**ГУЛЎЗИНДОНАК**

**ЧИРО БОЯД ДОНИСТ?**

**Гулўзиндонак** – ин сирояти бактериявии зуд пањншаванда буда, барангезандаи он штаммњои токсигении намудњои гуногуни коринобектерияњо, аксари вақт Corynebacterium diphtheriae мебошанд. Шакли классикии клиникии он, гулўзиндонаки роњњои нафас мебошад.

Беморӣ бо илтињоби шадиди роњњои болоии нафас, ки ба пайдо шудани пардаи зардобадор дар луобпардањо ва осебёбиии зиёди узвњои бадан, ба монанди миокард (мушакњои дил) ва периферии асабњо, тавсиф дода мешавад.

Инчунин сироят метавонад ба иллатнокии пўст (гулўзиндонаки пўст) ва дар њолотњои хеле нодир – луобпардањои узвњои таносул ва конюктивити чашм низ оварда расонад.

Шакли гулўзиндонаки роњњои нафас метавонад ба инкишофёбии мушкилиҳои вазнини саломатӣ, ҳатто ба марг низ оварда расонад.

**Гулўзиндонак чӣ тавр мегузарад?**

Гулўзиндонак аз одам ба одам тавассути тамос бо тарашшўњи (веделениями) роњњои нафас аз одами беморшуда ё шахси интиқолдињандаи бактерия мегузарад. Дар њолатњои кам, сироят тавассути тамос бо захмњои кушодаи пўсти шахс, шахси бемор ё либоси бо тарашшўњи аз захмњои пўст олудашуда рўй медињад. Давраи ниҳоӣ (инкубатсионӣ) ба ҳисоби миёна аз ду то панҷ рӯз, баъзан вақт зиёдтарро дар бар мегирад.

**Аломатҳои гулўзиндонаки роҳҳои нафас**

Хусусияти хоси гулўзиндонаки роњњои нафас, ин ташаккули қабати ғафси хокистаранг – сиёњ ё парда, бо луобпардаи деворњои қафои њалқ ва роњњои болоии нафас пайванд мебошад. Беморӣ аз баландшавии њарорат то аломатњои табларза, дарди гулў, варамии гирењњои ғадуди гардан ва дар њолатњои вазнин – нафаскашии душвор дида мешавад. Гулўзиндонаки роњњои нафас метавонад сирояти гулўро, ки аз тарафи дигар бактерияњо, ба монанди фарингити стрептококкӣ бавуҷуд омада бошад, таќлид кунад.

**Аломатҳои гулўзиндонаки пӯст**

Гулўзиндонаки пӯст метавонад ҳамчун доғҳои пўстпарто ё захми пӯст бо кунҷњои равшан муайяншуда ва пардаи хос пайдо шавад.

**Барои пешгирии гулўзиндонак кадом чораҳо андешида мешаванд?**

Усули аз ҳама самараноки муҳофизат аз гулўзиндонак ва пешгирии хуруҷи ин сироят иммунизатсия мебошад.

Иммунизатсияи зидди гулўзиндонак аз соли аввали ҳаёти кўдак бо истифода аз ваксина, ки муњофизат аз гулўзиндонак, кузоз ва кабудсулфа бо номи АКДС маълум аст ё ваксинањои бо таркиби васеъдоштаи барои муњофизат аз ин беморӣ ва боз як ё якчанд сироят пешбинишуда, ки Haemophilus influenzae намуди В, вирусҳои фалаҷ ё гепатити В сабаб мешаванд, оғоз меёбад.

Пас аз гузаштани курси ибтидоии иммунизатсияи нақшавӣ дар синни то як солагӣ, ки аз се вояи ваксинатсия иборат аст, вояи бустерии ваксинаи зидди гулўзиндонак (иммунизатсияи такрорӣ)-ро барои масунияти муњофизатиро нигоњ доштан, ки бо мурури замон заиф мегардад, гирифтан муњим аст.

Ваксинатсия бехатар ва самаранок аст. Баъд аз иммунизатся аксуламалњои сабуки баъд аз иммунизатсия, аз ҷумла наонқадар баланд шудани њарорати бадан, хоболудӣ ё дардмандӣ дар ҷои тазриқ мушоњида шуданаш мумкин.

**Гулўзиндонак чӣ гуна табобат карда мешавад?**

Табобати гулўзиндонаки роњњои нафас ворид кардани анатоксини гулўзиндонак ва антибиотикњоро дар бар мегирад. Мумкин аст, ки таъмини гузаргоњии нафас ва таъмини нафаскашӣ талаб карда шавад. Сатњи фавт барои ин шакли гулўзиндонак, њатто њангоми табобат ба 5-10% мерасад. Табобати гулўзиндонаки пўст одатан бо антибиотикњо мањдуд мегардад ва дар аксари њолатњо ворид кардани анатоксинњои гулўзиндонак талаб карда намешавад.