălat dinții) (Allan $A b$ ramson)

Fig. 373 Ulceratia mucoasei, edemul si reactia inflamatorie a submucoasei, cu implicarea stratului muscular la 24 ore de la ingerare (Hook-Lowry).

s-au liniştit. S-au observat tulburări de motilitate capricioase, similare cu cele găsite in acalazie, dar neconfirmate prin fluoroscopie. Vindecarea este realizată prin ínlocuirea straturilor submucos si muscular printr-un tesut fibros. Maturarea tesutului inflamator superficial progreseaza intr $\rightarrow$ periọdă de 6 săptămîni si reepibalizarea esofagului este observată intre 4 săptămîni şi 3 luni, perioadă considerată responsabilă de for marea stenozei cicatriceale. Manifestarea clinicà a ansurii chimice esofarea, o constituie criza dureroasă retrosternală, disfagia s s regurgitarea. In cazuri severe se installează starea de soc si moartea se produce napid. Dacă bollnavul a rezistat primei etape, starea generala se amelioneaza si deglutitia este posibila. Totusi aceasta perioadă de mestaurare poate duna cîteva săptămíni si disfagia să revină odată cu instalarea perioadei de stenoză. Esofagograma variază cu stadiul arsurii. In faza acută există o distructie a mucoasei normale, cu arii de strimtorare neregulatà, datorită edemului, spasmului si exsudatului. Mai tirziu, segmentul, strimtat devine mai neted si diametrul lui variaza cu severitatea cicatrizări. Consecutiv se dezvoltă o dilatație proximală a cărei marime depinde de gradul stenozei. Leziunile corozive prin ingerare de acizi tind sá fie limitate la mucoasa esofagiană și produc mai putine stenoze severe. Substantele corozive alcaline provoacă adesea o necrozáde lichefiere, interesind toate straturile esofagului, putind duce la o perforatie, precoce, formarea de cruste sau, mai tirziu, la, o stenoza ori atrezle, ,,

Studiile lui Spain, Howes şi altii, din 1950, au demonstrat o intirziere in procesul de formare, a noilor vase sanguine, o reducere a fibroplaziei si a granulatiei prin administrarea de corticosteroizi. Fibrina nu
actionează ca un supont verteste in colagen A ctiver costeroidă are jont antibiotice, care comberd se face in primele 48 . Lerapia corti făcute pe cîiǹ in loci mfectia și impiedică inflama consecutiv lo obținut cea mai mica incon $n$, pe studi combinatie buio corozive, cind a folosit dozidența de stricturi de expinatie cu bujirajul. Haller si Bachman doze mici de steroizi în de experiment, a căror structură bachman, folosind pisici ca animale copilului, -au obtinut incidenta cea histologică se aseamănă cu animale corticosteroizilor cu antibiotice stim micá de stricturi prin eu esofagul Tucker, Holinger, Daty, Cardona Stimulați de aceste observatii și antibioterapia in leziunilena, Bikhazi, Haller au aplicat corticot John ducere a morbiditatif an ande acute corozive esofagiene corticoterapia de gradul III, capacitatearsurile de gnadul I si II In obținind o restricturilor este indoielnica corticosteroizilor de a impiedicarie severe nu este ca papa sfôntăs. Tucker a afirmat că a impiedica formarea de vindecare "pa stintă", ea intîrzie, dar nu se ap terrapia corticosteroidă după incare. Pentru a fi efectivă, trebuie ine opune procesului natural unde dusă form este cicatriceala, dar corticotern anatomice, vindecarea pro fore o strictura mai putin strincă asociata cu antibiotice pore mai ușoară. Riscul perforatiilor insa. maị pliabilă, permitînd pare să și bujiraj este recunoscut Bujiraju schema combinată de corticost ație de 48 de ore, cind terapia este recomandat la dowa stap arecute dacă s-a inceput administaptamini dupa intreruperea corticesta însă terapiei cu corticosteroizi hipertensivă cardioptili sint: psihozele acute ulore. Contraindicațiile aspiratie the bope congestive, infectiile sistoric, boiala tinita sau pe besul piogenic), perforatia pamonia de
 Dupà I Sill se efectuează sub anestezie generala arsuri orofaringiene Dupà uni autori, esofagoscopin
totti pacientii care au inghitit agenti se poate face in primele 24 ore la mdică arsuri limitate la buze si caustici ; chiar dacă examenul clinic inute raza leziuni semmificative la praftata orofaringelui, esofagoscopia semnificatio esofagoscopie permit o clasifioare a dean. Constatarile ob pitolul arsurilor dacă acestea trică, nu este ne superficiale si diseminate neavind arsuri esofagiene sau la un regim necesar un tratament specific. Pacion o dispozitie concen calma dison almentar normal. Folosirea locala poate fi supus recomandare oral și pacientul poate fi externor unguente poate arsuri semnificative esofagoscopic la o lună. Evidentiere zile, ctu care poate inclama un ta esofagoscopie reclame evitate princlude o chirurgie najoră, dacă stenoza si atrezia prelungit, experiment, ca si in incercamentos, $S$-a demonstrat la animalele de antibiotice va minimaliza leziunil ca tratamentul cu steroizi si constituirea stenozelor strinse (Shaw)

Esofagoscopia este contraindicată in arsurile de gradul III ale hipo Martel in special cind afonea sint evidente
in special in esofagogastritel evidența valoarea examenului radiologic concentrat. Retentia intramurala severe, dupa ingestia de lichid corozi gazoasă a esofagului pot sugera o necrozan mei de contrast și idilatația perforației ; cineesofagognamele a necroza musculara difuză și iminența ziunilor. Imre și Kopp au comunioa vioare deosebită in evoluția le strictura esofagului post caustică ia 10 in 1972 aparitia carcinomului pe susținênd că cicatricea după ingestje de socienti dintr-un lot de 61 oazuri, stituie o stare precancerona ingestie de solutie de hidrat de sodiu comnaștere la leziuni histopato. Agentil corozivi cu pH mai mic de 5 dau lare. Această coaguropavologice cu incidență mare de necroză de coaguprofunde musculare tinde să limiteze pătrunderea in straturile mai fagiană in primele 14 sa explice eliminarea de bucăți de mucoasă esoRitter au demone dupa ingestie studii experimentale ale lui unei ingestii masive de suibstanta reflexelor gastrice, chiar in prezența vitarea soluților neutralizante a caustica. De aceea, el preconizeaza esofagului la actiunea chimica cou vanatura cu reexpunerea necesava introducere unu to posibilibatea de aspirare. Nu este ului. Se vor administre alimentarea bolna e va efectua gastrostoma acuta, la nevoie secundară a ulcenatilor si serveste esofagul in repaus, previne infectia

Esofagoscopia perveste la dilatatia retrognada
III. A tre progradă sub control vizual
mele exogene cauzate de un tramatisme esofagiene cuprinde traumatisinchis sau printr-un agent perfonant) si traumatismele iatati, cu torace legate de endoscopie, bujiraj tiont si traumatismele iatrogene unele para-esofagiana. eve, oujiraj, thbaj eso-gastric si altele de chirurgia

Plagile traum mele violente de cincuge esoragutur se intinesc in traumatis de aer comprimat culatie, ciocniri, de-vehicule, căderi din avion, je bolnavul cu guna deschisă (Herman), explozia unei bombe surprinzind Majoritatea acestor rupturi esofagiene sint ane de aer lichid saiu oxigen. tuiese acuză durere la deglutitie. , sint mortale si cei ce supravie-

Plăgile penetrante
citeva zeci de cazuri pube esofagufui sint leziuni foarte rare, find doar prir proiectil si foarte rar prin armátura, Cele mal multe sint cauzate mortale, mai ales cînd sint asociate albă, Cel mai frecvent ele sînt gastrică, ale trunchiurilor arterio laringo-traheal. Sauerbruch citeaza, pase ale gitului, ale conductului a unei fracturi de coastă piteaza o ränire a esofagului printr-o eschilă fiind plăgi profunde, intinite in ranimile prin arvical, sint foarte grave, tivele de sinucidere. Sint insotite de ramep prin arme de foc si in tentaresarea organelor de vecinatate de hemoragis mari si asfixie, prin inteeziunii esofagiene. In timptate, fapt, ce ingreuiazá, mult identificare larea celulitei cervicale fimp diagnosticul devine mai dificil prin instaFebra, emfizemul a mediastinitei acute si a fistulelor esofagiene jgheaburilor carotidiene atrag atentia asupıa plăgil parea dureroasă a
sau asociate ou alte manifestări grave. In această situație se vor lua următoarele măsuri : interzicenea oricărei deglutitii, alimentatia se va asigura printr-o. sondă gastro-duodenală̆, se va asigura o aspiraţie continuă a sallivei, se vor administra antibiotice și atropină, se va efectua un drenaj al spatiilor celulare ale gitului, de asemenea, se va asigura protectia mediastinului printr-o meşă în plagă. Litenatura citează plăgi punctiforme esofagiene care se vindecă fără complicaţii septice, cu eliminarea proiectilului prin plagă sau prin scaun: Plăgile esofagului toracic sînt leziuni rarisme, care se manifestă mai mult prin complicații, ca mediastinitã difuză sau încapsulată, pleurezie purulentă, fistule esopleurale sau eso-cutanate. Examenul radiologic ușurează precizarea diagnosticului. Esofagoscopia nu este fără riscuri chiar în mîinile celor experimentati sii in condiții ideale de practicare. Leziunile cauzate de tubul esofagoscopic pot varia, de la eroziuni minuscule ale mucoasei pînă la perforații ale peretelui, cu mediastinită sau empiem.

Numerosi factori contribuie la lezarea esofagului in timpul instrumentatiei: 1) stricturile esofagiene, unde penetele pontiunii proximale dilatate poate fi foarte subţire ; 2) producerea de spasme care strimtează lumenul ; 3) deformările toracice, oare deviază esofagul ; 4) carcinomul, care determină distorsiune şi fixare; 5) esofagita, cu modificările ei inflamatorii (William Barnes si Arthur Okinaka).

Nerespectarea aplicării unor reguli generale sintetizate de Eeman în 8 puncte cas si al 9-lea punct adăugat de Soulas si Mounier-Kuhn, expuse de Dr. Dumitriu A. An "Chirungia O.R.L." - 1974, privind extractiva corpilor străini, duce la aocidente iatrogene, care pot compromite reusita actului terapeutic și periclita viața bolnavului.

Terracol insistă asupa unor pozitii optime ale capului și ale endoscopuilui, pentru a se depăşi pensa cricofaringiană fără incidente. Astfel, capul în pozitia culcată să nu se găsească prea mult dedesubtul planului mesei operatorii, iar tubul să nu aibă o înclinare prea posterioară pe peretele posterior al faringelui. In cazul extensiei fortate a capului si a vertebrelor cervicale, laringele este puternic presat pe fata anterioară a vertebrelor și capătul distal al tubului are tendint̆a să înainteze spre marginea superioară a cartilajului cricoid, intîmpinînd rezistenṭă, care, fiind interpretată ica spasm, va provoca leziunea mucoasei cartilajului cricoid si hemoragia va arăta că tubul nu se găsește în lumenul esofagului. Inclinarea posteripară prea accentuată 'a tubului determină formarea unui burelet foante prominen't pe peretele posterior sio presiune mai puternică lezează mucoasa, putînd chiar s-o perforeze. Incidenta perforatitilor instrumentale ale esofagului a fost apreciata intre 0,1 si $1 \%$. Palmer si Wirts, pe o statistică de 40000 endoscopii, au avut $0,25 \%$ perforații și o mortalitate de $0,059 \%$. Rivier si Savary, pe un numarr de 4863 esofagoscopii ( 10 ani) au avut 4 perforații iatrogene, adică $0,8 \%$ cu un deces. Circumstantele care au favorizat accidentul au fost în toate cazurile 0 artroză cervicală si un spasm al gurii esofagului. Meoanismele vechi de perforație esofagiană prin vîrful esofagoscopului rigid la nivelul sfincterelor au reapărut odată cu utilizarea esofagoscoapelor inchise, a fibroscoapelor. Tehnica esiofagoscopiei cu tubul inchis sau a fibroscopului este total diferita de aceea a esofagoscopiei cu tub deschis, deoarece
introducerea endoscopului nu se efectuiează sub controlul vederii si riscul perforatiilor devine tot mai iminent, în special deasupra leziunilor stenozante. Inainte de orice endoscopie esofagiana, cu sau fara fibroscop, se va face un tranzit baritat in scopul verificarii unei permeabilitati bune sia absenţei vreunui diventicul. Distincția intne o deziune perforata și neperforată este adesea dificiclă si semiologia clinică si radiologică îṣi men tin incă importänta lor. Simptomul cel mai important sil frecvent este durerea spontană transfixiantă, localizată lạ nivelul perforatiei (cervicală, toracică sau joasă), finsoţită de odinofagie, febră, dispnee. Exame nul fizic evidentiază un emfizem cervical, tahicardie, hipertensiune eventual contractură abdominală în caz de perforatie joasă. Radiografiile cervicale de profil pun in evidență semnul lui Minnigeroda - lamă de aer prevertebrală, iar incidentele cervioo-toracice de fata indică un emfizem sau lărgire mediastinală, pneumotorax, pneumoperitoneu, re vărsate pleunale Esofagograma cu substantă opacă hidrosolubilă si resorbabilă indică semnul fistulei, stabilind sì localizarea leziunii.

Prognosticul perfonatiilor iatrogene este grav pentru perforatiile joase si relativ benign pentru cele cervicale. Interventia chirurgicală după 24 ore dă o mortalitate de $40 \%$, pe cînd in cea efectuată pînă in 24 ore, acest procentaj este de $10 \%$

Tratamentul unei perforatii endoscopice esofagiene este cel chirurgicail : sutura leziunii prin cervicotomie sau toracotomie, orice intîrziere diminuînd sansele de vindecare.

In urma experimentelor in esofagoscopie, Rivier și Savary au stabilit unele reguli de prevenire a traumatismelor esofagiene : a) oricare ar fi tipul de instrument folosit, extremitarea endoscopului trebuie să fie comstant centrata in lumenul esofagului şi progresiunea lui să se facă sub controlul vederii ; b) să nu se insiste in a practica endoscopia esofagiană cu ajutorul unui instrument de tip unic. In stadiul actual al instrumentatiei endoscopice, este indispensabil de a asigura pentru toată patologia esofagiviană o eficacitate maximă fără risc și pentru orice vîrstă. Trei tipuri de esofagoscoape, manipulate cu măiestrie sau la indemină : 1) tuburi rigide si deschise, necesare extnacției de corpi străini si dezobstructiilor esofagiene dificile; 2) tuburi rigide de calibru mic, inzestrate ou optici sisteme de insuflatie si aspiratie, adecvate aproape intregii patologi esofagiene obstructive si responsabile de un blocaj alimentar; 3) un fibrosiop pentru explorarea cardiei, cînd endoscopia joasă nu éste posibila ci an tub rigid, din cauza unei malformatii vertebrale cu sau fărà cofitoza antroză Gratie acestor 3 tipuri, procentajul esofagoscopillor ineficace sau insuficiente a scăzut de la $4,7 \%$ la $1,1 \%$; c) instrumentatia fiind suficient de diversificată, numai greşeli de itehnică sint responsabile de leziunile tranmatice iatrogene, de aceea esofagoscopia reclamä antrenament $\$ 1$ o serie de aptitudini individuale; d) o biopsie trebuie efectuatà totdeauna superficial, adică să intereseze numai mucoasa in caz de hetenotopie sau formatiuni tumorale. Se contraindică efectuarea biopsillor din leziuni submucoase, care produc o compresiune extrinseca a onganului, e) Intr-o dilataţie nu se va progresa orbeste, ci numai dupà reperajul ei radiologic si endoscopic, evitînd astfel o rezistență nepre văzută.

Rivier și Savary subliniază cà numai experienta si antrenamentul operatorului vor putea păstra un echilibnu ponderat intre eficienta si riscurile endoscopiei, care nu trebuie sà depaseasca $1 \%$.,

Mai rar există plăgi chirungicale, ale esofagului, intilnite in cunsul exerezei tumorilor de vecinătate aderente la esofag, ale pahi-pleuritelor mediastinale sau in tiroidectomir laborioase. In trecut, explorare instrumentala aarba sau injurajul erau metode acceptate in incercine de a preciza o leziune. Actualmente introducerea, "a laveugle" a sondelo rigide și semirigide sau a bujillor in esofag este total contraindicata Totuși, după o serie de stitudii, se poate eflectua dilatatia oarbă a unon stricturi esofagiene, folosind dilatatorii Hurst.

## C. ESOFAGITELE INFLAMATORII

Esofagita reprezinta un proces inflamator de diverse etiologit, banale sau specifice, localizate la acest segment al tubului digestiv Cunoscuta de anatomisti, este mult mal putin studiata de clinicieni. Index medious" innegistrează aproximativ $1-2$ articole sau chiar nici unul, inoepînd din 1950, privind esofagitele inflamatoril. Un medic intíneste ocaziona această afectiune Mai mult, esofagita inflamatorie poate fi o complioatie a unei boli, in care simptomele esofagiene trec pe-al 2-lea plan, nefiind observabile. Posibilitătile multiple de Investigane au precizat un mare număr de fatcori etiologici, izolindu-se esofagitele zise primtice sau ",idiopatice", esofagitele secundare sau ssimptomatice" sl cele asociate, Printre agenții ettologici se citează infectiile virale, miorobiene, fungise, unele intoxioatii sì tulburări alergice.

## 1. Esofagitele inflamatorii nespecifice

Esofagitele virale sint cunoscute in literatura ca leziuni post-mortem Astfel Henry Bockus citeaza cazul unui copil, decedat printr-o infectie virală supraacută, care la examenul necroptic á prezentat o esofagită cu herpes simplex, prezent insä si pe buze, gurà etc. Esofagita herpetică a fost descrisã in literatura si la adulti, färà a exista simptome eso fagiene ante-mortem. Se citeazà cazul uniu bolhay dacedat prin colita ulcerată si diagnosticul post-mortem de esofagitá benpeticá a fost stabilit prin găsirea herpes-ului in esofag, prin prezenta corpusculilor microscopici intranucleari, aciconil cu culturi virate poztive Nuts aut comunicări clinice de esofagità vinalaí

Infectiile microbiene esofagiene determina a a atritia de simptome deoarece procesul patologic intereseazal peretele esofagian sau organele mediastinale sau produce o comunicare anormalà intre esofag si ganglionii limfatici mediastinali sau aite organe (fistule - eso-respiratorii). Aceste esofagite microbiene sint destul de fare Regurgitarea repetatà a sucului gastric (a acid-pepsine1) provoaca sesofagita pepticá (esofagita de reflux), cea mai frecventa forma de esofagita Digestia peptica are loc. numai in mediu acid (pH 3-4), de aceadesofagita peptică nu se
intîlnește la pacienti cu aclorhidrie. Esofagitele pot fir forme acute subacute și cronice. In formele acuite si subacute foatarale, pseudomembranoase) tabloul clinic este dominat de disfagie si durere.

In 1829 Mondière a descris angiña esofagiană. Disfagia se manifestă printr-o senzație de oprire totală a alimentelor sau o jenă cu oprire partiala, asociată cu regurgitări gleroase. Durerea, declanşată mai ales de ingestia alimentelor solice sau lichide, poate fi violentă sau suportabila, cu sediul iniṭial cervical, apoi mediotoracic si in fine in regiunea retrosternală inferioară.: Dúrează $5-10$ zile, dar bolnavul rămine cu o sensibilitate esofagiană exagerată. In mod obisnuit boala este curabilă si nu necesită antibiotice decît:în formele febrile. Examenul radiologic indică o hipotonie, asociată cu hipertonie (Belinoff). Esofagoscopia evidenţiază o mucoasă roșie aprinsă erozivă, tumefiată, fragilă, pe alocuri exsudate pseudo-membranoase, in funcție de forma catarală sau foliculară, corespunzind infiltratiei mucoasei sau submucoasei, oul descuamare epitelială. Destul de frecvent se asociază și inffamatiia glandelor superficiale și cardiace heterotopice. Esofagoscopia in această fază acută nu este necesară. Soulas A. a desoris cîteva forme clinice: forma latentă, cu o simptomatologie puţin zgomotoasă sau integrată in tabloul unei boli intercurente, forma subacuta, unde procesul inflamator mult ameliorat continua sa persiste cu tulburări functionale discrete cu sanse de vindecare sau de cronicizare, forma de esofagită descuamantă, descrisă de Patterson in 1935, foarte rară, asemănătoare formei foliculare chistice (Mondière, Chiari) și caracterizată prin prezența membranelor, vizibile Si in regungitările in jet, rezultă din descuamarea epitelială superficială. Vindecarea șe face fără sechele, nesolicitiṇd un tratament local.

Esofagita cronică. Unele esofagite subacute, care trinează siv se vindecă in 3 luni - 1 an de zile, pot prezenta episoade recidivante, ,in repetitite", devenind cronice. In cronicizarea esofagitelor subacute intervin mai mulți factori: a) factori locali (prin infectie sau iritație): manevre endoscopice, corpi străini; traumatisme cervico-toracige, stenoze, infectii postoperatorii, gaze de luptă, aer poluat, fum de tutum, ingestie de alimente initante, anomalii ale jonctiunii eso-gastrice, stenoze, insule heterotopice ; b) factori regionali de iritaţie (prin tulburări neurogene si reflexe): afectarea esofagului prin infectii buco-dentare, rino-sinuzite, faringo-amigdalite, traheo-bronșite, gastrite, ulcere, colite etc. Infectiile se propagă printr-un mecanism endo-oanalicular, pericanalicular și indinect. Spondiloza cervicală intervine printr-o celuiită peri-esofagiană cu tulburări ale simpaticului regional ; c) infectiza generală in cursul a-numeroase afectịuni: febre eruptive, febră tifoidă, gripă, tifos, herpes, afecțiuni buloase (pemfigus), gută, boli oardio-pulmonare etc. ; d) infectii specifice: tbje, sifilis, difterie, actinomicoză, moniliază, histoplasmoză.

Terracol și Sweet menționează o serie de boli, 'considerate de altii curiozități clinice, incluzînd infecții fungice ca: sporotrichoza, blastomicoza și unèe cauzate de paraziti oa: Echinococous, Cysticercus, Trichinella si Filaria.

Simptomatologie. Interogatoriul prezintă o importantà deosebită, el putind orienta spre responsabilitatea esofagului in anumite simptome,
uneori imprecise, in care intrà disfagia si durerile aetrosternale. Debutul este variabil, uneorí bolnavul il poate situa hn timp, apropiat sau indepătat, legat de un incident alimentar, faringită, dispepsie, vomismente, aliteori este estompat si disfagia se instalează insidios. Odată instalata insă, ea are caracter de stabilitate, cu sediul vag și asociatǎ cu hipersalivatie. Durerea este variabilă ca intensitate și localizare, oscilînd de la simpla arsura pînă la durenea vie retrosternală, retroxifoidiană ș subfrenică, cu iradieri dorsale și precordiale. In afară de forma ulceroasă cea mai freoventă, sindromul esofagian poate avea si o formă mai severă, cane maschează un, angor pectoris", cu electrocardiograma normală s. care este ritmată de mese si efort. In forma spasmodică, regurgitările sint freovente si fin de undele antiperistaltice. Starea generaiă se alte rează, bolnavul slăbeşte In general evoluţia esofagitei este lungă, cu perioade de recrudescentă si de acalmie. In formele latente sau asimptomatice, simptomele esofagiene intenfera sau sint mascate de cele ale unei afectiuni coexistente, ducind in final la stricturi. La adult, in general esofagitele sint lipsite de complicatii, la sugari pot ajunge la forme themoragice. Hemorrgil digestive superioane, survenite la gastrectomizati - pentru ulcer pot fi seoundare unei esofagite hemoragice, la intervale vapente de 1 an - 13 ani. Boutelier si Mestier, în 1977 , publică 4 cazuri de hemoragii digestive superioare la gastrectomizati pentru ulcer, prin esohemoragil qugestive superioare lagasice cesponsabile-de singerare sint fagita hempagica, Leziunile anatomice cesponsabile de singerare sint discrete, situate pe ultima porthune de cîtiva cm a esofagului, constand dintr-o congestie difuza m mucoasei, care este edemațiata, hipervasoularizată si presărată mioroulceratii. Acest caracter difuz si foarte super-
ficial al leziunilor a fost confirmat de Bockus si Palmer, care au sublimiat ficial al leziunilor fost confirmat de Bockus și Palmer, care au sublimiat contrastul intre modicitatea modificărilor și ginavitatea sîngerării. Aceste leziuni de esofagită au fost asociate cu un reflux gastno-esofagian, la ori ginea lui fiind 3 malpozitii candio-tuberozitare si o hernie hiatala prin alunecare. Bockus si. Sleisenger au semnalat aceasta complicatie a esoda gului prin reflux giastro-esofagian. Palmer, prim examenul fibroscopic - esofagità responsabilă de singerare la un numar de $22 \%$ din cazuri. In mod obisnuit, s-a admis că gastrectomia subtoitală este o cauză favorizantă de neflux gastro-esofagian. Simpla suprimare a refluxului gastroesofaian ar fi sufficientă pentru asigunarea hemostazei. Realizarea anei hemi-valve tuberozithe metro-esofagiene fixată in plan posterior; suprimind refluxul, $s-a$ arátat deosebit ide eficace pentru prevenirea noilor hemoragil.

Examenul radiologic in esofagite in general nu este oaraoteristic, dar ajută la eliminarea unor afectiuni esofagiene bine definite radiologic (diverticuti, stenoze organice, diskinezii, compresiuni) sau relevă unele aspecte patologice car semne ajutatoare de atonie sau hipertonie, cuduri schimbări de calibru, modificäri, de perete. La inceput, cind modificările intereseazá numai mucoasa, acestea nu pot fi apreciate prin roentgenugrama. Poate fi observată o usoarà intîrziere în tranzitul baritat. Intr-un stadiu mai avansat, examenul radiologic poate detecta un ulcer sau $u$ arie de constrictie cu dilatatie proximală, sau un defect de umplere ase mănător oarcinommlut

Diagnosticul definitiv de esofagită se stabileste prin esofagoscopie. In stadiul acut exista o congestie armucoasei cu edem si friabilitate. Ero ziunile pot fi acoperite cu false membrane, care singerează prin detașare In stadiale tardive se pot detecta ulcere cronice cu false membrane, cu mucoasa din jur eritematoasă. Aspectul "pietrei de pavaj" (cobblestone) al mu̧coasei arată modificări cronice. Faza cronică a esofagului este caraoterizata de indunatia peretelui, stricturi cu tesut de granulatie, ce singereaza la atingere. Inflamatia mucoasei poate fi difuză sau in insule dispersate de aspect roșu granitic, alteori are aspectul de ,pendea" ede maţiata sau de ,colonadǎ". In lumen se găsesc secretii muco--salivare filante, onuco-purulente și mai rar sanguinolente. Examenul de labonator identificà mucină cu reacţie alcalină, leucocite, microbi (pneumocor b. Hoffman, stafilococ, fuzospirili). Unii autori au găsit mici abcese în peretele esofagian. In esofagita inflamatorie, hiperplazică, participă din punct de vedere anatomo-patologic nu numai mucoasa, ci şi ţesuturile inconjuratoare, sub forma de periesofagitä, care explică durerile iradiate Concomitent intervin si modificări glandulare, cu tulburări de secreție, hipertrofie și remanieri musculo-mucoase. Esofagoscopia servește mai ales la diagnosticul diferential, completata find de examenul bioptic, care drebure lacut cu multa prudenta. Fonmele de esofagita circumscrisă, cu atonie parietala, pot if suspectate de cancer esofagian, in stadiul initial de asemenea, forma endo-esofagiana a maladiei lui Hodgkin se aseamăna cu esofagita. Simptomele de esofagită pot sugera spasmul esofagian difuiz ulcerul peptic etc. Testele fiziologice pot ajuta da diagnosticul diferential, astfel perfuzia esofagului cu acid hidrocloric $0,1 \mathrm{~N}$ poate reproduce simp tomele de esofagita. Valorile $p H$ și ale presiunii pot da relații asupra mecanismului sfincterian al segmentului inferior. O crestere bruscă a $p H$-ului sugerează competența sfincterului, în timp ce o creștere treptată pledează pentru un segment sfincterian ineficient sau absent. Diagnosticul diferential se mai face cu angor pectoris, tumori benigne, chisturi, compresiuni extrinseci tumorale sau vasculare, afectiuni gastrice.

Fornie etiologice. Soulas A. citează următoarele forme: a) Esofagito inflamatorie de stază. In general, ea este secundară sau asociată modificări esofagiene pe care le complică, de exemplu : cardiospasmul, diskineziile, paraliziile, spasmele etajate, diverticulii, dolicoesofagul, stenoze esofagiene. Persistența stazei iduce la modificări parietade muco-glan dulare, cu afectarea mucus-ului protector: La examenul esofagoscopic se constată secreție muco-purulentă, care, prin asiprare, evidențiază un perete congestionat, suplu, mamelonat, cu venectazii; eroziuni, ulcerati exuherante. alteorj zone de mucoasă atrofică sau aspert de leucoplazie. Tratamentul este endoscopic (lavaj si pansamente modificartoare), dietetic (alimentație adecvată) și uneori etiologic; b) Esofagita infectioasă cu originea procesului infecțos looală sau regională ; c) Esofagita traumatică, prin corpi straini, a carel gravitate este in fronctie de natura corpulu i durata de ședere. S-au semnallat corpi străini minusculi, fără istoric anamnestic, care au trecut neobservați, lăsînd modifjcări locale. S-au ob servat mici abcese parietale su'bmucoase, care dnenează pe cale endoscopică, exceptînd abcesèle ,en bouton de chemise".

Forme topografice : a) Forma cervicală, cu leziuni situate in segmentul superior, încadrindu-se în grupa sindroamelor disfagiilor inalte, confun-

* dindu-se cu faringitele diatezice, hipofaringite, parestezii faringiene b) Esofagitele inferioare. Cele mai frecvente și mai grave sint cele care diale, ímbrăcînd forma acido-peptica di cardie, interventiile esofago-oarnice, nice, țeste de unele esofagite, oare se pot confunda cu esofagita de stază. In geneza acestor esofagite inferioare, intervine pe lingă factorul peptic si un proces infectios sau inflamator situat in aval. Simptomele care domina do optice, unde predomină durerile. Examenul radiologic indică imagin Esofagotie, de spasm etajat si mai tîrziu de fibro-stenoză tuneliforma torie laxási lichideste leziuni de esofagită banală și de strictură inflama-

Formele sugarulu
i-însotesc sugarului si nou-născutului sînt esofagite de natură peptrcä Și insoțesc o serie de anomalii, ele fiind detectate mai inult nadiologic
și la examenul neoroptic. i la examenul neoroptic.

Esofagita alergică se oaracterizează prin disfagie, imagini radiologice atipice, manifestari alergice in alte ongane sau apanaite. Esofagoscopia, cu sau fără biopsie, prelevarea secreților esofagiene, definesc natura alergică a esofagitei. Tratamentul este profilactic, etiologic, medical si endoseopic. Cel endoscopic se face a sonde cu mercur, la intervale mari, Tratamentul medical implică un simo evita fibrostenoza. esofagiene cu praf de bismut, antispastice.

## 2. Esof.agitele specifice

Tuberculoza esofagului. Looalizarea bacilului Koch la nivelul esofagului este foarte rară, datorită structurii sale histologice, fiṇd căptuşit de un epitellu pavimentos, rezistent la patrunderea bacililor, cit si funcimpiedică stagnarea sect bolului alimentar, impregnat de salivă, care gice ca. gres. stricturi cicatriciale, inflamatorii, spastice, esofagite eroziv-ulceroase, oreează staza endoesofagiană, necesară instalării portii- de intrare a bacilului si fixări lui in peretele esofagian, mai ales cind intrare și alterări inflamatorii locale. Această cale directă trans ap cind prezintă tuie un mecanism secundar de tubenculizare a esofagului, fiind dependent de un proces tubenculos activ ascendent sau descendent depen-ringo-laringian traheo-bronsic sau pulmonar) sau descendent (TBC faadenopatie TBC periesofagiană, fistulizată saĭ ne ori de vecinătate (o culoză a coloanei vertebrale sau a unui viscer nefistuliəată, ori o tuberculoza primitivă a esofagului este discutabila subdiafragmatic). Tubercoalele operatorii si nagunu este discutabila, fapt confirmat de protocoalele opentorii și necroptice. Propagarea infectiei se face prin conTerracol contiguitate, mai rar pe cale limfatică sau hematogenă Terracol; Zenker; Schotten au descris 3 forme anatomo-patologice: ulceroasă, hipertrofic-stenozaintă, miliară. Soulas A. a izolat următoarele forme : forma hipertrofică stenozantă, forma ulcero-granulomatoasă si forma ganglio-esofagianǎ. Toreck a mai deseris tuberculomul si Forbes,
fagiene descrise de Soulas, este insidios, cu o perioadă de latentă conIn forma interesind bolnavi au starea generală gravă,
In forma hipertrofica stenozanta, disfagia, este progresivă, nedureroasă si insotitá, de regungitäri, Examenul, radiologic cu substanță de contrast indică, o, stenozare, La esofiagoscopie se găseste o stenoză in pilnie, cu, orificiu excentric, cu peretele ingroşat, modificat, cu localizare mai ales la, nivelul strimtori bronho-aortice. Leziunile se pot intinde pînă în $1 / 3$ inferioarás si examenul biopsic aratan celule pot înfoliculi, bacili Koch, In timp, stenoza progreseaza si procese scleró-cioatriciale afectează toate straturne, lar la examenul histologic se găsesc elemente nespecifice, gramezi celulare polimorfe, celule linnfoide

Forma ulcero granulomatoasa produce o alterare a stării generale, in care disfagia este simptomul cominant, desi nu exista o dificultate in tranzitul bolului alimentar, exceptind bolurile, voluminoase. Progresiv, disfagia devine spasmodica, durerossa, inpiedionnd alimentatia periodic, cu intervale de alimentatie quasi-normala (I,Richier, J. Mercier); examenul radiologic ofera elemente necaracteristice, care sint intîlnite mai ales in cancere medio-toracice, ca, ancose, imagini lacunare, absenta pliurior si a peristalticil, dilatatia pseudo-diverticulară. Aceste date diri jeazä spre esofagoscopie, care este, afinmativă prin idetectarea date dirimentul mijlociu saru inferior a suor leziuni ca: ulceratii superficiale muitiple, acoperite de false menobrane oziuni ca, ulceratii superficiale uneori cu contur policiclic, singernane, ovalare, en mangini erozive, formatiuni contur policiclic, singerinde. Richier a prezentat un oaz cu formatuni, exuberante, gallbui, ce alternau ou zone congestiv-edematoase, Alteoritse pot jnitîlni zone atone ce intercalează cu zone hipertone sau focare asociate hipertrofice si ulcero-nodulare. Prezenta baciluhui Koch poate fi confirmata in talsele membrane, pe cind examenul histologic indica, elemente inflamatoril, cu, tendinfă necrobiotică. Prognosticul este ginav la bolnavi cu pierderi de substanța, la care denutritia merge pinà la casexie terminiala eu, generalizarea infectiei.
i 1 beganglio-esofagiană este oformá descoperită de cele mai multe
 creeazä aderente, ce duc la constituitea de diverticuli de tractíune.

## Sifilisul esofagian

Este o afecfiune esofagiana narà. Guiot $R$, a găsit 57 cazuri publioate, iar Hudson si Head $\frac{75 \text { eazuri de sifilis, tertiar al esofagului in } 1950 \text {. }}{10 \text { a }}$ Exista mai putin de 100 coazur capontate, cele mai multe fiind unainte de bolih. Gugot de hasecarea, esofàg quiluare loc in perioada secundară a bolii. Gugot deyla Institutuilude Patologie de la Geneva a revazut 55 cazuri comunioate an litenatura intre 1917 - 1930. Este observat la virsta mijlocie, cti o predominanta la sexul maseulin. In general, esofagita sifilitică apartine perioadel tertiare.
G William Barnes, Frant, Redo subliniaza ca, 3 procese principale caracmultiple si uneo maradie tigoma sumbucóasà singură sau cu focare glionii limfaticila esofartay 3 gilfuziunea de la onganele vecine sau ganSínt cazuirl in care esed formarea, de cicatrice, stenoză.
ale traheo esof in care ededo-sifilisul ta fost invooat în ietiologia unor fistule traheo-esofagiene de etiologie imprecisă. De asemenea, peretele esoQ, \%
fagian poate fi afectat de leziunile luetice ale unor structuri anatomice de vecinătate, care ajungind in stadiul de ramolisment pot fistuliza in tumenul esofagian. A. Cot citează gome ale sternului sau leziuni tertiare ale glandei tiroide, care prin contiguitate pot interesa esofagul și apoi arborele traheo-bronsic. Sifilisul constituie un factor important etiologic. al fistulelor traheo sau bronho-esofagiene (Baey și Chéne, Peco Auguste, Breton si Paris)

Mounier-Kuhn a descris 3 sindnoame clinice diferite de sifilis esofagian : 1) sindromul esofagian banal cu obstrucţie progresiva, in care bolnavul acuză o disfagie de tip esofagian, având senzatia că bolul alimentar se opreste pe tnaseul esofagian, fiind nevoit să bea lichide dupa fiecare inghititură, in special după carne si pîine. Această disfagie nu este in inghiť de , se mentioneaza totusi iradieri sotita de durere, are caracter sllentios. Se mentioneaza datus irader epigastrice, retrosternale, interscapulare, datorite unei mediastinite sifilitice. Evoluția bolii este lentă, cu agravări periodice ale disfagiei. Examenul qadiologic depistează un început de stenoză şi esofagoscopia indică un proces infiltrativ intins cu congestie accentuata, cu supnafata esofa gului neregulată ${ }_{r}$ boselată, fără ulcenație, ce conespunde formei de sifilom difuz. Alteori se constată goma clasică, sub forma unei tumefacti, bine delimitate, care poate fi ulcerată sau nu. Examenul biopsic va consemna Leziuni de inflamatie limfo-plasmocitară, cu procese de endo- si perivascularită; 2$)^{*}$ sindromul de retractie cicatricială a esofagului, mai trecven in trecut, ma nar in prezent, se manifesta prin : disfagie prognesiva, de durată gravă nepermit̂̂nd nici ingerarea lichidelor, unsotita de hipersali vala a pondenala, deshidratane, oligurie. La examenu na dilatatie supraste stenoză strînsă, neregulată a penetelui esofagian, ou dilataṭie suprastenotică. La esofagoscopie, bolnavul prezintă o stenoză cicatriciala, uneori punctiformă (Guisez) cu benzi scleroase de-a lungul conductului, zone infiltrative. Prezența acestor elemente clinice, cu excluderea altor etiolo gii curente, îndreaptă diagnosticul spre etiologia luetică, sindromut fistulei bronho-esofagiene, nu prea rar, constituie primul semn de lues esofagian. Se face cunosicut prin aocese de tuse, declansate la fiecare deglutitie și mai ales la ingenarea lichidelor ; substantele colorante finge rate astfel pot fi regăsite în spută: Confirmarea comunicaril esofago-aeriene se poate face și prin urmărirea sub ecran a pastei baritate inghitite rane trece prin esofag in anbonele respirator, san prin examen endoscopic aspian si traheobronsic. Examenul histopatologic al fragmentului es anamieza stabilesc diagnosticul. Sifibopsic; omul ssi gomele esoraglene pot evolua mult timp ssi daca etiogla este reounoscută si tratamentul este aplicat rapid, evolutia vali, favorabilă. In stricturile cicatriciale si fistulele eso-traheale, prognosticuly evoluția sîn't in functie de forma anatomică şi gradul stenozei, ca sivde marimea cominicatiei. Diagnosticul de lues esofagian intr-un sindrom esofagian de etiologie nedeterminată este un diagnostic de excludere, etiminindu-se afeotiunile cele mai curente si in primul rind canceruly Tnatamentul se admesează pe de o parte infectiei bifilitice si pe de alltă parte, sechelelor. Mounier-Kuhn recomandă in sifilisul tertiar iodurasde potasiu. Tratamentul sechelelor este nespecific, necesitínd precautil pre-
si post-operatorii.

## Vicozele esofagulu

Cele mai răspindite esofagite prin levuri sînt cele date de monilia sitorula Bockus fiace afirmatia că numărul moniliazelor esofagiene depă. seste numarul total al altor incerini Charles Robin 1842, a studiat natura micoura a 1853, citează oidium albioans. Scoala olandeză in 1923 recunoaşte levuri. monilia și torula. Triglianus admite cà saprofitul candida albi cans determină moniliaza, micoză care este favorizată de afecțiuni grave debilitate, stază esofagiană, reflux gastro-esofagian. Nu are preferinta de virstă sau sex. Candida albicans se propagă mai mulit in suprafața decit in profunzime si, exceptional, brece in circulație (fig. 376). Esola oon mijocul de investigatie major in idenitificarea: moniliazel ora esorag fibrina continn fibre falselor membrane se pur a Clinic, bolnaval acuza disragie, odno fabia), Prin nealimentare, bolnaval pierde in gna plínge de dureri restrosternale. Aspectu radiologic a si Theander. Mucoasa este neregulata, cu nodul an, varicele esofagiene. Bockus vorbește de aspectul, shaggy - Hocos. Ratamentul este de douǎ-feluri : local și sistemic. Cel local este de preferat


Fig: 375 Moniliază eso ca moth-eaten appear ance" (aspect "minca de molii")".


Fig. 376 Candidoza albicans invadind submucoasa esofagului (Miloṣescu P.).
fiind eficient: Constă dintro suspensie de nystatin 400000 u apa, care se ia la 2 ore timp de $10-14$ zile. Unil autori adaugă simetil celuloza, care face ca suspensia să fie mai aderentă di adauga slo metitericina. B, în injectii intra-venoase, se face la bodnavii ou moniliaza sotemică. In cazuri rare, moniliaza poate să se generalizeze si să fie fatală. Toruloza, o levuroză cu evolutie cronică este cauzată de torula sau torulopsis neoformans. Torula se gaseste in stare saprofită in natura Și patrunde in organism pe cale respinatorle sau prin piele Diagnostiou se Lace prin esofagoscople, care detectează leziuni difire ulceroae supurate, ce pot cauza și fistule. Toruloza poate coexista cu B. Hodgkin

Tratament. In prezent nu se cunoaste o terapeutica efficace sau oare să influențeze evolutia bolii. Antibioticele si iodurile n-au impiedicat evoluția torulei in mediul. de cultură

Cele mai cunoscute esofagite fungice sint cele provocate de dotiono mices, sporotrichum, oospora și blastomices.

Actinomicoza are aspect nodular, circumscris și ridjeă mucoasa esofa giană fără s-o. infiltreze. Se cunoraste o specie aerobă (nooardia) si o forma anaerobă (actinomicea bovis). Mécanismul de propagare poate fi direct prin ingerare de cereale contaminate sau pin contiguitate, dintr-un focar perior prin disfagie, dureri extensiune si fistulizare Tabloul clinic se traduce Erin asfagie, dureri retrosternale superioare, regurgitări si sialoree. earan esofagoscopic detecteaza ulceratii, cu supuratii submucoase, ără rigiditate sau stenoza. Evolutia este foarte gnavă, din cauza complicaților, ca fistule eso-aeriene, colectii supurate mediastinale, pulmonare pericardice, musculare. Diagnosticul este confirmat de prezenta gră telor galbene din puroiul recoltat, unde examentil de oulturà găse ciupercile vizate, permitind astfel excluderea TBC, Jues-ului si gasest tei ulceroase. Tratamentul se face cu ioduri, izonvazida, penicilină, radin terapie.

Blastomicoza cauzată de blastomyces dermatidis determiná leziuni cutanate organelor viscerale, prezentind 0 formă localizată, benionă si o forma generalizată cu prinderea plăminudui si a onganelor din vecinatate (esofag). Blastomyces brasiliensis dă nastere blastomicozei sud-americane sau maladiei lui Lutz, care are predileotie pentru resiunea bucofaringiană si esofag, luînd aspectul unei papule, care se uloira bucouner tumon (micetom). Ca tnatament se indica sulfamide si in doze masive.
 care se localizează pe fisurile unui esoug este oospona sau leptothrix, nică. Poate duce la supunatii, mai rar gangrenă din de o infectie croforma unei ulcenații acoperita de secrerena, Clinic se prezintä sub oduri și antibiotice este recomandată in tratarealicioasă. Asociatia de

Aspergiloza afeotează foorte mar
a aspectul runei formatini gud, dar afunci cindo gasim, perită de un strat alb colbui Cele mos innt : fumigatus, borderi, niger etc. Esofogindte tulpini de aspengilus pentru confin, Esofagoscopia este indispensabila pentru confirmarea diagnosticului. Anitibioticele, iodurile, spãläũuri, al caline sau cu albastru de metilen sint necesare in tratarea aspengilozei.

Sporotrichoza, dată de sporothrix (sporotrichum), prezent in vegetale cereaile, uneori în stare saprofită in cavitatea bucală, debutează printr-un nodul gomos, care se ulcerează, alteori are aspect burjonat, cu tendintă extensivă în supiafață și fără exsudat pseudomembranos. Examenul histologic constată totdeauna un corion foarte îngroșat, asemănător celui din ilimfadenom sau limfosarcom, fărà cazeificarea elementelor celulare si fără insule foliculare. In țările tropicale, o infestare parazitară cu trypanosoma cruzi poate implica esofagul in boala Chagas, provocind degenerarea celulelor ganglionare și un aspect de acalazie. H. Bockus vorbeste de histoplasmoza esofagianä, dată de histoplasma capsulata voreste infectată in mod secundar. In mod primar sint afectați ganglionii limfatici mediastinali. Poarta de intrare o constituie aparatul respirator, pielea, oavitatea bucală, intestinul. Simptomele esofagiene sint determinate de compresiunea adenopatiilor periesofagiene. Bolnavul acuză disfagie, odinofagie, dureri toracice, senzatie de opresiune restrosternală Rx. indicǎ limfoadenopatie hilară, calcificări, atelećtazie si examenul cu substanță de contrast indică o compresiune esofagiană anterolaterală printr-o masă ce conține și material calcic, situat la bifurcatia traheei. Esofagoscopia găsește în lumenul stricturat la nivelul carinei o muooasă intacta si de aspect normal. Diagnosticul este stabilit prin: 1) fixarea complementului ; 2) testul histoplasmodermic ; 3) biopsia adenopatiei mediastinale ; 4) cultură din spută.

Examenul anatomo-patologic arată un granulom epitelioid. Tratamentul influențează putin simptomatologia bolii, care are tendință de remisiune spontană. Unii recomandă totuși amfotericina.

## Difteria esofagiană

Localizanea difteriei la nivelul esofagului este foarte rară si Soulas n-a găsit nici un caz de esofagită difterică pe un număr de 150 stricturi sclero-cicatriciale. Copilul este cel mai afectat. Adulții care fac această maladịe au o stare generală foarte alterată ṣi prezintă asociații morbide (scarlatină, micoză, suprainfecţii).

De regulă, această esofagită este secundară unei angine sau unei laringite. In formele aoute și grave, leziunile sint situate superior, din contră $\ddagger$ in formele cu evolutie lenta, procesul este situat in segmentele lăngite Si aerate. S-au descris 2 forme : una ulcerată, acoperita de false membrane, curabila, 士ara sechele și a doua, stenozantă. Evolutivitatea progresiva, datorită suprainfecției explică stenozele multiple ca si recidivele.

Clinic, bolnavul prezintă disfagie, uneori regurgitări sau vomismente ou eliminări de membrane, ân contextul clinic al unei difterii faringiene. In plus, bolnavul acuză dureri retrosternale. Esofagoscopia releva prezența de false membrane și ulcerații in care examenul bacteriologic evidențiază $B$. Loeffler, confirmind diagnosticul. Evoluția este adesea lentă. Diagnosticul poate fi.dificil.

Prognosticul este discutabil. Uneori este sever in forme ulceroase terebrante, albeori este favorabil in formele fruste. Totuși, spchela care este frecventă (stenoza) este o complicație serioasă.

Stenozele postdifterice Literatura consemnează 20 de cazuri confir-- mate prin radiografie si esofagoscopie. Prognostiou acestor stenoze este relativ favorabil, cind stenoza este mica. Dilatațille prin bujiraj in general dau rezultate bune, in unele cazuri se ajunge la gastro-anastomoză sau rezecția stenozei.

## Esofagita ulceroasa

Constituie un proces patologic, caracterizat printr-o inflamatie nespecificà care foinde intîi mucoasa, si ulterior peretele in intregime, cu localizare predominant inferioară, ou producerea de eroziuni și uloeraṭi care ajung la perforatie sau fibrostenoza. Hernia hiatală, prin refluxul gastric si incontinenta cardiei, contribuie la instalarea esofagitei ulceroase, de asemenea, pirozis-ul, vomismentele din sarcină, inflamațiile regionale si locale nut trebuie neglijate, Anastomozele eso-gistrice, cardioplastiile, rezectile limitate ale cardiei cu anastomoză ulterioară pot favoriza producerea esofagitei ulceroase. Debutul este manifestat prin - tulburări de dispepsie cardioesofagiana si ulterior sindromul uloeros se precizeaza prin duneri tonaaice inferioare, ou iradieri ascendente sau spre spate, sau lateral si spre membrul superior sting. Durerea este de intensitate variabilă, exagerată de alimentație, de poziția in decubit dorsal sau flectată, cu orar fix la 3-4 ore dupa masa. Disfagia este prezentă in $60 \%$ din cazuri, capricioasa si intermitenta. Regurgitarile sint precoce si asociate cu pirozis. Crizele pot fi periodice, dar aceasta nu este regula Examenul radiologic detecteaza miscari peristaltice și antiperistaltice, un reflux uneorl bogat de substantă baritată, aspecte lacunare, ancoșe neregulate. Esofagoscopia găseşte lichid de stază, un reflux, eroziuni, ulceraţi sau ulcerul caracteristic, cu zone de mucoasă esofagiană, care contrasteazä prin culoarea sa rosie palidă ș aspectul. său neted în ,linge mouillé (rufá inmuiată) cu mucoasa rosie inchis si cu pliurile mari vermiculare Jonctiunea esofago gastricá se face printr-un canal larg sau o zonà strîmtatà. Evolutía bolii este neregulatás si lentă cu o durată de ani, avind perioade de acalmie intre crizele dureroase, care pe parcurs devin mai frecvente si insuportabile. Denutritia si insomnia domină tabloul clinic. Stenoza poate fi 0 modalitate evolutivă. Pot surveni complicații, ca : hemoragii, perforatii in mediastin sau abdomen, supuratii bronho-pulmojuare, tubenculoză. Cancerizarea este foarte rară. Prognosticul este rezervat. Tratamentul este cel medical, endoscopic si chirurgical. Esofagoscopia poate detecta un uloer peptic esofagian situat la nivelul treimil inferioare, cel mai adesea pe peretele lateral, sub forma unei viceratii ovalare rosit, cu margini netede, cu fandul granulos san regulat. Debutul nu se poate preciza in formele latente sau este zomotos in cele hemoragioe sau perforate, In perioada de, stare, tabloul clinic cuprinde triada: durere, regurgitare si disfagie. Examenul, radiologic furnizează o serie de semne directe sub formá de nise si unele indirecte - ancoșă parietală cu pliur convergente, strictura localizata, excentrică. Alături de ulcerul peptic există ulcerul de decubit asemănător celui traumatic, pe care Jackson Ch. $1-a$ numit de ,contact", fínd vorba mai exact de o ,escară" de decubit (Terracol)

Ingestia de substante chimice, fie accidentală, frecventă la copii fie intentională, in incercările de sinucidere la adult, determină arsura chimică a esofagului sau esofagita corosivă acută si toxică. Rare sinnt cazurile unde intervine intenția criminală sau alienația mintală. Agenți chimici responsabili de aceste arsuri chimice esofagiene sint in ondinea frecventei : alcalinele caustice ( NaOH frecon diferitele substante pe bază de hipocolorit de Na folosite in gospodărie. Mult mai rare sint arsurile chimice produse de folosite in gospodarie. Mult mai rare sint arsurie chichice procic acidul ingestia acizilor (acidul sulfuric, acidul clorhidric, acidul lactic, acidul fenis, acidul azotic, acidud oxalic, acidul tartric, acidul carbolic, sublimatul corosiv, clorura de zinc, clorura de cupru etc. implicate m accidentele medicinei de cabinet". Agenti corosivi frecventi in statele dezvoltate sînt: lichidul plum, Drano, Clorox, Clinitest etc. Conditille reduse social-economice, proasta depozitare a agentilor corosivi, folosirea pe scară largă a insecticidelor, a produsilor chimici din agriculuura, au pontribuit la cresterea incidentei acestor leziuni chimice esofagiene. Problema acestor esofagite corosive a preocupat numeroși cencetători, din diferite tari. Stumboff, Belinoff, Rasudov, Țțtu, Dumitriu, Martin J., diferite tand Nhar H Hanckel P, Johnson E., Ch. Jackon, Salzer H., Holinger P., Krex., W. Daly• J., Ackerman L., Bosher H., Tucker J., Da

Patologie. Arsura chimică este rezultatul contactului agentului corosiv cu peretele esofagian, ca şi a circumstantelor în care a avut loc ingestia. Leziunile grave produse de alcalinele caustice sint determinate de capacitatea lor de a patrunde in straturile anatomice, provocind necroza de lichefiere (planșa I, b). Acizii in schimb produc leziuni mai puṭin severe, din cauza coagulării straturilor superficiale, cu formarea unor escare care limitează pătrunderea lor în straturile anatomice profunde. In plus, mulon pH alcalin, care neutralizează parțial efectul acid fona de cint fapt care explică de ce leziunile gastrice sic duodenale suri severe ale gurii cele esofagiene. Solutile concentrate provoaca arsurt severe ale guace si faringelai, deoarece sint eliminate rapid si o cantitate redusa trece in esofag. Solutiile mai putin concentrate pot fi inghitite in cantitate mai mare si lezinnile esofagului si stomacului sint mai extinse decit ale gurii și faringelui (planșa II, fig. 2). Agentul corosiv ajuns în esofag poate produce o contractie a segmeni si chiar a laringelui (fig. 377, 378).
Topografia leziunilor este variabilă, dar cel mai adesea este o disperiune in sirag de mătănii" (,"chapelet"), cu regiuni mai afectate; leziunile sint intinse la gură, faringe, esofag, stomac, dar mai puțin la trahee si laringe. Gradul leziunii este in funcție de profunzionea pătrunderii agentului corosiv in peretele esofagian și evaluarea adincimii modificărilor histopatologice ajută la clasificarea leziunilor chimice, necesară in stabilirea criteriilor de tratament și prognostic.

Lyle Vaggoner stabilește 3 stadii de penetrație a agentului corosiv 1) penetrația superficială ; 2) penetrația mijlocie ; 3) penetrația profundā.


Fig. 377 Infiltratie celulară cu polimorfonucleare, cu separarea stratului scuamos de stratul bazal al mucoasei dor-


Fig. 378 Edem sevier faringo-laringo-esofagian, cauzat de KIK (praf de spălat dinții) (Abramson A.).

Prima formă de penetrație cuprinde eritemul de suprafață sau edemul de mucoasă, incluzind si arii mici, izolate, de distructie a acesteia, in pată sau lineare. Aceste leziuni limatate la mucoasă, se vor vindeca fără formare de cicatrice și nu prezintă riscul formării stricturilor secundare. O leziune a mucoasei care interesează cincumferinṭa intreagă a esofagului poate duce la o strictură.

Forma a doua de penetrație - cea mijlocie - afectează submucoasa și stratul muscular, epiteliul fiind dispărut pe o suprafață variabilă. Congestia, edemul, cane accentuează infecția, tromboza vaselor, sinnt marcate. Celulele tunicii submucoase sint distruse prin coagularea proteinelor intracelulare, ou reactii inflamatorii intensè. In a 3-a zi, edemul începe să scadă. Intre a 7-a și a. 10-a zi, o linie de demaricație se stabilește intre tesutul vital și necrotic (fig. 379). Straturi superficiale de mucoasă necrotică se detașează și pot fi vomitate. In săptămîna a doua apare țesut de granulatie cu numeroase fibroblaste. Fibre colagene pot duce, în săptămîna a treia, la contracția și strimtarea treptată a esofagului. In săptămâna a șasea, vindecarea cu reepitelizare este completă si zonele cu țesut anatomic absent sint inlocuite ou țesut fibros; dens, ce obliterează lumenul. Tunica musculară restantă îṣi piende elasticitatea. Consecinţa acestor alterări microscopice este pertunbarea fiziologiei normale a esofagului, cu absența peristalticii si a secretiei normale.

Forma a treia de penetratie - profundă (planșa II, fig. 1) - se caracterizează printr-o necroză a întregului perete esofagian, cu fenomene de periesofagită; cul o serie de complicaṭi :' perforație, mediastinită, pericardită, fistule esobronșice.

După prima fază, cu cele 3 forme de pătrundere, urmează faza secundară cu procese de cicatrizare, scleroză netrictila, si stricturare.

Simptomatologia este dependenta de gravitatea leziunilor chimice și a intoxioatiei. In formele usoare, tabloul clinic este reprezentat de o senzație dureroasă la deglutitie, cu dureri la baza gitului, interscapulare sau epigastrice. Examenul obiectiv indică o hiperemie a'mucoasei și descuamarea ei. In formel.e de gravitate mijlocie drama initiala este reprezentată de triada simptomatologicã a sindromului esofagian : disfagie, regurgitare și duneri. Salivația este profuză, halena fetidǎ, dispneea, disfonia, fenomenele de deshidratare sint prezente. Temperatura poate fi variabilă și uneori íritarea nervuluí, frenic duce la sughiţuri. Deglutiţa nu este posibilă: Spre a $15-\mathrm{a}$ zi, acuzele se atenuează, bolnavul putind inghiti alimente lichide. Totuși aceasta perioada de restaurare a funcției spre normal poate dura, dar la citeva săptămini disfagia reapare odatà cu contractura cicatricei, care progreseaza spre stenoză. In formele grave, bolnavul prezintă - stare de soc, e palid, anxios, cu privirea pierdută, cu dureri puternice retrosternale, epigastrice, dorsale, puls talicardic filiform, salivatie abundentă, disfagie totală. Evolutia poate merge spre somnolentă, anurie, comă, exitus, alteoí survin periesofagita flegmonoasă, perforatia, mediastinita sau complicați bronho-pulmonare (fig 380).

Complicatiile esofagitei postraustice pot fi limediate si tandive. Cele imediate sint reprezentate de edemul laringo-traheal, perforatia esofagului, peritonită, complicatii, gastro-pilorice, hemoragie cataclismică, pericardită. Cele tardive cuprind. stenoza cicatricialá (planşa I, c, d, e, f), denutritia, infectile bronho-pulmonare, thc, cancerizarea cicatricei. i


Fig. 380 Un copil cu esofagita postcaustica, In stare muribundă (Ch. Jackson - J. Tucker).


Fig. 381 Un lot de copii cu esofagită postcaustică, din Spitalul Colţea (Dr. Dumitriu V.)

Esofagoscopia este recomandată la toți pacienții suspectati de ingerarea unei substantee caustice (Robert Shaw), exceptind două situatii: 1) arsurile faringiene joase și severe, cu dispnee marcată, cane contraindică anestezia endoscopicá; 2) starea de şoc, perforația esofagiană. Examenul esofagosicopic va determina modalitatea de tratament, de aceea se va face in prima săptamină, preferabil in primele două-trei zile, cu preeatitia de a nu se depăsi nivelul arsurii severe.

Examenul radiologic in perioada inițială nu este de mare utilitate, deoarece aratǎ strimtorăni neregulate prin spasm și edem, neputinidu-se demarca linia de tranzitie de la esofagul normal la cel bolnav. De aceea, acest examen se amână la $3-6$ săptămâni, cînd s-a conistituit țesutul cicatriceal. O tentativa de efectuare a examenului radiologic cu substanță de contrast în prima săptănină favorizează producerea unei perforaṭii posibile, cu patrunderea lipiodolului in mediastin sau cavitatea abdominală.

Prognosticul este grav, mortalitatea in fomele medii si grave find evaluată la $30-40 \%$ (fig. 381)

Tratamentul profilactic este primordial, constind din măsuri de educație sanitară, interzicerea comercializării sodei caustice si a acizidor caustici, stocarea judjucioasă si manipularea lor de către persoane constiente. Majoritatea intoxicaților rămin infirmi sociali, cu potenţialul biologic si randamentul muncii mult redus. Concepția veche urmănea în primele momente indepartarea toxicului din organele de resorbţie, de aceea se fäceau spălături și provocări de vomismente. Mai recent, Waggoner se opune acestor practici pentru a nu expune din nou esofagul la agenti iritanti. Mai mult, experiențele pe animale au demonstrat că leziunile esofagului prin ingestia de caustice au loc in primele minute și valoarea măsurilor de prim ajutor este discutabilă. Totuși anumiți autori recomandă neutralizarea agentului corosiv prin administrarea de lapte, citrice, oţet diluat in ingestille alcaline și lapte de magneziu, lapte, bicambonat de natriu, solutii diluate de supa pentm ingestille acide. De asemenea, se administrează albuş de ou, unt, ulei de măsline. După 4 ore, acest
tratament este fără valoare (William Barnes). In al doilea rînd, se previne si se combate durerea, căci ea generează socul, de aceea se administrează calmante, dar se evită opiaceele. In al treilea rind, se previne și se tratează insuficienta circulatorie acută, care duce la starea de șoc, prin perfuzi cu singe și electroliţi. Waggoner consideră ca un imperativ administrarea antibioticelor ou spectru larg si a steroizilor cortico-sum prarenali în doze maxime si cit mai rapid posibil.

La adult, el recomandă 500 mg ampicilină la 6 ore si 80 mg . prednison zilnic, care apai se scade progresiv pină la 20 mg zilnic. La copii, aceste doze sint în naport cu greatatea și virsta lor. Antibioticele servesce a reducerea infectiei si la evitarea formarii de tesut de granulație. Steroizi reduc depozitarea de colagen, generat de fibroblasti in timpul vindecarii și astfel smpiedica strictura cicatriceală. In cazurile extrem de severe sau cele de severitate mijlocie, cind durerea, febra și disfagia: persistä peste 4,5 , zile de la aocident și alimentația este insuficienta, gastrostomia este indicată atît pentru asigurarea alimenitării, cît și pentru a pune esofagnul in repaus. Dacă stomacul este intenesat in mod serios, jejunostomia poate fi necesara. Deși practicarea timpurie a examenului endoscopic nu este universal acceptată, totusi este necesar, pentru a stabilintinderea leziunilor, gradul lor ssi modalitatea de tratament.

Prezentá elementelor endoscopice de penetratie superficială indică un tratament combinat antibiotic și steroidic, timp de o săptămînă. Acești bolnavi ni necesita sipitalizare si controlul endoscopic se face la 6 săptamîni, in care caz, obsenta lezimilor impune incetarea oricărui alt control esofagoscopic.

Prezenta leziunilor de penetratie medie dictează o terapie combinată (antibiotice plus steroizi), pentru o perioadă de peste 3 săptămini, care poate fi urmata de vindecarea fără stricturi. Examenul radiologic se va face la sase săptamini, 3 luni, 6 luni, 1 an și dacă strictuna este aparenta la aceste intervale, dilatatia cu bujii umplute cu mercur este practicată de 2 ori pe săptămînă, pină cind se revine la aspectul nommal. Dacă esofagoscopia initială sugerează posibilitatea dezvoltării unei stenoze, se poate ñcepe dilatatía în prima săptămână, deși pericolul perforatiei este mai mare $1 n$ perioada terapiei steroide, dar utilizarea bujillcar cu mercur evita acest risc.

Prezenta leziunilor de penetratie profundă impune o terapie cu antibiotice, steroizi, tratament antisoc, lichide intravenoase, sedative și. analgezice. Unil autori sint de acord cu introdncerea unui tub nazo-gastric de polietilen, in scop de alimentare sii pentru a impiedica obliteraréc completa a lumenulù̉ esofagian. Mai mult, se susține că acest tub de alimentare nu permite ca particulele de allimente să ajungă in tiesutul de granulatie, frinează astfei producerea lui și reduce spasmul ce intereseazá tesutul cicatriceal. Bujirajul este practicat odata cu indepăirtarea sondei de alimentatie. In situatia in care lumenul esofagian nu poate fi mentinut prin bujiraj antegrad, se va recurge la gastrostomie cu dilatatie retnogradă cu bujia Tucker. Dilatatiile forţate sînt interzise nu numai pentru riscul de a perfora peretele esofagului cicatrizat, ci si pentru ca aceste traume repetate stimulează in continuare fibroza cicatriceain. In ciuda tratamentului adecvat, stenoza cicatricialà ímpie-
dică deglutit̂ia normală. Această complicație este tratată prin dilatatii cu bujii Hurst sau prin bujinajul dirijat ou olivă (Plummer). Bolnavii cu multiple stricturi dense sau o atrezie parțiala esofagiană se preterază la o dilatație retrogradă. Mai.recent, o serie de automi au incercat, pe crale endoscopică, să injecteze în cele patru cadrane ale ariei cicatriciale; un amestec de 1 ml hialuronidaza cu 5 ml suspensie de triamcinolon acetonid, continuînd apoi dilatatiile antegrade cu bujii cu mercur. In stenozele circulare, regulate, neulcerate s-a mai incencat electroliza sau criochirungia. In perspectivă, folosinea laserului ar constitui o noua modalitate de tratament.

In distructile severe ale esofagului si stomacubut, anumiti autori aut practicat esofago-gastrectornia de urgenţă, umată mai tirrzu de interpoziția de colon. In 1978, Friot, Chobault au publicat unele recomandări în atitudinea terapeutică a esofagitelor caustice ale copilului, pneconizind esofagoscopia precoce (in prima zi) cu tub rigid si plasarea pe locea unei sonde nazo-gastrice, cu calibraj precoce, timp de 2 luni, după care se va relua fie alimentatie orală, cu supraveghere clinică, radiografica Si endoscopica, fie se trece la dilatatia lui Guisez, dacăalimentafia este
dificilă, fie se va practica gastrotomia cu plasarea firului fără sfírsit (Von Acker) dacă aspectul esofagului nu permite dilatația anterograda. Flottes propune o sondă cu peretii dubli, canalul intern corespunzînd sondei nazo-gastrice, iar anvelopa externă fomata din nylon are forma unui sac, care se poate umple ou apá, pentru a se realiza o dilatatie veritabilă, mai puțin traumatizantă.

Salzer practică dilatatia esofagiană incepind cu a doua zi de la aocident, dar recomandările lui Lallement par mai adecvate (numai stadinl de burjonare rozată, fără sîngerare, autorizează dilatația),

De cele mai muite ori bolnavul accidentat vine mat tirziula cabi netul O.R.L., cind esofagosoopia precoce nu se mai poate efectua si atunct se revine la metoda clasică de expectativă, adică de urmarine a aparitiei stenozei.

Pe cazuistica autorilor de 11 stenoze secundare, $s-a$ piacticat interventia chinurgicală precoce la 7 copii, in primele 4 luni după aocident motivindu-se această atitudine prin imposibilitatea, oricărei manevre locale, din cauza esofagitei hemonagice și prin caracterul pnea strins a stenozei. La 5 copii s-a realizat esofagoplastia colicá tip Watterston si Belsey, la al 6-lea s-a practicat o rezectie - anastomoză pe o stenozá cinculara şi la al 7-lea, esofagoplastie prin procedeul Gavriliu. Pezultatul acestor interventii precoca a fost instalarea unei stenoze post-operatorit la ultimii 4 bolnavi, recidivă datorită probabil anastonozel realizate in - tesut bolnav, unde ciclul inflamatiei si cel al fibrozei nu au fost terminate

In 1977, Duman $D$. a preconizat metoda de dilatatie esofagiana cut ajutomul fibro-esofagoscopului si a dilatatorului Eder Puestow, Areastă tehnică este adaptată fibroscopului si permite controluil vizual al tuturos fazelor de dilatatie. Rosenow a stabilit următoarele indicaţii, ale dilatatiei

1) maladii congenitale (atrezie, stricturi congenitale, brachyesofag)
2) arsuri caustice ;
3) regurgitări și reflux (vomismente, anomalii sfineteriene, acalazie hernie hiatală, sclerodermie, sindromul Barrett);
4) stenoze inflamatorii și infectioase ;
5) aancer al esofagului ;
6) tulburari musoulare si stenoze post-operatorii.

Există și contraindicații, cind stenoza este insotită de ulcer efofagian, anevism al aortei, febră, hemor'agii, malformații.

## E. TUMIORILE ESOFAGULUU

Tumorile benigne ale esofagului
Tumorile benigne ale esofagului sint foarte rare si diagnosticarea lor poate fi dificilă, din cauza lipsei de simptome precoce. Cauza lor hu este cunoscută, iar esofagia care a fost incriminată ca element cauzal este mai degnabă secundară tumorii. Cel mai fnecvent se înitilnesc la adulți; intre $40-50 \mathrm{ani}$, la copii se observă mai mult chisturile. După originea lor, cei mai mulți autori le impart in tumori mucoase, subimucoase si tumori intramurale sau extramucoase.

Tumorile mucoase și submucoase (fig. 382). Iau naștere din mucoasă saui submucoasà si pot fi pedunoulate sau sesile. Aceste tumori inchud: fibromul, polipul fibro-mucos, miomul, papilomul, mai frecvent decît adenomul, lipomal, fibrolipomal, angiomul, hemangiomul, limfangiomul. Chisturile unice sau multiple sint de origine submucoasal, glandulare, zise Chisturile unice sau multiple sint de origine submucoasă, glandulare, zise
de "retentre" sau "dermoide", sesile sau pediculate. Marimia lor esbe de "retenție" sau "dermoide", sesile sau pediculate. Mărinnea lor esbe
variabilă, consistenta este renitentă, fermă. Polipii pediculatí sint mai frecventii in $1 / 3$ superionara a esofagului. Pedioulii lor pot fi lungi, incît să ajungá in esofagul inferior saru să fie regungitati pe gura. Papilomul se prezinită sub formă de mase sesile, cu suprafaţa roșie-pală. Addenomul care ia nastere din glandele submucoase este extrem de rar. Tumorile mici pot in confundatte ou pseudotrmori inflamatorii.

Tumorile extramucoase (fig. 383) iau naspere din tunioile peretelui esofagian. Leiomioamele sint în general cel mai des intinnte (32 din 34 tumori benigne, dupǎ Moersch, Harrington și Claggett). Miomul unic sau cu nucleu multiplu sau dufuz (miomatoza nodulară a lui Lortat-Jacob sil Hillemond) ia nastere din. musculoasă si se dezvoltă spre exterior, Macroscopic, aceste formatiuni apar rotunjite sau polilobate, de grosimé viariabilă, de consistentă fermă, mobile, nu invadează și nu infilltrează tesuturile din jur, find usor enucleabe. Histologic sînt fommate din fascicule musculame netede, dispuse in vîrtejuri, fără onientare uniformă (Duperrat). Aspectul diferă de cel al hiperplaziei. Sjau mai comunicat in literatură lipomioame, pioame, neurofibroame, chisturi, angioame și tumori cu celule gigante. Aceste tumori se deavolită inncet si nelimitat, dar de regulă nu obstruează complet lumenul esofagian. Leiomioamele iau nastere cel mai freovent in cele $2 / 3$ inferioare ale esoflagului, unde peretele este format din muşchi neted. Evoluția lentă este o caracteristică a acestor tumori benigne. Tabloul clinic depinde de tipul; marrimea si localizarea lor. Disfagia, mult timp minoră, este capricioasä, nedefinită, vagă şi uneori redusă la o simplă acuză faringiană banală. Mai tîrziu


+ Fig. 382 Polip adenomatos esofagului (W: Barnes).


Fig, 383 Leiomiom al esofagului In $1 / 3$ medie (W. Barnes).
se manifesta printr-o dificultate de tranzit sau senzafie de corp străin Concomitent bolnavul poate acuza dureri, retrostemale, regurgitatii dispnee, tuse si răguseală. Tumorile voluminoase sau care incenouiesc esofagul ca o potcoavă pot cauza o disfagie persistentă. Tumorile din segmentul superior al esofagului pot produce o. ompresiune traheala sau obstructie venoasă. $S-a$ descris o paralizie a nervului neourent larin gian in aceste localizari inalte. Unele tumori asimptomatice pot fi gãsite pe radiografiile toracice de rutina sub forma unor opacitati rotunde sau ovalare. Cineroentgenograma ca si esofagograma cu substantă de contrast poate neleva deplasarea si distorsiunea esofagului, cu dilatatie proximală. Marginile stenozei si ale pungii supnestricturale sint perfect neterde si regulate. In leiomioame, Lortat-Jacob a descris imagini de arbore fără amputafie. Esofagoscopia poate gasi un lumen ingustat, dar cu o mucoiasă normala in tumorile intramurale. Biopsia in aceste leziuni este dificila, din cauza profunzimil si riscului de perforafie Tumorile mucoasei proemină in lunen si pot fi biopsiate, In tumorile intramurale, enuclearea lor poate duce la ruptura mucoasel, care poate fi suturata cu fire fine de mătase. Stratui niusoular este reasezat si acopenit cu pleură. Tumorile care incercuiesc lumenul reclamá excizie segmentară, anastomoză termino-terminală, esofago-gastiostomie saùintempozitie de intiestin. In tumorile pediculate, este usor de reperat tumora si de efectuat biopsia. Aspectul macroscopic al papilomului in foruna de conopidá poate fi deosebit de cel al unui granuloun sau altă tumorá benignă. Diagnosticul diferential se face cu hernia diafragmaticä, diverticul, canoer, afectiuni endoesofagiene, periesofagiene, de compresirune sau de refnilare, cardiovasculare etc. Tratamentul constă din ablatia lor, fie pe cale esofagoscopică, fie pe cale externa.

## Cancerul esofagian

Patologia esofagiană este dominatà de cea a formationilor canceroase, care produc $40 \%$ din disfagii (Soulas). Dintre toate afecţiunile esofagului, Fékété considerǎ că neoplasmul este cell mai frecvent, rămînînd latent pînă la apariția disfagiei revelatoare. Frecvența sa este mai mare la bărbați decît la femeí ( $80-900$ ), vîrsta de predilecție find intre 40-60 ani. Frecventa sa in raport cu celelalte afecțiuni ale esofagului este de $12-15 \%$, variind după autori intre $8-50 \%$. In raport cu celelalte cancere din organism este de 6--8\%. Puestow si Gilles consideră frecvența cancerelor esofagiene egală cu jumătate din aceea a neoplasmelor gastrice. Adams și Boros E. situează cancerul esofagian pe locul 4 pe scara frecvenței. Repartiția in cele 3 treimi, prezentată la Congresul de chirurgie de la Parlis - 1947 , este următoarea

| Localizarea | Ochsner | Resano | Boros |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $1 / 3$ cranială | $20 \%$ | $20 \%$ | $21,2 \%$ |
| $1 / 3$ medie | $37,2 \%$ | $45 \%$ | $42,7 \%$ |
| $1 / 3$ caudală | $42,8 \%$ | $35 \%$ | $36 \%$ |

In statistica lui Alton Ochsner pe 8572 cancere esofagiene, $80 \%$ apartin zonei subazigo-aortice.

Factorii predispozanti incriminați in etiologia lui, deși potetici, sint numeroși : ereditatea canceroasă, inflamațile repetate ale esofagului, fumul de țigară, anumite anomalii (diverticul, megaesofag), băuturile fierbinți și alcoolizate, tumorile benigne, esofagitele banale de staza, ulceroase, cicatrice ale unor traumatisme vechi, TBC, sifilisul etc

Cancerul esofagian îmbracă 3 forme principale : infiltrantă, ulceroasă sl proliferantã cu tendintă de a invada submucoasa si mus culoasa, cu evolutie lentă, rămînînd localizat multă vreme inainte de a da metastaze. Din punct de vedere anatomo-patologic, epiteliomul este cel mai frecvent, pe cind. sarcomul primitiv şi tumorile secundare sînt foarte rare ( $1,5 \%-2 \%$ ). Epiteliomul esofagian se găseste sub două forme : carcinomul epidermoid, cel mai răspîndit, și carcinomul adenomatos (5-7\%).

Carcinomul epidermoid (epitelióm mal pighian) (fig. 384) poate fi : tipic - spinocelular, cu evolutie "cheratozică sau paracheratozică, sau atipic - bazocelular, mai


Fig. 384 Carcinom al esofafagului $1 / 3$ medie (W: Barnes).

radiosensibil, de un prognostic mai puţin grav, sau metatipic - o combinație a celor două varietăți.

Carcinomul adenomatos (epiteliomul cilindric, glandular), care din tipic cu cavităti glandulifome ajunge atipic (papilar, psentoacinos sau mucoid), interesează in special segmentul inferior. Această varietate poate să ia naștere din glandele gastrice ectopice, situate in orice doc al esofagului sau la nivelul candiei, de unde se extinde in segmentul esofagian inferior. Carcinomul esofagian reprezintă după William Barnes $70 \%$ din carcinoamele thactusului digestiv și este de cinci ori mai frecvent la bărbat decît la femeie.

Procesual infiltrativ tumoral, initiral mucos și submucos, disociază straturile anatomice, invadează muschiul, se extinde la țesutul periesofagian și spre Iumenul conductului, uncie creează o serie de forme : ulceroasă, vegetantă, polipoidă, schiroasă. Dacă bariera musculoasă este depășită, limfaticele parietale sînt afectate, propagarea la inceput este locală, apoi la distanda. In cancerele invalte supraaortice, propagarea este cervicală, supraclaviculară (ganglionii supraclaviculari stîngi) și mediastinală. In cancerele joase (subaortice), propagarea este mediastinală și subfrenică. Cancerele esofagiene situate intre bifurcația traheală și vena pulmonară inferioară invadează mai ales ganglioni paraesofagieni. Metastazele sint tardive, mai frecvente in cancerele segmentului inferior, cu localizare in ficat, plămîn, peritoneu, rinichi, schelet, inimă, encefal si pielle. Soulas A. menționează cancerele bipolare (cancer al $1 / 3$ inferioare al esofagului și faringolaringian), invocînd ca ipoteză patogenică fie ipoteza grefei, fie manifestarea succesivă in timp a unui cancer de același tip pe o mucoasa de aceeași structura. un evolutia sa, cancerul se complică prin invadare neoplazică, fie propagîndu-se la un organ (stomac, trahee, nerv vag, laringe etc.), fie ajungind prin perforane la comunicări eso-traheo-bronșice, sau perforaţie in pleură, vase mari, cord, plămîn,


Fig. 385 Leiomiosarcom al sofagului (W. Barnes) dar cel mai frecvent se complică ou infectii de vecinătate (abcese periesofagiene, supurații pleusale, pulmonare, abcese mediastinale).

Sarcomul este foarte rar si reprezintă $10 \%$ din totalul cancerelor esofagiene, incluzind antr-o ordine descrescîndă urmätoarele tipuri : fibrosarcomul, leiomiosarcomul (fig. 385); rabdomiosarcomul, miosarcomul și cel mai rar este limfosarcomul. Se dezvoltă mai ales în submucoasă, pe seama elementelor mezenchimale sau a unora din straturile anatomice, de unde denumirile de mixo-sarcom, miosarcom și limfosarcom. Fibrosarcomul este întîlnit mai frecvent în treimea superioarằ a esofagului, leiomiosarcomul sub acest nivel. În structuna sarcoamelor se intilnesc elemente variabile. Sarcoamele pot fi pedunculate sau infiltrative.

## Aspect radio-clinic

Debutul bolii este greu de precizat si este dominat de o disfagie intermitentă care cedează ila o Anghiţitură de apă. Este electiva pentru alimentele soilide si bolnavul evita să mannince aceste alimente (carne, pine), preferind alimentele păstoase (oreme, piureuri), apoi devine continuă, asociată de cele mai mult ori cu o stare generală bună. In cancerele inițale, superficiale sau submucoase putin intinse, bolnavul poate acuza o eructaţie, uneori dureroasă, asociată cur sialoree Durerile medio-toracice, retro-sternale si dorsale, anumite tulburari dispeptice (senzatie de greutate epigastrică) pot atrage atentia asupra bolii esofagiene. Uneori bolnavul acuză regurgitări, o slăbire rapidă si dureri posterioare, care nu sint in raport cu alimentattia, find consecinpa invadării planurilor prevertebrale. $O$ hemoragie digestivă poate releva un cancer ulcerat. Examenul clinic poate decela o metastază hepatică sau ganglioñară suppraclaviculară stingă sau dreaptă

Examenul radiologic in perioada de debut poate fi inselator, nefind caracteristic. In general se observà la tranzitul baritat imagini neregulate Și dantelate, uneori flou, în platou, lacunare, strictura, alteori, imagini de arroșaj- intr-un punct fix, o atonie circumscrisa, lipsa de peristaltism, - golire rapidă. Examenul radiologic in perioada de stare rámine baza diagnosticullui, arătînd fie o stenoză a lumenului, sinuoasă, excentrică, corespunzind unei forme infiltrative, fie o lacuna neregulata, traducind existența burjonilor neoplazicl, fie imagini de niṣă, ce reprezintă o ulcerație:

Esofagascopia furnizeaza date uneori greu de interpretat. Se detectează zone erozive, rulcerate, oongestiv-hemoragice, stricturi neregulate, formatiuni pseudo-papilomatoase, burjoni etc. Alteori se constata o esofagità catarală, ulceroasă, circumsorisă, care singerează la atingere, sau un perete rigid. Biopsia nu este totdeauna usoară de ficeea se recurge la gratajul repetat;

HR/r,
In perioada de stare, disfagia capata un canaoter progrestr, la inceput pentru solide, apoi si pentru lichide, electivà pentru piine si carne, dînd impresia unei senzatii de oprire prelungita a alimenturui, retrosternal. O durere retrosternală sau substernala apare in crize, insotita de regurgitări de alimente. Scaderea in greutate, datoritá incapacitătí de a mînca, poate progresa spre emaciere.

Examenul radiologic indica lmagini de stenozä cu forme variate ale filierei de trecere, fie "in coadà de sobolan"; fie, in pilnie", fie in defileu sinuos, fie excentric, corespunzind unei forme infiltrative. Uneori oferă imagini lacunare traducínd, existenta burjonilor neoplazici, alteori aspectul de nişă (ulceratie) sau, imagini de platou, ancoşă etc. Aceste aspecte, adesea intricate, sînt cu, atit mai elocvente, cu cit se însotesc de o pierdere a marginii de securitate, sau de o rigiditate segmentara. Acest examen este foarte important, cácl precizeazá nuy numai prezenta cancerului, dar si tipul anatomic ulcero-vegetant sati infiltrativ, de asemenea, sediul tumorii și gradul, său de extensie. Diagnosticul poate fi stabilit prin esofagogramă cu un, mare grad de precizie, Examenul fluo-
oscopic aratǎ o activitate peristaltică crescută în regiunea proximală a tumorii, o activitate antiperistaltică anormală sau o lipsă completă de motilitate.

Esofagoscopia este foarte utilă, permitînd vizibilitatea tumorii și a formei macroscopice, ca și efectuarea biopsiei. Uneori nu se poate viziona prin tub decît portiunea proximală, unde peretele fiind infiltrat si stenozat poate ascunde procesul proliferativ. După Fékété, esofagoscopia mu trebuie să fie sistematică, neavînd altă utilitate în formele evidente decît să precizeze natura histologică a tumorii. Citologia lichidului de spălătură indică prezența celulelor maligne intr-un procentaj ridicat. Forma tonacică a cancerului esofagian prezintă totdeauna o fază de atență.

In absenfa tratamentuhui radical, evolutia cancerului merge spre cașexie, rar depășind 2 ani. A.tingerea nervilor recurenți poate favoriza accidente infectioase de bronho-pneumopatie (prin inhalarea de particule alimentare); care trebuie diferentiate de fistulele esofago-bronsice. Metastazele, mai puțin frecvente decît în alte cancere digestive, nu sint totuși excepționạle, întîlnindu-se in ficat, plămîn, mai rar la oreier sau oase.

Disfagia ajunge să fie quasitotală, cu regurgitări alimentare, sialoree abundentă, tuse, disfonie, voce bitonală, halenă fetidă, denutriție, anorexie, emaciere.

Forme clinice. Soulas menționează forma latentă, cu evolutie foarte lungă, asimptomatică, intreruptă brusc de acuze esofagiene grave sau vreo complicație hemonagică (melenă, hematemeză), respinatorie: (fistule esoaeriene), neurologică (paralizia recurențială, sindromull Cl. BernardHorner), gastrică, dureri precordiale, retrosternale, epigastrice; uneori imptomatologia cancenului este mascată de un diverticul medio toracic, mega-esofag sau se manifestă printr-o metastază ganglionară, hepatică sau nsoasă. S-au izolat forme topografice, ca forma cervicală, toracică, cancerul etajat oro-faringo-esofigian, forma cardio-frenică, forma candiotuberozitară, cu simptome clinice si semne radiologice ca si cele esofagoscopice specifice segmentului afectat. Forma cervico-toracică se caracterizează printr-o disfagie precoce, dureroasă cu stagnarea secretiilor in sinusul piriform și in valleculele gloso-epiglotice, regurgitări. Radiologic, prezintă semmul, refluxului". Esofagoscopic, se constată spasmul gurii esofagiene, rigiditatea mucoasei, bombare parietală:

Cancerul esofagului abdominal are o evoluție stenozantă rapidă. In cancerul segmentului inferior, tabloul clinic: corespunde sindromului esofagian inferior, în care forma cardio-frenica este malpighiană; pe cind forma cardio-tuberozitară este glandulară. Examenul radiologic dă imaginea tipică de pîlnie, cu extremitatea efilată. și excentrică, cu marginile ferestruite. Esofagoscopia nu este totdeauna transantă in stabilirea diagnosticului. Există forme asociate cu alte leziuni esofagiene, care pun probleme dificile. Astfel, se cunosc asocieri cu cancere ale căilor aerodigestive superioare cu leziuni benigne ale esofagului (diverticul, hernie hiatală, esofagită peptică, megaesofag).

Diagnosticul pozitiv in faza initială este dificil prin neconturarea semnelor clinice, radiologice si endoscopice, totusi disfagia constituie simp-
tomul fundamental, atunci cind este data de o modificare anatomo-fizio-m logică a conductului. Examenul radiologic in majoritatea cazurilor are $o$ valoare primondiala. Esofagoscopia este indispensabila mai ales prin posibilitatea de a recolta produse biologice din zona afectată si a stabili prin biopsie tipul histalogic. Epiteliomul prezintă 4 forme : 1) infiltrantă, in care peretele esofagian fiind pietrificat, pliurile au disparut si lumemul este excentric, biopsia dificil de efectuat; 2) ulceroasă, adesea ascunsă de un burelet muoos, favonabila prelevarilor biopsice; 3) vegetantă si burjonantă, în care biopsia este ușor de efectuat si pozitivă ; 4) schiroasă, cu sediul in segmentul inferior, sub forma unui placard dur nehemoragic, cu tendința spre th cerc stenozant.

Dificultătl, de diagnostic. Anumite afectiuni ca esofagita peptică, mega-esofagu, pot complica un cancer, disimulindu-i uneori. La nivelul etajului cervical, un cancer tiroidian poate invada esofagul, un osteofit ? vertebral poate impinge peretele posterior al esofagului. La nivelul toracelui, mai ales $1 / 3$ medie, oancinomatoza mediastinală metastatică, 'de origine mamara, dă adesea dificultăti de diagnostic. Unele stenoze extrinseci pot duce la confuzii, de asemenea stenozele intrinseci (stenozele peptice, ce survin pe teren etilic la fumători vechi, (bacilari) și care se insotesc de aceeasi stare de denutritie pot simula cancerul. Uloerul eso fagian, cardiospasmul pot fi surse de eroare. Suspiciunea de cancer esofagian trebule sal fie totdeauna prezentă in faţa unei disfagii neelu- f cidate si care rezistà la tratamentele aplicate.
, Diagnosticul, diferential se face cu esofagitele catarale sau de stază Si mai ales cu cele ulceroase, paralizia esofagiană (usor de recunoscut prin beanta si atonia peretilor), fibrostenoza de diferite etiologii, varice farm esofagiene, pseudotumori TBC sau micotice, tumori benigne, maladia Hodgkin, tumori, mediastinale (cancer bronșic, anomalii vasculare, afec tiuni cardiace).,

Tratament. Soutas considera cá singurele arme impotriva cancerului esofagian, sint, radioterapia, si, chirungia, curieterapia fiind abandonată. William Barnes sustine cá modalitatea de tratament depinde de loca lizarea leziunii. Fékété si, Froissard sustin că tratamentul unui bolnav de cancer, esofagian nu poate fi standandizat și alegerea procedeului chirungical, fizioterapic sau chimioterapic trebuie să țină seama de fiecare caz in parte, Birantur necesar implică o spitalizare pentru examene clinice, biologice (hipovolemie, hemoconcentratie, hipoprotidemie) si o cunoastere a diferitelor aparate (candiovascular, hepatic, renal, respinator).
Rezultatele obifinute pe serii mari de bolnavi tratatti sugerează conceptul că iradierea este recomandabilà in leziunile $1 / 3$. superioare, ira dierea saut chirurgia ori, ambele, In Leziunile $1 / 3$ medii si rezecția radioală pentru tumorile $1 / 3$, Inferioare. Tratamentul chirurgical urmaresste a ameliorarea disfagiei prin rezectia in bloc a portiunii afectate a esofagulni, a limfaticelor si a ganglionilor adiacenti, totusi in leziunile $1 / 3 \mathrm{su}$ perioare si medil rezectia nu poate fi posibilă, datorită extensiunii tuInoril la structurile medias tinale vitale.

Chirurgla radicalà esite contraindicată la pacienții cu metastaze la distantà sau la cei cu risc chir urgical, cu complicatii nervoase sau traheobronsice, ou supuratie de vecinătate, ou extensiune mediastinală sau

Sưbfrenică. O treime dintre bolnavi nu beneficiana
gicala, din cauza starii genemale na nu beneficiaza de
pira traheo-bronșică, de exise sau a contraindicatiilor exereză chirur compre, Nici virsta, nici paralizia metastazelor sau legate de inva nu constitui ganglionare), nici volumurențală (datorita puficiența res bilitatea stantele unde rezeiei și o. incetinine sint luate izolat. Se va asigura dorsale pot duce la rezecția nu este posibilă evolutivitătii tumorale asigura posiSi alimentatia incă usoarar simptome. Dacă ste paliative de , iby-passdarea traheo-brona ușoară, se poate inceroa fiztenoza este putin strins Dacă stenozaronșică, sursă de fistule eson fizioterapia, exceptind inva căci primela este putin marcată ale esorespiratorii prin explind invaral Gastroe sedinte de radioterapise va plasa o sondă de alinecroza alimentation Interventia acelor bolnavi, la camasura paliativă si se recomon peritumo ale esofagului nurgicală singură procedeul ,"by-pass" nu poate fi reatiu perioada de supravietuir rezultate bune. Mortamul celor $2 / 3$ proximal Pe o perioadă de 10 țuire de 5 ani a avot izat la 91 boln 10 ani, din 119 pacient ${ }^{2}$ ca numai 2 auri in cele $2 / 3$ proximal curcinom epideric de $5 \%$. a fost de 400 au supravieţuit 5 ani rezectia $40 \%$ și supravietuirea ani. Incidenta mortatit. Kay a indicat prin mast eficace au supra de 5 ani a fost ide $8,7 \%$ prin rezectie pinǎ ̂n laliţ̦ paliative Natayatuit cu 8 luni mai mult acientii la care pina in 1952, a observat Nakayama din Japonia mult decit cei tratati lon care au suportat o perioadă de supravietvire pe perioadă de 7 ani si Brat in cele $2 / 3$ proximuces interventia 5 ani la $18,40 \%$ an Si Bronstein au comporimate ale esofagului a rezective a caro, pa evident rezecabile prin cat unele tumori inop 1960, Cliffton, Goodnu au ajuns la concluz dența mortalitanti dia că incidenta reze calizările carcinomiminuata, prin terapiabitatio fost crescuta de rezolvat ohimului in $1 / 3$ inferiopla de iradiere preoperata inciventia chirui proximal a ocala cuprinde rezectia chute sint cele mai bai usor cozii panc a ganglionilor limfatictia esofagului inferio mai bune. Interstruetincreasului, printr-o inci sateliti, a splinei si a stomacului plactie secundară consta dincize toraco-abdominala alte cazuri plastie. Interpozitia de dontronastomoză esofa. Metoda de recon rile. In situatia in care recurge la modalităti pare leziunile esofagiene nu necesara la toate cazuteze de nylon, folosirea tiative ca gastrostomia sau jernit o rezectie, se "by-pass".
endoesofagiene sau a procedeelor de
i extensiunii a a torotomia necesarà pentuu apan dificilă, cǎci procesul a leziunilor. Exereza in cancerul infila aspectului erul burjonant se pretează ieresa aorta sau pediculul pulmonar este cauza extensiunii in lungim ablatie. Cancerul ular. Cangime. Invadarea aortei trah, pin exereză nu poate fi extimpater din la exereză. Extensiune traheei, bronhiilor, rahisului obligă sat in intre
reza comporta un timp toracic
abdominal pentru cura cu mediastinectomie posterio
nea stomacului pentajul ganglionar al pediculvie posterioara, un tha pentru realizarea anas anstomoza de esofag si coronar si ascensiu men atea digestivă este esofago-gastrice nou un timp torac: mentur prin inadiere î́n carcino dimp. considerat superior actuluomul esofagian a fost pregoplastie, Trataoare, daca se respectar actului chirurgical in lost preconizat de Watson erea la minimum a dozelor indicații (directia precisa celor $2 / 3$ superitarea fenomenului de dozelor mari, controlul timprecisă a vaselör, redu-Dintr-un lot de 21 neabsorbție a razelor gampului de inadiere, corecpriniradiere, din oare 4 au, 14 au suportat un tratam din plămîn).

Asocierea cobalt 4 au supraviețuit 5 ani un tratament : complet Radioterapia canceruluirurgie pare să mărească deci o incidentă de $290 \%$ din cauza alterarceruluí esofagian este după unii sansele dé supravietuire catilor sau motri progresive a stării generale suu de eficienţă mică celulare este in general. Totasi radiosensibilitatea declansării complibine si mai repede. den cormele burion epitelioamelor spino Cauzele de esec tin decit formele ulcero-infiltrative reactionează mai si deficiente fin de structura organului de suprainfectate. terrapia ramoñologice, datorită vístei si altor situatia sa intratoracică sau ramaşi neoperngura armă terapeutica pentru bolna oronice. Radio-

In sarcoamele esof dupa tentativa de exereza. bolnavii inoperabili radicala)
tomie sau interpurea continuitãtii tubului chirurgical (esofagectomie neazamai bine tozitie de segment intestinal. Limforin esofagogastroComplicatia tratamentul prin iradiere Imfosarcoamele reactio F, DEFECTIUNI. FIDIOI

## SI TULBURARI METABOLICE <br> ANOMALII NEURO-MUSCULARE

Acalazia. Dilatatia idiopatică a esofa
fost găsita in mai multe afectiuni, dosagului fără stenoză anatomică de casm, esofagectazie, frenospasm, merisă sub numele de acalazie, car credea caspasm, fost folosit pentru: aesofag, dolicoesofag. Termenul predeajea the de un spasm al regiu această defectiune, deoarece pioces degenerativ al plexului al a giunii cardiei. Prin constatarea se cu 0 contractie muscularà inai Auerbach in peretele esofatarea unui de, adalize (lipsă de rela inadecvată a organului, s-a propian, asociat Submucoase, cu distructaxare). După Rake, ar exista s-a propus termenul proces inflamator intram celulelor ganglionare. Mosher ani inflamatorii Dupá Haddam, acalazia ental, care evolueazare. Mosher vorbeşte de un rionace a esofag, acalazia este o stare de incapacatre fibroza stenozantă. Cardiospasmuil ai, de a se relaxa dincolo de tonute a extremitătii infeCardiospasmuiar reprezenta un grad mai de tonusul normal din repaus reprezenta un grad mai pronunțat al tonusului repaus. ,

repers. După William Barnes, reducerea număului de celule gan glionart nu este prezentă totdeauna. Degenerarea celulelor ganglionar are locexclusiv sau intr-un grad mai mare, deasupra segmentului in ferior. Jeși factorii responsabili. pentru relaxarea segmentului inferior nu sint precizați, anumite anomalii ale mecanismului neuro-muscular impiedsă impulsurile nomnale de relaxare $S$-au mai invocat si alti factori etiologici ai acalaziei, ca presiunea pe care o exercită aorta diafragnul asupra segmentului inferior esofagian si unele modificar inflamaorii periesofagiene și intraesofagiene. Altii aconda un rol destui de imprtant si factorilor psihici (emotii, stări de supratensiune nervoasă). Anumiti autori au sugerat ideea că boala este constituita din două etităț separate: una functională, cardiospasmul sau acalaza la care diatația esofagiană nu este semnificativă, si a doua megaesofagul unde diatatia este evidentă. Aceastá conceptie nu este admisă universal Frecverfa sa după $W$. Barnes este de $0,05 \%$ din pacientil unui spital cu profl general, cu predominanṭà in decadele III si IV de viată, fărà predilecie pentru vreun sex. Nu are caracter familial sau ereditar. Tabloul clnic este marcat de disfagie, durere sau disconfort epigastric sau al ngiunil toracice bazale, regurgitari. Disfagia se traduce printrsenzație de obstrucţie a esofagului, aproape de apendicele xifoid a inceput tvind caracter intermitent, mai evidentă la inghitirea alimente or reci su este prezentă atît la alimentele solide oit si lichide Disfa din acalzie este datorită unei tulburari motorii, caracterizata prin lipsă de propsare a undelor peristaltice si relaxarea vestibulului, pentru care motiv, pacientul recurge la o serie de manevre pentru a forta trecerea alimenteor (creșterea presiunii intnatoracice, gravitatea etc.). Durerea in regiuea substernală inferioară poate fi spontană, dar de cele mai multe ori este provocată de deglutitie, Regurgitarea este obisnuită, iar in timpul omnului poate duce la pneumonii de deglutitie. In formele avansate bolnavii ajung la denutriţie. Unit au susținut că lipsa de tiamină hilroclorică (vitamina $B_{i}$ ) ar favoriza dezvoltarea acalaziei dar din datee statistice reiese că aceasta boalà afecteazà toate clasele sociale. Hrmoragile nu sint obisnuite si cele prezente sint cauzate de eroziuniz superficiale generate de fermentafia alimentelor stagnante, Exament radiologic cu substantă de contrast, in cazurile obisnuite, constată o. illatatie a, esofagului cu absenta, sau diminuarea, peretelui

Aspedul conic sau in ,cioce, cu Ingustarea esofagului terminal sint elemente aproape patognomonice, Durata de trecene a bariului in stomac poae intirzia 4 ore. in mod normal, stimulif ajung la stomac pe calea nevilor vagí, care se conecteaza cu celulele ganglionare ale plexului menteric pentru coordonarea activitatil motoril. In timp ce undele peistaltice coboară, impulsunile prin plexul mienteric produc relaxare sfincterului inferior, In acalazie exista o perturbare a acestui mecanisn, probabil datorita unor mpulsuri anonmale, care ajung pe calea nevilor vagi sau printr-o perturbare a celulelor ganglionare ale plexului. In patogeneza acalaziei s-a incriminat o leziune a nervului vag peritric sau a nucleulụ său dorsal notor.

Studii de electronomicroscopie au identificat existenta unor jeziun care seamănă cu degenerescența walleriană. $W$, Barnes crede că procesele de degenerescență sau absența celulelor ganglionare ale plexului mienteric sînt secundare modificărilor nervilor vági. Activitatea motorie dezorganizată a esofagului se caracterizează prin unde nepropulsive lipsa mecanismului sfincterian inferion de a se relaxa. Presiunea in esofagul inferior poate creste la un nivel de $100 . \mathrm{cm}$ apă si poate dura 15 minute sau mai mult. Proba de injectare a agentului colinersio - Mecholyl - care determină o contracție a esofagului este camacte ristica pentru acalrazie si nu este pozitixa la normali sou la bolnavi aite leziuni esofagiene. Această probă explorează perturbarea plexuluj nervos intrinsec, consecutiv legii de derfevrare a lui Cannon. Diagnosticul diferential al acalaziei se face cu hernia hiatală, tumorile benigne şi maligne, sclerodermie, inelul esofagian inferior, spasmul localizat sau difuz, tulburări psihice de deglutiție. Carcinomul joncțiunii esofagogastrice simulează cel mai mutt acalazia, atît în tabloul clinic, cît si in constatările paraclinice. In acalazie, disfagia este atit pentru solide, cît și penbru lichide, pe cind in carcinom in perioada de debut, disfagia este numai pentru solide. Examenul endoscopic, radiologic și citologic stabileşte diagnosticul pozitiv. In unele cazuri, dilatația esofagului este enorma și bolnavur tolereaza boala multi ani, cu o accentuare progresiva a simptomelor si in alte cazuri modificările esofaguni"sint mai putin evidente, dar simptomatologia este foarte severă Severitatea simp tomelor nu pare să fie legată de virsta pacientului. Starea de malnutritie și cașexie țin mai mult de assimilarea proastă a alimentelor. Complicatia cea mai serioasă o constituie infectia pulmonară. Regurgitarea ou aspinația in arborele traheo-bronșic poate duce la pneumonii si abcese pulmonare sau la afectiuni pulmonare cronice cu pneumonia cronică, pneumonia lipoidică și fibroza pulmonară. Dacă staza esofagiană este amelionata, regurgitarea și aspirarea nefiind impiedicate, vor fi aduse prejudicii serioase pulmonare cu precipitarea exitusului. Tratámentul acalaziei include unele medicamente, dilatatilile si tratamentul chirurgical. Tratamentul medicamentos pare a fi fiziologic si rezonabil, dacă considerăm acalazia ca o disfunctie neuro-musculară. Nitratii sub forma de nitit de amil, nitroglicerina octyl-nitrit relaxează mushi netezi si ameliorează obstrucția asociată cu acalazie. Deşi se semnalează ameliorarea simptomelor, o eficientă deosebitä nu sta observat numai prin tratamentul medicamentos. Cei mai multi pacienți pot fi ameliorați, cel puțin temporar, prin dilatația zonei de joncțiune esofago-gastrică prin trecerea de bujii sau cu dilatatcri pneumatici, hidrostatici sau mecanici. Pot surveni unele rupturi de esofag sau stomac de aceea se asociază și aintibiotice. Tratamentul chirurgical a cunoscut si cunoaste multe procedee : 1) cardioplastia Heineke - Mikulicz; 2) cardioplastia Hey rovsky - Grondahl; 3) rezectia segmentului inferior esofagian și a porțiunii adiacente sau a unei mari parti din stomac cu esofago-gastrostomie sau esofago-antrostomie ; 4) rezecția joncțiunii esofago-gastrice, cu esofago-jejunostomie Roux în $Y$, cu conservarea cele mai mari parti din stomac; 5) rezecția jonctiunii esofagougastrice ${ }^{c} u$ interpoziṭie de jejun sau colon ; 6) cardiomiotomia Heller.

Atonia ssi calazia. Atonia esofagului in intregime sau partial poate Atonia Sị calazia. Atonia esofagului in intregime sau partial poate
fi idiopatică sau consecinta unei afectări nervoase centrale sau periferice. Afecțiuni cerebrale ca: ateroscleroză, tumori, hemoragii sau implicarea regiunii bulbare (poliomielită) potoduce la paralizia esofagului de tip central. Afectarea nervului vag sau a plexului mienteric prin factori infectioși (difterie) sau agenți toxici (plumb, alcool) duc la paralizii esofagiene periferice. Există şi cazuri de etiologie necunoscute. Clinic bolnavul acuză o disfàgie, care de multe ori scapă din vedere. La exabolnavul acuză o disfagie, care de multe ori scapa din vedere. La exa-
menul fluoroscopic, peristaltismul este absent și suspensia de barium menul fluoroscopic, peristaltismul este absent si suspensia de barium
trece in stomac mai lent decit in mod uzual. Lia examenul endoscopic, trece in stomac mai lent decit in mod uzual. La examenul endoscopic,
esofagoscopul trece făra nici o rezistență, pereții esofagului sint flasci. Tratamentul este simptomatic cu exceptia unor infectii specifice.

Calazia este o entitate morbidă, caracterizată printr-o incompetență a sfincterului esofagian inferior, datorită unui grad variat de atonie saw relaxare și cu absența herniei hiatale, de aiunecare. In general, calazia se întîlneşte la oameni în virstă care au atonia peretelui esofagian și atrofia straturilor din jurul hiatusului esofagian. La copii fiind consecința refluxului gastro-esofagian, poate fi însoțit de pneumonii de aspiratie.

Esofagospasmul (fig. 386). Spasmul esofagian difuz sau dischinezia, caracterizat prin disfagie, disconfort substernal, este intillnit mai ales la oamenii în vîrstă. Examenul radiologic indică o hiperactivitate cu contractii tertiare neprogresive. Aspectul anormal al esofagului a fost descris sub diverse denumiri : "curling" (ondulat), tirbuson, mătănii, pseudodiverticuloză, sindromul "Barsony Teschendorf. Examenul esofagoscopic nu aduce elemente caracteristice. Examenele manometrice arată o creş tere a presiunii in locuri diferite. Uneori se poate constata o hipertrofie musculară, probabil datorită unui spasm longitudinal. Patogeneza esofagospasmului nu este cunoscută, dar se incriminează o influentă. a unei hiperactivități vagale. S-a constatat asocierea a 3 entități morbide : esofagită, ulcer peptic și boli biliare, a căror rezolvare poate avea o eficienţă asupra esofagospasmului. Altii. cred că așa-zisele unde contractile tertiare sint datoritä unor contractii simultane ale fibrelor musculare longitudinale si circulare, cu scurtarea esofagului. Tratamentul constă dintr-o viată liniştită, evitarea frigului sau a iḅăuturilor carbonatate, o dintr-o viata linistita, evitarea errigului sau atio sedativà și anticolinergica, o dilatație cu buji cu mercur, corectarea chirurgicalắ a unei hernii hiatale, ca si o esofagomiotomie pot ameliora acuzele bolnavului, dar nu totdeauna.

Diverticulii (fig. 387). Soulas defineşte diverticulul esofagian ca o evaginație, o distensiune cincumscrisă care apare intr-o regiune limitată a peretelui și ajunge să formeze o pungă legată de cavitatea esofagiană printr-un orificiu sau un colet. Diverticulii sint de 2 tipuri, de pulsiune și de tractiune. Diverticulii de tractiune nu sînt considerați ca adevărați diverticuli, find formați de o tumefactie localizată a peretelui ingrosat esofagian. Diverticulii de pulsiune sint veritabili, fiind formați din pungi de mucoasă, submuçoasă, uneori cu un strat subțire de muşchi circulari, ce pătrund prin stratul muscular longitudinal. Pe măsură ce se măresc și se alungesc, acești diverticuli se depărtează de locul de


Fig. 386 Esofagospasmul- - "curling" (W. Barnes).


Fig. 387 Diverticulul hipofaringian al Lui Zenker (W, Barnes).
emergentă, care este totdeauna proximal de sfincter, ajungind aproape de mușchiul cricofaringian (diverticulul Zenker) sau deasupra zoneí de presiune crescută (in cazul diverticulilor epifrenici) din regiunea esofagului distal. S-a sugerat ideea că in patogenia acestor diverticuli intervine o disfunctie a mecanismului propulsiv, care rezultă din cresterea presiunii intraluminale și starea de slăbiciune congenitală a unei zone din peretele esofagian. Viard-și Fabre recunosc 2 factori in mecanismul de producere al diverticulului de pulsiune : acalazia simplăa a sfincterului esofagian, confirmată prin date clinice, radiologice, manometricesi spasmul reactional al refluxului gastroesofagian, secundar unei hernii hiatale sau unei malpozitii cardio-tuberozitare, sprijinit de sobservatiile clinice, terapeutice si manometrice (presiunea la nivelul jonctiunii fa-ringo-esofagiene este mai ridicată la bolnavii care prezinta un reflux. față de cei normali).

Diverticulii faringo-esofagieni sînt cunoscuți, in literatura inca din 1839 de către Hankel, 1852 de Cruveilhier, 1877 de Zenker si Ziemssen. Această grupă cuprinde $90 \%$ din adevăratii diverticulli ai esofagului. Se intîlnesc de 2 ori mai frecvent la bărbati, dectt la fenti si predomina după decada IV. Aceşti diverticuli constituie o hernie a mucoasel, submucoasei şi a fibroasei prin peretele muscular posterior al faringeluil. Locul de producere presupune un punct slab și un mecanism de pulsiune. Zoṇa de minimă rezistență o formează triunghiul lui Laimer, dar J. Terracol, Delmas, Brandenburg consideră al 2-lea triunghi, cul baza superioară situată intre fibrele transversale ale muschiului cricofaringian sí fibrele uşor oblice ale cricoesofagianului, ca' un punct de herniere mai important. Cortesi, citind pe Elze si Beck, considera cà prezenta in acest punct a unui plex venos, cu intreruperea continuitatil stratulai:
muscular, favorizează formarea diverticulilor. Al 3-lea element favorizant ar fi, după J. Guisez, Ch. Jackson.și Negus, necoordonarea împingerii faringiene și deschiderea esofagiană în conditiile uniei mese rapide, bucăți alimentare voluminease, dentitie proastă, salivație insuficientă. W. Barnes distinge 3 stadii in dezvoltarea acestor diverticuli. In primul stadiu se formează o umflătură redusă, fără un sac definit. In al doilea stadiư, sacul diverticular trece prin peretele faringian și incepe să coboare intre esofag și vertebre, în mod obișnuit spre stinga. In stadiul 3 sacul poate atinge dimensiuni enorme și comprimă esofagul in assa fel că alimentele intră mai degnabă în punga sacului decît in canalul normal al esofagului. Sînt rare cazurile cind diverticulul coboară intr-olocalizare intramurală, fiind mărginit de un strat muscular rezistent si putínd da loc la simptome evidente obstructive. In majoritatea cazurilor, diverticulii evoluează spre stinga, mai rar spre dreapta si extrem de rar spre centru. In situația atingerii unui volum mare, diverticulul poate coborî in mediastin, unde poate provoca aderențe inflamatorii. Tabloul simptomatologic se constituie în timp, în luni si ani, incluzînd manifestări nespectifice ca senzație de arsură retrosternală, stare de disconfort,
t tuse, disfagie. Wiard mentionează ca element clinic important, prezența unui garguiment la presiunea gropii supraclaviculare. Djagnosticul poate fi sugerat prin triada: regurgitare de alimente consumate cu zile inainte, sfecreție spumoasă in faringe și zgomotul de gîlgîire in torace in momental deglutitiei. Examenul radiologic precizează diagnosticul suspectat de elementele clinice; el trebuie făcut in incidența anteroposterioară și laterală, pentrui a elimina o dilatatie proximală esofagiană. dată de o strictură funcțională sau onganică. Diagnosticul nu prezintă nici o dificultate, totuşi poate fi confundat cu o dilataţie suprastricturală a unui cancer esofagian sáu cu o gușă. Esofagoscopia este în genemal inutilă, poate fi periculoasă, dacă se face brutal si arată două orificii: unul al coletului care duce in diverticul și cel al esofagului, care este mai dificil de trecut.

Tratamentul acestui diverticul este chirurgical, dar ameliorarea simptomelor poate fi realizată printr-o dietă alimentară controlată. Astfel, se vor evita fructele cu semințe, nucile, boabele si alimentele care conțin componente nedigerabile. Dupa fiecare masa se va incerca evacuarea pungii prin unele manevre sau spălare cu apă si apoi regurgitare. Practica de dilatare a mușchiului criofaringian, sugerată de unii autori nu este recomandată. Tradamentul chirurgical constă din excizia diverticulului intr-un singur timp sub anestezia locală, cu abondarea printr-o incizie cervicală stîngă, în lungul marginii anterioare a sterno-cleidomastoidianului și a tecii anterioare a carotidei. Muschii omo-hioidian si sterno-tiroidian sint retractaṭi anterior și medial, iar sterno-cleido-mastoidianul și teaca carotidiană sînt retractati lateral, expunindu-se in acest. fel fata posterioară a lobului sting al tiroidei. Tinoida este tractionată și antera tiroidiană inferioară este ligaturată, permițind vizibilitatea esofagului și a diverticulului. După ce a fost ridicat şi izolat, diverticulul este rezecat și marginile sint suturate cu fire intrerupte de mătase, in "două straturi (mucoasă și sưbmucoasă). De asemenea, muschiul constrictor inferior este suturat. Pentru a ușura identificarea esofagului,
unii introduc îr esofag o sondă nazo gastrică inainte de interventie, care ulterior este índepărtatá. Timp de 5 zile, se prescrie o medicatie lichidă. Tubul de drenaj pus in plaga operatoriese scoate a 5 -aa 6-a zi. Post-operator, boInavul poate acuza o disfagie, clatorită unui edem, care în situattia persistării se tratează prin dilatatii cu bujii cu mercur. Uneori poate survenio voalare a vocii, deterninată de traumatizarea unei corzi vocale de sonda nazo-faringiană sau de retracția nervului vag in dimpul interventiei. S-a citat ca o complicatie post-operatonie rarassaparitia unei fistule care se inchide spontan. Tehnica rezecției in 2 timpl cu diverticulopexie 1 a extremitatea cefalică a inciziei nu se mai foloseşte.

Diverticulul epifrenic (fig. 388). Acest diverticul mai neobişnuit predominäla divertia la Fig. 388 Diverticul epifrenic a segmentülui inferior esofartea dreaptă a segmentului inferior esofagian. Viard si Favre J. î situează între vena pulmonará inferioara si orificiul esofagian al diafragmului, cu tendintáa de dezvoltare inferioară, si posterioarà, adesea laterală dreaptă, Uneorí atinge dimensiuni mai mari sau poate fi multiplu. Unii autoni atribuie in patogenia lui un rol si factorilor familiali. Anatomopatologia si patogeneza lui este similara cu aceea a diverticulului faringo-esofagian (Barnes) După autorí francezi Viard. si Favre, acești diverticuli sint consecinfa unei incoordonări subjacente a joncțiunii esogastrice (hernia hiatala, malpozitie oardiotuberozitară, cardiospasm). $\qquad$ hiatală, ma

Diverticulii epifrenici au o simptomatologie, sofagianä, cu o disfagie uşoara subxifoidiana, fenomene, de blocaj retrosternal, senzatie de plenitudine, greaţä, regurgitări, si episoade de tuse. Prin oresterea dimensională a sacului diverticular, regurgitarea este tot maí frecventă si tardivă, poate produce obstructir esofagului prín cresterea presiunil si aparitia spasmelor. Respiratia devine mai asprä., Complioatiile cele mai des intîlnite sînt esofagitele si cancerizàrile. Explorarea radiologică poate fi nerevelatoare, cind sacul este mic, dar poate remarca o retinere a pastei mai groase de barium intr-un segment, permitind localizarea leziunii. La bolnavii cu sacul diverticular mărit poate fi observat um nivel de aer si lichid. Dupä Viard, examenul radiologic poate evidentia - pungă voluminoasă, situatá pe cupola diafragmaticá dreaptă, care refulează esofagul, anterior. Dupá autoríly francezz, endoscopia nu este indispensabilă, desi poate preciza starea esofagului subjacent; autorii americani o considerà ca singura metodà de explorare, care poate preciza prezenta unei inflamatii sau a unui carcinom, dar ea trebuie să fie efectuată cu multá, grijă, caci, peretele sacului find subtire, se pot provooa cu uşurintá perforatí iatrogene. Dacá diagnosticul a fost sta-


Fig. 389 Diverticul aortic-bronsic (Soutas A).)
bilit, tratamentul este chirurgical. Desi sacuil diverticular proeminä mai mult spre dreapta, toracotomia se executa la stinga, permimind se execută la stinga, permisacului se efectuează în același mod ca in cel folosit pentru diverticulul faringo-esofagian. Diverticulectomia este asociată cu cardiomiotomia Heller, urmată si de refacerea regiunii hiatale după procedeul Belsey. Concomitent se corecteaza orice anomalie anatomică situata la jonctiunea esofago-gastrică (hernie hiatală). Uneori calea de abordare poate fi toracică. Diverticulii de tractiune (fig. 389), mediotoracici, parabronstci, rar voluminosi, sint situati aproape de, nivelul carinei. Se presupune cá acesti, pseudo-diverticuli" sint produsi de tractiunea determinată de un proces inflamator, adesea tuberculos, localizat in ganglioni limfatici mediastinali. In general, acesti, diverticuli, de tractiune sint de dimensiuni reduse, si cu tendintá de deschidere $1 n$ arborele bronsic, fiind responsabili de supuratii bronho-pulmonare cronice. Aceşti diverticuli parabronsici n-au nicío semiologie clinicá, rareori se citează un disconfort substernal sau regurgitari, Aparitia complicaților sau a asociatiilor morbide î evidentiază cel mai adesea. Prezenṭa lor poate fi identificată cu ocazia unui examen radiologic eso-gastric, cind se prezintã sub forma unei nisse orizontale de $1-2 \mathrm{~cm}$, cu sediul mediotoracic. Endoscopia este indispensabila pentru explorarea restuluivde esofag. Uneori pot fi descoperití prin asocierea unui, corp străin saú a unei fistule bronho-esofagiene. Nici o terapie nu este necesară, cu exceptia complicaților.

## DISFAGIA SIDEROPENICA <br> DISFAGIA SIDEROPENIC

Cunoscuta sub numele de sindromul, Kelly-Patterson sau Plum-mer-Vinson este, mai frecventã la femei (8 din 10), cu distributie geograficá mai importantà in. Scandinavia, Anglia, America de Nord Carenţa in carne, In legume; fructe, vitarnina B, favorizeaz̈ă apariţia ei, dar, de asemenea, intetiologla, ei s-a fincriminat si interventia unor factori endocrini.

Examenul clinic, Debitul este foarte dificil de surprins si este dominat de disfagie, $I_{n}$ perioada de stare bolnava acuză o stare de oboseala, dispnee de efort, paloare, aerofagie si simptomul candinal, disfagia, ca un , leit motiv", Disfagia este inilită, cervicală, sub foma uneí senzatii de oprire a alimentelor sau dificultate de trecere a alimentelor 752
solide, necesitind efecturea mai multor deglutitii. Poate fi intermitentă, dar adesea progresivă. Această disfagie este asociată cu senzatia de sufocare. Mulți bolnavi suferă de "choking spells", cind particule de alimente ajunse în gura esofagului, determină accese de tuse cu , senzație. de sufocare". Uneori acuză senzație de strictură cervicală, de rigiditate a gîtului, de ,nod în gît" exagerate de oboseală, emotie, menstruatie Examenul fizic indică o stare generală proastră, cu iritabilitate, psihaștenie, slăbire, paloare cu modificări trofice cutanate si la nivelul mucoasei farirgo-esofagiene. Modificări epiteliale asociate sînt frecvente (ragade, tisurł ale unghiurilor cavitătii bucale - cheilosis, modificări ale unghiilor koilonichie, fisuri ale virrfurilor degetelor, glosite). De asemenea, se întilṇește frecvent aclorhidria sau hiperclorhidria.

Tehnica ssi criteriile diagnosticułui radiologic al esofagului superior din disfagia sideropenică au fost descríse de Waldenström, Kjellberg și Johnstone. Ei recomandă ca înghititurile de barium să fie și mari și abundente, cul radiografii în incidenṭă frontală și laterală in timpul trecerii lobului. Membranele sînt vizibile in incidenta laterala, cînd esofagul este destins la maximum de barium. Folosirea fluorescopeie, cul intensificarea imaginii şi cineradiografia au ușurat vizualizarea lor si diferențierea de alte procese morbide. In cazurile cu evoluție lungă se pot vedea stricturi in ,manşetă". Stricturile din acest sindron sint dificil de diferentiat de infiltrația carcinomatoasă a esofagului. Examenul radiologic arată o obstructie la nivelul cricoidului, cu aspectul de scobitură în jos si înapoi, alteori se observă două incizuri simetrice, cu o gîtuitură sau imaginea dinților de ,ferăstrău". Acest aspect ține de prezenta unor membrane pe peretele anterior, vizibile mai bine în incidența laterală.. Se mai poate observa o atonie și semnul sinusului piriform: Este foarte importantă recunoașterea carcinomului esofagian superior, suprapus unei disfagii sideropenice, prin folosirea examenului citongic, endoscopic şi biopsic.

Esofagoscopia necesită o atenție deosebită, căci gura esofagului este strînsă, mucoasa atrofică, fragilă şi în cazuri de esofagită, mucoasa este hemoragică și peretele rigid. Membrane subţiri, discontinüi, uneori transparente, pornesc din peretele anterior esofagian, dar nu opun rezistentă la intenția de mupere. Modificările mucoasei esofagiene din zona subcricofaringiană, asociate cu disfagia sideropenică pot fi precanceroase, fapt ce explică incidenṭa mare a carcinomului esofagului cervical la femei. Diagnosticul pozitiv se bazează pe asocierea disfagiei, anemiei sideropenice, a alterărilor cutanate si mucoase si pe aspectul radiologic. Diagnosticul este ușor in prezenta unui cadru simptomatologic complet și este dificil în prezenta unor simptome disparate si izolate. Diagnosticul diferential se face cu cancerul faringo-esofagian, unde disfagia este progresivă și fără perioade lungi de acalmie. Sclenodermia se poate confunda cu sindromul Kelly-Patterson, dar prezintă o fibrostemoză organică, localizată in cele $2 / 3$ inferioare ale esofagului. Esofa-
gita spondilozei cervicale, diverticulul faringo-esofagian, stenozele caustice, miopatile si niasteniile pot fi surse de erori diagnostice. Diagnos ticul diferential trebuie să aibă. în vedere și ,globus hystericus", care constă din senzația unui comp străin în gît, fără prezența acestui corp sì făa disfagie, Se mai face diagnosticul cu amprenta post-cricoidiană a esofagului descrisă de Pitman și Fraser

In general, tisfagia sideropenică are o evoluție lungă, cu pusee evolutive sezoniere (primǎvara), legate și de viața genitală a femeii. Soulas mentionează 3 forme clinice : forma idisfagică, formele complicate (oculară, tiroidita, splenomegalie) si formele neuroanemice. Tratamentul este medicamentos si endoscopic. Cel medicamentos cuprinde administrarea. de fier in doze mari, asociate cu vitamina $B_{12}$. Szemes recomandă parasimpaticomimetice (carboaminoyi-cholinchlorid), alimentație variată, corectanea instabilitații onganice și hommonale. Tratamentul endosicopic. urmăreşte ruperea membranelor cu bujii și dilatații secundare.

## SCLERODERMIA

Sclerodermia (fig. 390), boală generală de colagen, adesea determină manifestari si la nivelul esofagului, intr-un procentaj de $75 \%$ din pacienti, Clinic se manifestă prin : disfagie faringiană, arsuri retrosternale sau fenomene obstructive in segmentul esofagian inferior. Anomaliile de motilitate in cele $2 / 3$ inferioare au fost atribuite de unii autori atrofiei muschilor netezi si de altii, fibrozei peretelui esofagian. Atrofia mucoasé este prezentă; de regulă, si o serie de bolnavi au arii de leucoplazie, Esfofagita este obişnuita și este corelată adesea cu o hernie hiatală ce poate rezulta din scurtarea esofagului. Esofagitele de durată sint urmate de stricturi ale esofagului distal. Examenul radiologic al


Fig, 390 , Sclerodermia esofaguesofagului relevă în mod frecvent modifificări, chiar în absența simptomelor, astfel se menționează dilatații, peristaltism redus sau absent si o golire întîrziată. Hernia hiatală de alunecare cu sau fără strictură este frecventă. Tratamentul acuzelor esofagiene ale sclerodermiei este limitat. in general se recurge la dilatarea stricturilor cu ajutorul bujiilor cu mercur. In si-- tuatyia in care acest tratament este ineficace sau dacă apar alte complicați, ca perforatii sau hemoragii, interventia chirurgicală devine necesară. Esofago-gastrostomia poate duce la un reflux recurent de conținut gastric și la formarea unei stricturi : de aceea interpoziția de segment jejunal sau de colon sau esofagojejunostomia Roux în "Y" cu excluderea gastriçãa va reduce această complicație.

## VARICELE ESOFAGMENE

Cele mai frecvente cauze de hemoragie esofagiană tin de boala varicoasă locală, sindromul Mallory-Weiss și esofagite, mai rar de neoplasm, traumatism (incluzînd si corpii strặini), diverticulii și interventiile chirurgicale pe esofag. Varicele esofagiene (fig. 391) sînt de cele mai multe ori consecinta unei hipertensiuni portale, datorite unei obstructii a venelor portale intrahepatice, in special la bolnavii cu ciroza hepatică, unde există un mecanism de baraj intrahepatic. In cazuri mai rare, obstrucția portală prehepatica este produsă dẹ anomalii congenitale ale venei porte sau de tromboza venelor splenice, a venei porte sau a venelor mezenterice superioare. Varicozitățile esofagiene pot fi intîlnite de asemenea, în cazuri de hipertensiune portală post-hepatică cauzată de obstrucția venelor hepatice (sindromul Budd-Chiari) sau de o crestere a presiunii. venoase (insuficiența cardiacă congestivă). Creş. terea presiunii portale produce o dilatatie a venelor tributare venelor azigos care se anastomozează cu venele coronare gastrice, ce se varsă în vena portă. Barnes invocă două mecanisme ipotetice pentru a explical de ce venele varicoase esofagiene singerează. Prima ipoteză sustine cá esofagita generată de refluxul de suc gastric este insotită de eroziuni ce ajung pină la varice și astfel se produc hemoragile esofagiene. Datele clinice si panaclinice au stabilit ca numai jumatate din cazuri cu .singerări prezintă esofagită, mai mult, intervențiile ce elimină refluxul continutului gastric în esofag (gastrectomie totală, esofagojejunostomie a lui Roux și interpoziție jejunală) nú impiedică aparitia hemoragilor produse de varice esofagiene. După a doua ipoteză, cresterea bruscă a presiunii portale, determinatà de vomismente sau stări de incordare, produce ruptura peretelui varicos, ce este acoperit de o mucoasă subtiată. Este posibil ca in anumite circumstanțe, ambele medanisme să intervină in producerea acestor hemoragii. Singerările gastro-intestinale la cirotici se produc nu numai prin varice esofagiene, ci si prin gastrite, intr-un procentaj de $15-20 \%$, prin ulcere peptice gastrice sau duodenale, introo incidență de $15 \%$. Diagnosticul de singerare prin varice, dată de hipertensiunea portală, poate fi suspectat la un bolnav cu trecut etilic, cu icter in antecedente, cu un ficat dur sie atrofic, cu splenomegalie, ascită, angioame , în păianjen" etc. Este confirmat apoi de testele chimice ale functiei hepatice, incluzind retenția BSP, flocularea cefalinei, turbiditatea timonului, modificările transaminazei glutamic-piruvice și oxalacetice ca si raportul albumine/globuline.

Examenul radiologic relevă prezența varicelor esofagiene intr-un procentaj de $50 \%$, la inceput sub forma unor cute mucoase mărite dimensional și neregulate sau; cind sînt turgescente, devine


Fig. 391 Varice ale eso:
fagului : (W. Barnes Frank $\cdot$ Redo $)$
pregnanta neregularitatea parietală, cu aspectul unui tub ,mincat de moli" sau de ,fagure de miere" Scintigrafia hepatica tub "mincat de indica o arhitectura modificată
Examenul esofagoscopic aduce elemente mai varcelor, arata prezența esofagitei, precizéaza locul de in diagnosticul bileste terapia adecvată. Tratamentui consta din de singenare și stasă tilază, Dicynone), tamponament cu balo d in hemostatice (vitamina $K$, sa opreasca hemoragile mici si medii. Cele care reuseste ment cu balon refrigerat prin alcool in . Ciole grave necesită tamponatamponamentului. esofagian nu este catiei de perforatie. Se prescrie un recomandabilă, din cauza compliproteine, vitamina $B$ in bogat in hidnocarbonate un procentaj de mortalitater dispărea. Mai recent ca un procedeu de sunt alternativ. venoasă splenorenală a föst aplicata, de inténsitate gravă intervenativ. In cazurile de hemoragii prin varice murgi realizează liga, interventine de șunt pot fi salvatoare. Unii chi toracotomiei, procedeu cu eficientá temporara venelor esofagiene pe calea Metoda de scererară
practicata de mai multi autori apta a varicelor esofagiene tinde să fie de Pinel I., Leger L Wil $P$, astre in Austria de E. Wodak, in Fina constă din injectarea de., Monach C., Rachail M., Pellet (1975) ; 1978, Bauman R Orde mare de ani. Acéastă mer C. au publicat experiența lor pe o durată mai este de executie usoară pentrure beneficiază de o celativă inocuitate aplicată, cind chirurgia pentru un endoscopist antrenat și merită a $f$ ente contraindicatà

## BIBLIOGRAFIE

1. Adler, R. Congenital esophageal webs. J. Thorac. Cardiovascul Surg, 1963 2. Alajmo, E. La laryngectomie reconstructive avec crico-hyoüdepexie, $70-1$ 3. Aliperta, A
ches, Les bronches, nr. 5,1975 .
2. Anclre, P ,
traitement chirurgical des eye, H:, Haguet, F. Résultats à distance du oct. 1973, p. 184.
3. An lin, p. 184.
4. Appaix, A. et colabă aberantă perifaringiană, Rev. O.R.C., 1960 , p, 73

Congrés français, Paris, oct. 1975, p. 397 thyroüdienne, résumé du Rapport, 71-e
7. Arslan- 397.
piration et la phonation naturelles (Les Annale avec rétablissement avec la res-
8. Aubry, M., 亡̇emariey, A. Précis A'ORales d'O.R.L. no. 9, 1970).

Aubry, M., Pialoux, A. Précis d’O.R.L., Masson, Paris, 1949.
Ed. Masson, Paris, 1966. J., Jost, G. Chirurgie cervico-faciale-etort,
marion, 1968. Pialoux, P. Progrḗs en oto-rhino-laryngologie, Paris, Fla
manion, 1968
Autier, C., Mallet, R. Les corps étrangers des voies aériennes, Rev.
Prat., Paris, 1971.
12. Battisse,
chirurgical, $70-2$ C.olab. La laryngoscopie en suspension souts microscope
13. Bauman, R.
des varices oesophacolab." Notre expérience dans la sclérose endos,
14. Benevan, R. G.
cahiers d'O.R.L. nr: 6, 1971.
5. Berendes, nr: 6, 1971

Klinik, Band 1 obere und ab. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Praxis und 1977. 1 obere und untere Luftwege 1, Georg Thieme Verlag Stuttart 16. 1977
diennes. Revue de Quitos si colab. Les arthropathies crico-arytenö̈
17. Berard Léon Laryngologie nr. 5-6, 1960 .

Nouvelle Presse Médical exploration isotopique de loesophage,
18. Bernard, R., Marsh martie 1977.
place in the search for lung cancer Ab. Flexible fibroptic bronchoscopy. Its



2


6


7


8

$\cdot 11$


12

Fig. 1. Angina eritemato-pultacee. Fig. 2. Faringita laterală.
Fig. 3. Faringita granuloasă.
Fig. 4. Angina retronazală.

Fig. 7. Flegmonul amigdalian bilateral Fig. 8. Abcesul retro-faringian.
Fig. 9. Aftele faringiene. Fig. 11. Pempigus faringian


