NHIỄM TRÙNG SƠ SINH

Contents

[Yếu tố nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh 3](#_Toc102912840)

[Triệu chứng lâm sàng 4](#_Toc102912841)

[Viêm màng não 6](#_Toc102912842)

[Nhiễm trùng tiểu 7](#_Toc102912843)

[Nhiễm trùng tiêu hóa: bụng chướng, đi tiêu phân nước, nhày máu gì đó 7](#_Toc102912844)

[Nhiễm trùng rốn: 7](#_Toc102912845)

[Nhiễm trùng da 8](#_Toc102912846)

[Chẩn đoán 8](#_Toc102912847)

[Giá trị của xét nghiệm trong NKSS 9](#_Toc102912848)

[Chỉ định chọc dò dịch não tủy 12](#_Toc102912849)

[Chỉ định kháng sinh 13](#_Toc102912850)

[Phổ tác nhân gây bệnh 14](#_Toc102912851)

[Cách dùng kháng sinh 15](#_Toc102912852)

[Theo dõi 17](#_Toc102912853)

[Phòng ngừa NKSS 19](#_Toc102912854)

Nhiệt độ sơ sinh:

* Hạ thân nhiệt là dưới 36 độ ở hậu môn, 35.5 ở nách.
* Sốt là > 38 độ ở hậu môn, >37,5 độ ở nách,

Chiều dài: lúc sinh bình thường là 50cm, sau 1 tháng tăng khoảng 4-5cm

Chiều cao gan lâm sàng không xác định chính xác được. Gan to khi bờ dưới cách 3,5cm trở lên. Tuy nhiên cần theo dõi mỗi ngày (ví dụ ngày nay là 1cm, sau 2cm, sau nữa 3cm thì bất thường luôn). Gan to cũng có thể liên quan nhiễm trùng hoặc vấn đề khác

Thóp bình thường 2 – 4cm, vòng đầu bình thường 33 – 35cm. >5cm là giãn, <1cm là hẹp (đo ở 2 cạnh song song nhau)

Vòng đầu: 35cm là bình thường

Nhịp tim: nhanh là >180, chậm là <100

Thở nhanh là >60, chậm là <30. nhưng những trẻ đang sốt thì trẻ thở nhanh, và đánh giá nhịp thở 1 lần mà kết luận là chưa đúng. Trẻ sơ sinh phải đánh giá ít nhất 2 lần, nếu mới đếm 1 lần mà trên 60 lần là kết luận bất thường là sai, phải đểm lại lần khác nếu cũng trên 60 thì mới là bất thường, vì trẻ sơ sinh thì có khoảng ngưng thở. Bé vừa mới đi tiêu hay bú xong thì tần số thở cũng tăng lên.

Phổi thô cũng có thể bình thường ở trẻ sơ sinh

Trẻ bú được coi là bình thường:

* + Khoảng 3h bú 1 lần (mỗi ngày ít nhất 8 cử)
  + Thời gian bú khoảng 15 phút
  + Bú xong ngủ, thức dậy bú tiếp
  + Đánh giá thêm đi tiêu/tiểu (phụ thuộc vào số lần, lượng sữa bú): khoảng 6 – 8 lần/ngày

Tính nhu cầu sữa công thức cho trẻ sơ sinh

* + Ngày 1: 60 – 80ml/kg/ngày. Ví dụ đứa này 2,8kg thì ngày đầu tiên cần 200ml chia 8 cử, mỗi cử 25ml sữa
  + Ngày 2: 80 – 100ml/kg/ngày
  + Ngày 3: 100 – 120 ml/kg/ngày
  + Tiếp tục tăng như vậy cho đến hết tuần 1
  + Tuần 2: 140 – 150ml/kg/ngày

Do đó mình thấy nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh không giống trẻ lớn, tức là nó tăng dần mỗi ngày. Đến 2 tuần tuổi thì nhu cầu khoảng 150ml/kg/ngày. Hoặc là mấy đứa sinh non thì nhu cầu cao hơn, có thể 180 – 200ml/kg/ngày.

**Bú kém**: ít hơn ½ nhu cầu

Cân nặng: có sụt cân sinh lý 10 – 12% trong 1 tuần đầu.

Sốt: cần phân biệt với tăng thân nhiệt

Nước ối đục là bình thường.

Hb sơ sinh giảm <13,5

GBS: streptococus agalacia

Nhiễm khuẩn sơ sinh

* Sớm: trong 72h sau sinh
* Muộn: sau 72h sau sinh
* Nhiễm khuẩn chu sinhL mắc bệnh từ 2 tuần trước sinh đến 1 tuần sau sinh
* Nhiễm khuẩn bệnh viện: mắc bệnh sau 48h nằm tại bệnh viện

Đường huyết: mốc gọi là hạ đường huyết là < 40mg/dL

LƯU Ý:

* NKSS sớm thì thường NKH, viêm màng não, viêm phổi.
* NKSS muộn có thể NKH, hoặc bệnh cảnh khu trú cơ quan.
* Bé vô nếu có triệu chứng như ho, hoặc tiêu chảy, mà không sốt hay rối laojn tri giác, li bì, bỏ bú, lừ đừ gì thì cđ bệnh cảnh khu trú thôi (dù NKSS sớm hay muộn)
* Nếu bé vô mà sốt, hoặc li bì, bú kém, lừ đừ => CĐ: NKH sơ sinh-theo dõi VMN-theo dõi NT tiểu. Với NTT nếu mẹ khám thai không có bât thường hệ niệu thì chưa cần làm TPTNT.

# Yếu tố nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh

1. Yếu tố nguy cơ NKSS từ con

Text

Description automatically generated

1. Yếu tố nguy cơ NKSS từ mẹ

Text

Description automatically generated

1. YTNC NKSS từ môi trường

Text, letter

Description automatically generated

Nằm viện >48h

1. Yếu tố NKSS (chương trình mới)

Chart


Description automatically generated with medium confidenceGraphical user interface, text, application

Description automatically generated

Nhiễm trùng nước ối: Làm sao để biết mẹ có nhiễm trùng ối hay không? ⇨ Dựa vào:

* + Mẹ có sốt lúc chuyển dạ (≥380C)
  + Dựa vào nhịp tim thai ở thời điểm mẹ sốt: tăng > 160 l/phút **kéo dài**
  + Hoặc là nhịp tim của mẹ tăng > 100l/p
  + Ối vỡ có mùi hôi
  + Tử cung đau rất nhiều
  + Nếu mẹ có xét nghiệm: bạch cầu tăng > 15.000

**Nhiễm trùng tiểu ở mẹ** thì những nghiên cứu gần đây không thấy gây nguy cơ NKSS



# Triệu chứng lâm sàng

A picture containing text

Description automatically generated

1. Trẻ không khỏe
2. Triệu chứng thần kinh

* Dễ kích thích
* Co giật
* Li bì, hôn mê
* Thóp phồng
* Giảm phản xả
* Tăng/giảm trương lực cơ

1. Hệ tuần hoàn

A picture containing text, orange, screenshot

Description automatically generated

1. Triệu chứng tiêu hóa

* Bỏ bú, bú kém
* Nôn ói
* Dịch dạ dày dư >1/3 thể tích cữ trước
* Chướng bụng
* Tiêu chảy

1. Triệu chứng hô hấp

* Thở nhanh >60 lần/p và co kéo
* Rên rỉ
* Rối loạn nhịp thở
* Ngưng thở >20s
* Tím

1. Biểu hiện da niêm

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Lưu ý: ban đỏ nhiễm độc không phải nha*

*Mụn mủ nhỏ (bóng nước phải >1cm), 4 mụn mủ nhỏ 1mm màu vàng nhạt, trên nền da đỏ, rác rác vùng lưng, các tính chất này giống ban đỏ nhiễm độc. Còn mụn mủ mà do nhiễm trùng phải rộng, đáy sâu, trợt, màu vàng mật ong và trên 10 mụn mủ trở lên*

*Sang thương da có thể gặp: ban đỏ nhiễm độc, hạt kê, mụn mồ hôi => lành tính, theo dõi, không can thiệp*

*A picture containing background pattern

Description automatically generated*

*Hình 1: Ban đỏ nhiễm độc – xung quanh là vùng da đỏ, ở trên là những cái mụn vàng nhạt, mình sờ thấy đầu hơi nhọn. Nó xuất hiện 7 – 10 ngày sau sinh, sau đó tự hết ⇨ theo dõi, không can thiệp đặc hiệu*

*Graphical user interface, application

Description automatically generated*

*Bên trái: tụ cầu (giống hình 2)* *Tụ cầu: Vết trợt sâu, bóng nước mỏng, lan rộng, nhiều sang thương trên 1 vùng da ⇨ nhiễm trùng nặng*

*Bên phải: liên cầu (Streptococcus pyogenes) mụn mủ nhỏ li ti, khi vỡ ra có mài. sẩn đỏ xung quanh miệng, dính thành chum – do liên cầu*

Vàng da mà có lừ đừ thì có thể có vấn đề khác nữa (bệnh lí não tăng Bili) ngoài NTSS

1. Biểu hiện huyết học

A picture containing timeline

Description automatically generated

* ??????????????? hồng ban?? Tụ máu dưới da??=> cần xem tài liệu khác xem cái nào sai

1. Rối loạn thực thể

* Đứng/sụt cân
* Sốt/hạ thân nhiệt

Nghiên cứu về những bệnh cảnh có thể kèm theo với NKH sơ sinh thì thấy có 2 bệnh thường đi kèm là (1) viêm màng não và (2) nhiễm trùng tiểu. Cứ nghĩ tới NKH sơ sinh là phải nghĩ đến VMN luôn,cho dù không có rối loạn tri giác gì hết

# Viêm màng não

Viêm màng não: triệu chứng không xuất hiện sớm, mà xuất hiện trễ, nhưng nguy hiểm và để lại di chứng.

Thóp phồng: không thường gặp ở trẻ sơ sinh, nếu có thóp phòng mà chẩn đoán VMN thì nó đã trễ rồi. Thóp phồng, co giật là triệu chứng đặc hiệu nhưng xuất hiện trễ.

VMN não mà chẩn đoán trễ thì để lại di chứng nặng nề sau này

Viêm màng não sơ sinh thường hay đi kèm NK huyết: vì cơ chế xuyên bào, ngoại bào, thực bào

Nếu NKH sơ sinh khởi phát sau 3 ngày thì 30 – 50% có kèm theo viêm màng não, còn NKH sơ sinh khởi phát sớm thì 10 – 20% có kèm viêm màng não. Tính chung thì NKH sơ sinh có khoảng 23% là kèm theo viêm màng não sơ sinh

# Nhiễm trùng tiểu

Nhiễm trùng tiểu: triệu chứng không đặc hiệu gì hết (không có tiểu đau, tiểu gắt gì hết). Chừng nào thay đổi tính chất nước tiểu thì muộn rồi. Vì vậy, nhiễm khuẩn sơ sinh muộn mà triệu chứng LS không rõ ràng thì bệnh cảnh NT tiểu cần quan tâm tới. Tuy nhiên mình cần quan tâm nhiều hơn khi có yếu tố nguy cơ (hỏi lại mẹ trong thai kì mẹ có siêu âm tầm soát bất thường đường tiết niệu không, 3 tháng cuối thai kì có thể phát hiện được dị tật bẩm sinh ở đường tiết niệu)

Nhiễm trùng tiểu đi kèm với NTH trong < 10% thôi mà cũng không gây ra biến chứng nặng nề - nên thường chỉ quan tâm nếu khởi phát muộn

Nếu có yếu tố nguy cơ dị dạng đường tiết niệu thì bắt buộc phải làm, (vì nếu có YTNC kèm theo NT thì ngta sẽ tiên lượng được yếu tố nguy cơ đó thế nào ) nếu không có thì có thể chưa cần làm, theo dõi lâm sàng đáp ứng điều trị NTH, thực tế ngta cũng không làm thường qui. TPTNT thì cũng không có giá trị nhiều, TPTNT thì cũng đặt sonde tiểu mới có giá trị.

# Nhiễm trùng tiêu hóa: bụng chướng, đi tiêu phân nước, nhày máu gì đó

* Tiêu chảy nhẹ nhẹ thì có được điều trị ngoại trú được không?

Phải đánh giá dấu hiệu khác, như tổng trạng, bú tốt không. Nếu tiêu chảy mà tiêu lỏng ít thôi, tổng trạng tốt, bú bình thường thì có thể xem xét điều trị ngoại trú được. Nhưng nếu bé kèm triệu chứng khác như bụng chướng chẳng hạn, thì coi chừng NT đường tiêu hóa này phải cân nhắc nhập viện, để xài kháng sinh không.

Đối sơ sinh, mình dùng từ NKSS rồi, nên không nghĩ virus nữa, lúc nào cũng phải nghĩ VK. Thực ra virus ở sơ sinh cũng có đó, nhưng mình không nghĩ tới, trừ khi có bằng chứng loại trừ vi khuẩn, mà bằng chứng thì mình cũng k có.

Siêu âm bụng cũng vậy: khi nghi ngờ nhiễm khuẩn tại đường tiêu hóa.

Kinh nghiệm LS: tiêu chảy thì soi ohaan thôi, k thấy ai cấy phân cả. Nào soi ra BC dương thì mới cấy?

# Nhiễm trùng rốn:

Nhiễm trùng rốn tại chỗ có điều trị kháng sinh không? : Nói chung ở thời điểm hiện tại, kháng sinh uống thì không hiệu quả gì trong điều trị NK ở trẻ sơ sinh, nên những trường hợp đánh giá không nặng, theo dõi tại nhà thì chỉ cần chăm sóc tại chỗ. Nếu đánh giá mức độ nặng thì nhập viện và dùng kháng sinh đường tiêm

Nhiễm trùng rốn mà có mủ chảy ra từ rốn, mà quầng đỏ không rộng (<1cm) thì cho kháng sinh tĩnh mạch không? Thường đánh giá mức độ nặng NT rốn chủ yếu dựa vô mức độ lan đỏ của vùng da xung quanh. Còn chảy mủ thì tùy thuộc vào mủ như thế nào, ít hay nhiều, hôi hay không hôi (người ta nói chảy mủ chung thì không rõ ràng). Do đó case lâm sàng mà đưa ra như vậy thì chủ yếu dựa vào mức độ lan của vùng da xung quanh và biểu hiện lâm sàng khác như tổng trạng, triệu chứng toàn thân kèm theo.

Nếu bé có bỏ bú hay sốt gì đó, mà vùng da rốn xung quanh đỏ không nhiều thì sao? Phải đánh giá xem nó có nằm trong bệnh cảnh khác NT rốn hay không, thì có thể NK toàn thân rồi đó, thì mình cho nhập viện rồi đó

NT tại chỗ:

* Rửa rốn 4 lần/ngày
* Không cần ks uống
* Tái khám… ngày

# Nhiễm trùng da

Còn da thì không rõ ràng, trước đây người ta dựa vào số mụn mủ và kích thước da, nhưng cái đó thì không rõ ràng, nên người ta sẽ kết hợp yếu tố khác để đánh giá. Ví dụ như mụn mủ nổi toàn thân luôn, mình nghĩ khả năng NK thì mình cho nhập viện theo dõi. Còn nổi 1-2 mụn mủ thôi, tổng trạng tốt, lâm sàng bình thường hết thì mình theo dõi ngoại trú được. Nói chung nhập viện hay không thì tùy thuộc vô bác sĩ ban đầu đánh giá. Còn dấu hiệu nặng như sốt, lừ đừ, li bì, bỏ bú thì bắt buộc nhập viện

# Chẩn đoán

Bây giờ người ta hạn chế dùng từ "nhiễm trùng" đối với sơ sinh, mà dùng từ "nhiễm khuẩn":

* Nhiễm trùng: có thể do vi khuẩn, virus, nấm, KST
* Nhiễm khuẩn: do vi khuẩn

Ngta mô tả có 8 nhóm biểu hiện lâm sàng liên quan đến NKSS (da, hệ thần kinh, tim mạch, hô hấp...), tuy nhiên có những trường hợp NKSS không biểu hiện lâm sàng rõ ràng, tức là triệu chứng không biểu hiện sớm, không đặc hiệu, rất mơ hồ, kín đáo, còn những trường hợp mà biểu hiện lâm sàng rõ ràng thì đa số là nặng rồi.

Do đó khi tiếp cận NKSS thì phải coi có (1) YTNC và (2) biểu hiện nào nghi ngờ NKSS không, trừ khi có bằng chứng loại trừ thôi vì trên lâm sàng rất khó loại trừ NKSS, nghĩa là lâm sàng sơ sinh mà thấy có bất thường gì thì nghĩ NKSS đầu tiên

NKSS không phải là một bệnh mà là một hội chứng – để đặt vấn đề.

NKH sơ sinh là một bệnh – để chẩn đoán.

# Giá trị của xét nghiệm trong NKSS

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

huyết đồ: gồm 2 cái luôn (CTM+phết máu)

1. Công thức máu

* BC: <=24h tăng 30k hoặc giảm 6k. Nếu trẻ >24h: tăng 20k, giảm 5k
* Bạch cầu đa nhân trung tính giảm có giá trị tiên lượng nhiễm trùng nặng (giảm là <1750, tuy nhiên cũng thay đổi tùy ngày tuổi và tuổi thai, non tháng thì khác đủ tháng, nhưng nhớ mốc này là được). Bạch cầu đa nhân trung tính có giá trị nhất trong chẩn đoán và tiên lượng điều trị, nhưng nó chỉ thay đổi trong 2/3 trường hợp thôi, đặc biệt là trong trường hợp khởi đầu nhiễm khuẩn, không phải tất cả các trường hợp đều bất thường
* Tiểu cầu giai đoạn sớm thì tăng, nhưng gđ trễ thì giảm (<150K), nhưng thực ra tiểu cầu tỉ lệ thay đổi trong nhiễm trùng không cao

1. Phết máu ngoại biên:

* Bạch cầu non ngưỡng giợi ý nhiều nhiễm khuẩn là trên 10%.
* Tỉ lệ bạch cầu non/bc Netro (I/T) tăng trên 0,2 là nghĩ khả năng có NK.
* Không bào, hạt độc, thể Dohn (là những thành phân liên quan vi khuẩn đó)

Table

Description automatically generatedGraphical user interface, text, application

Description automatically generated

* Neutro <1750: độ nhạy dao động , độ đặc hệu cũng dao động. Nếu nó bình thường cũng không loại trừ được, nếu nó bất thường thì khả năng chẩn đoán nghĩ nhiều.
* I/T >0,2 thì độ nhạy cao

1. Phản ứng viêm

* CRP:

Diagram

Description automatically generated

* + CRP thì 6-8h bắt đầu tăng, tăng gấp đôi mỗi 8 tiếng, đỉnh là khoảng sau 36-48h. Sau khi điều trị ổn thì CRP về bình thường. Lặp lại xét nghiệm ít nhất 3 thời điểm khác nhau cách nhau 12-24 tiếng: (1) lúc nhập viện, (2) sau đó 12 – 24h, (3) sau đó 12 – 24h nữa. Nếu tại thời điểm 48h không tăng và kết hợp lâm sàng không thấy gì hết thì mình loại trừ NK.
  + Lưu ý mấy đứa mới sinh trong vòng 24h có thể tăng sinh lí trên 10mg/L. Nên mấy đứa trước 24h tuổi ngưỡng tăng để nghĩ NK là CRP 18. Còn đứa sau 24h thì mốc tăng là 10mg/L

CRP tăng: coi lại có yếu tố làm dương tính giả - *sang chấn sản khoa, tổn thương gan*. Cũng có thể nhiễm trùng thực sự mà không tăng CRP - ở bn có *BC hạt giảm.*

* PCT
  + Độ nhạy và đặc hiệu cao hơn CRP, nhưng không đáng kể
  + mắc hơn CRP nhiều nên người ta không làm thường qui
  + PCT tăng sớm hơn (2-3 tiếng là tăng rồi). Nếu muốn chẩn đoán sớm thì có thể làm PCT

1. Cấy máu

* Cấy máu: lấy thể tích ít quả thì kết quả trả về không ý nghĩa gì hết, Phải lấy ít nhất 1ml máu. Tuy nhiên tỉ lệ cấy máu (+) chỉ khoảng 10% (cũng tùy thuộc từng nơi)
* 3-5 ngày mới có KQ cấy máu, tiêu chuẩn vàng
* Mà cấy máu dương cũng phải coi lại tác nhân, vd cấy dương ra tụ cầu coagulase (-) thì con này thường là ngoại nhiễm khi lấy máu xn, cần ít nhất 2 kết quả dương tính mới chẩn đoán xác định; con này cũng có thể gặp ở sơ sinh nhiễm khuẩn muộn – nhiễm khuẩn bệnh viện
* Cấy thì khả năng ngoại nhiễm cũng có thể xảy ra, nếu cấy máu mà kết quả trả về không tương xứng với lâm sàng (lâm sàng vẫn đáp ứng điều trị) thì coi chừng khả năng ngoại nhiễm, trong đó có tác nhân tụ cầu trắng ( Coagulase negative S.aureus), nếu cấy máu trả về 1 kết quả dương tính thì không có giá trị chẩn đoán nếu không tương xứng với mức độ lâm sàng, ít nhất phải 2 kết quả dương tính ở 2 vị trí lấy máu khác nhau. Còn những con khác ngoại nhiễm không nhiều, nên khi kết quả trả về thì mình có thể nghĩ tới tác nhân đó.

1. Dịch não tủy

SA thóp: nếu có thóp phồng thì tốt nhất là SA thóp trước khi chọc dò. Xuất huyết não cũng có thể không triệu chứng.

Text, letter

Description automatically generated

* Bình thường BC ≤10, còn nếu rơi vô 10 – 20 thì cần phải theo dõi. Tb bạch cầu >20 thì nghĩ viêm màng não.
* Đạm: Ngưỡng tăng là 150mg%, non tháng thì 170mg%. Trẻ lớn thì > 0.5g/L là tăng.
* Lactete tăng là >4mmol/L
* Đường dnt/máu >0,5 bình thường (<50% là có thể giảm nhưng ở sơ sinh mốc giảm là <30% so với đường huyết, hoặc giá trị tuyệt đối <30mg%)
* Nếu tác nhân Gram (-) (Ecoli thường hay gặp), gram (+) là GBS

1. Glucose (đặc biệt mấy đứa bú kém, lừ đừ, thay đổi trương lực cơ, đặc biệt đứa sơ sinh non tháng. Và chọc dò thì so sánh glucose với glucose máu). Nếu lúc tiếp cận mà nghĩ nguy cơ hạ đường là phải làm đường huyết mao mạch (dextrotix) để đánh giá cấp cứu.

*Case: 3 ngày tuổi, sinh thường 37w, sốt, lừ đừ, bú kém: Lâm sàng hạ đường huyết là kích thích giao cảm – nhịp tim nhanh, vã mồ hôi – ca này không có, tuy nhiên nếu trẻ non tháng thì sẽ phải nghĩ tới nhiều hơn vì trẻ non tháng nguy cơ hạ đường cao hơn, vd nếu cũng vầy mà sanh 35 tháng thì phải làm ĐHMM ngay.*

Thường sơ sinh có những biệu hiện lâm sàng gợi ý hạ đường, triệu chứng có giá trị là triệu chứng thần kinh (có thể co giật, lừ đừ, li bì) thì nghĩ tới hạ đường huyết sơ sinh

Nếu một bé đến với triệu chứng NKH và có bú kém 2-3 ngày thì ưu tiên biland NKH hay đường huyết hơn? => Khi mà nói ưu tiên thì phải cân nhắc bệnh cảnh nào cần xử trí ngay, nếu không xử trí ngay thì diến tiến nặng hơn. Hạ đường huyết là bệnh cảnh cấp cứu, nên những trường hợp đó ưu tiên đường huyết nhanh, rồi sau đó làm biland nhiễm trùng.

Đường huyết nhanh (đường huyết mao mạch, Dextrotix): khi nghi ngờ hạ đường huyết (bỏ bú, bú kém, li bì, giảm trương lực cơ)

1. Ion đồ: Nếu tiêu lỏng, ọc ói nhiều, triệu chứng thần kinh mà nghĩ có bất thường ion đồ thì mới đề nghị làm

# Chỉ định chọc dò dịch não tủy

Phải xem ca này có chỉ định và chống chỉ định hay không. Một số nguy cơ là xuất huyết (rl đông cầm máu) và nhiễm trùng vùng da chọc dò, còn về tăng ICP thì đối với sơ sinh thóp nó còn, nên nếu tăng ICP thì vẫn có thể bù trừ được, nhưng khi thấy thóp phồng ngta sợ xuất huyết não nhất chứ không phải sợ tăng ICP – tăng ICP thôi thì có thể dùng thuốc giảm ICP rồi chọc

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

* Triệu chứng thần kinh mà không rõ nguyên nhân là phải chọc: nếu vô có co giật, thóp phồng chẳng hạn. (ví dụ loại trừ thóp phồng do XH não, co giật do hạ đường hoặc RL điện giải chẳng hạn).
* Lâm sàng có triệu chứng gợi ý nhiều khả năng NK huyết không (ví dụ sốt 2, 3 ngày vô lừ đừ bỏ bú thì nghĩ nhiều. Còn đứa sốt 1 ngày, bú bình thường, tỉnh táo thì vẫn có thể theo dõi về lâm sàng và cận lâm sàng của NKH á rồi quyết định tiếp). Sốt 2 ngày là chọc luôn.
* Có từ 2 triệu chứng trở lên thì là nhiều triệu chứng => chọc. Mình dựa vào lâm sàng hoặc cận lâm sàng gợi ý nhiều NKH . Từ gợi ý nhiều nghĩa là lâm sàng ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng trở lên (tức là 1 biểu hiện lâm sàng thôi thì chưa đủ)
* Biểu hiện lâm sàng bất thường đó đó kéo dài 2 ngày trở lên (tức là có thể ngày thứ 2 trở đi, chứ mới ngày đầu tiên thôi thì mình theo dõi, đánh giá và chờ kết quả lâm sàng về để quyết định,
* Nếu cận lâm sàng bất thường thì chọc dò thắt lưng, nếu cận lâm sàng bình thường và lâm sàng cải thiện hơn thì chỉ theo dõi lâm sàng thôi mà chưa chọc dò). CLS trả về nghĩ NKH (CRP hoặc BC…)
* Xác định chắc chắn NKH (là cấy dương tính) thì chắc chắn chọc dò tủy sống,
* Nếu CDTS lúc 24h tuổi mà sau đó em bé còn sốt, li bì ko đáp ứng điều trị thì chọc lại lần 2

Nhiễm khuẩn huyết có 23% có VMN đi kèm. Cái 23% này: ý là chắn chắm NK huyết mới kèm 23% VMN, chứ nghĩ nhiều NKH mà kèm 23% VMN là không đúng.

Phản ứng Latex ( 5 tác nhân có thể phát hiện được: phế cầu, Hib, não mô cầu, Ecoli type K1, GBS\_ trong đó Ecoli type 1 và não mô cầu thì có dương chéo, nên dương con này thì nghĩ con kia luôn). Dù phòng sơ sinh báo lên nhiễm não mô cầu mà ở trẻ sơ sinh thì ko phải đâu, mà đó là con E.coli do 2 con này có KN phản ứng chéo nhau. Kết quả cấy âm tính thì mình có thể làm Latex, vì mỗi tác nhân thì có thời gian điều trị khác nhau, theo dõi biến chứng khác nhau

# Chỉ định kháng sinh

* biểu hiện lâm sàng nghi ngờ, hoặc đôi khi chỉ cần có yếu tố nguy cơ thì mình cho kháng sinh luôn
* không có triệu chứng gì hết, nhưng lại có yếu tố nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ NKSS sớm trong vòng 72h đầu, ví dụ mẹ nhiễm trùng ối trên một đứa sinh non, mẹ không điều trị dự phòng GBS trước khi sinh thì vẫn có thể xem xét dùng kháng sinh luôn

1. Kháng sinh dự phòng cho mẹ:

* 4 mức sử dụng KS dự phòng: trên 4h là đủ bảo vệ cho em bé khi sanh âm đạo (còn sanh mổ thì em bé ko có NC nhiễm GBS, chừng nào ối vỡ lâu thì mới có NC NT ngược dòng lại). Dùng ampi hoặc cefazolin 6 tiếng 1 lần, vd ca vỡ ối thì nên chích ngay trước khi đủ 18h vỡ ối, và chích đến khi nào sanh luôn
* Dự phòng GBS ở bà mẹ thì thế nào gọi là hiệu quả?

Người ta cũng có những nghiên cứu rồi, thì thấy là dựa vào thời gian sử dụng kháng sinh trước khi chuyển dạ, thì thời gian trên 4 tiếng là hiệu quả cao nhất, 2 tiếng là giảm rồi. Đọc những bài liên quan NKSS sớm, thì người ta có phần mềm về YTNC NKSS sớm, thì trong đó có mốc thời gian 4 tiếng, 2 tiếng.

* Mẹ nhiễm GBS, mà mình mới đánh KS chưa được 4 tiếng (vd 3 tiếng thôi thì sao)?

Mình cần đánh giá thêm yếu tố nguy cơ khác của trẻ như non tháng hay đủ tháng, mẹ có sốt lúc chuyển dạ không, mẹ có NT ối không để ngta quyết định kháng sinh cho trẻ ngay sau sinh. Nếu trẻ đủ tháng, không YTNC gì, mẹ dự phòng GBS nhưng không đủ giờ thì mình vẫn theo dõi lâm sàng. Một đứa non tháng thì khác, đứa đủ tháng thì khác.

Graphical user interface, text

Description automatically generated with medium confidence

* Trong trường hợp mẹ không được tầm soát GBS thì làm sao?

Thường hiện nay, hầu hết bệnh viện sản đó, bà mẹ không được kiểm tra GBS thì người ta coi có khả nặng nhiễm GBS và dự phòng như có khả năng nhiễm GBS, thì ngta dự phòng như nhiễm GBS, nghĩa là mức độ dự phòng trên 1 bậc đó. (giống như 1 ca covid mình không xét nghiệm thì mình nghĩ như là nhiễm dị á )

* mẹ có vỡ ối >18h nên cần KS dự phòng
* Nếu thai phụ ko tầm soát GBS có vỡ ối 18h hoặc có GBS (+) thì thực tế vào BV sản đều dùng KS cho 2 đối tượng này. Mẹ ko tầm soát GBS  
  mà ối vỡ <18h cũng ko dc chỉ định KS

# Phổ tác nhân gây bệnh

1. NKSS sớm:

3 con: GBS (40%), Ecoli (28,9%), Listeria (1%)

*Case: trẻ 3 ngày tuổi, NKSS, có viêm màng não, BC dịch não tủy 400 => nghĩ nhiều tác nhân gì? => thì hàng đầu vẫn là GBS (dù GBS thường BC <100)*

Bé hay nhiễm GBS khi sanh qua đường âm đạo chứ ko phải sanh mổ do GBS thường trú âm đạo (mẹ bị nhiễm trùng tiểu hoặc viêm âm đạo)

Listeria lây qua bánh nhau nên sanh thường hay sanh mổ gì cũng bị nhiễm. Dù Listeria rất ít gặp (dù NKSS sớm hay muộn) nhưng bệnh cảnh thường nặng, và thường kháng thuốc

Gram (-) thì hay lây nhiễm sau sanh

# Cách dùng kháng sinh

1. nguyên tắc dùng KS:

Phổ rộng

Phối hợp

Đã nghĩ tới NKSS thì không sử dụng KS uống mà dùng KS đường tiêm (TM, TB)

Đủ liều

Đủ thời gian

Phù hợp chẩn đoán, ngày tuổi

Ngưng KS sớm khi đã loại trừ nhiễm trùng

* Ưu tiên kháng sinh phổ rộng bao vây Gr (-), Gr (+).
* Một đứa không rõ đường vào ở đâu (mẹ, môi trường, hay bệnh viện) thì có 3 tác nhân phải điều trị cho mọi trường hợp là GBS, Ecoli, Listeria (không thường gặp nhưng không loại trừ được)
* Tụ cầu: khi nhiễm trùng/sang thương da
* Klebsiella, Gr (-) đa kháng: Nhiễm khuẩn bệnh viện
* Nằm viện kéo dài => nc NKBV cao, nguy co nhiễm khuẩn Gr(-)
* Siêu vi: NK trong gđ bào thai 3 tháng đầu.

C3 cả Gr (-) và (+) luôn, Cepha thế hệ càng về sau càng ưu thế Gr (-). Cefotaxim: thường thì dùng ks đầu tay cho những bệnh cảnh không riêng gì sơ sinh., mấy đứa lớn (VP,...), cơ quan khác thì cũng hay dùng Cèfotaxim. Tỉ lệ kháng thuốc ngày càng tăng, tỉ lệ kháng thuốc của Cefotaxim cao, và có thể bội nhiễm thêm tác nhân khác, những tác nhân có thể bội nhiễm thêm khi dùng C3 (nấm nếu sử dụng kháng sinh này kéo dài, đặc biệt trẻ non tháng).

Penicillin vẫn chọn lựa để đánh Gr (+), chọn Ampicillin để đánh GBS. Ampi (listeria và GBS) đánh vô vách giúp cho gentamycin (E. coli) vô dễ hơn. Genta đánh ribosome 30s và chỉ có tác dụng kiềm khuẩn ⇨ ko dc xài 1 mình, phải kết hợp vs các thuốc diệt khuẩn (ampi, cepha3..)

Ecoli: Dùng nhóm aminoglicoside, C3 cũng đánh được

Listeria tỉ lệ kháng thuốc cao, chọn Ampicilin (chỉ nhạy với Ampicillin)

Ceftriaxone không dùng ở trẻ sơ sinh: vì Ceftriaxone có thể thúc đẩy bệnh não bilirubin ở những trẻ vàng da vì nó ức chế cạnh tranh với Bili , nó gắn với Albumin.

Ceftazidine thì ưu tiên chio những đứa nhiễm Pseu (NKBV) nên không chọn lựa ban đầu

* Nên trong kháng sinh bắt buộc có Ampicillin, kháng sinh còn lại cần cân nhắc tác dụng phụ

Gentamycine qua màng não không tốt

* Vậy chọn ks ban đầu: Ampicillin + Aminoglicoside (không có viêm nàng não hoặc bệnh cảnh không nặng)
* Khi nghĩ VMN thì chọn cả 3 kháng sinh: Ampi + Genta + Cefotaxim

Phối hợp KS khác nhóm để tăng tác dụng hiệp đồng: betalactam và aminoglycosides khi kết hợp thì hiệu quả điều trị tăng lên rất nhiều, đặc biệt là trong NKH – do đó ampi + genta >> ampi + cefo. Tuy nhiên nếu có viêm màng não mà ampi + genta thì chủ yếu chỉ có ampi qua màng não – do đó phải phối hợp thêm cepha3 vì cepha3 qua màng não tốt, hoặc nếu lâm sàng vô thấy rất là nặng rồi thì có thể 3 KS từ đầu luôn

Vd nếu nghĩ do tụ cầu (sang thương bóng nước…) thì bỏ ampi đi, đánh oxacillin + gentamycin ± cefotaxime, nào ra MRSA thì mới vancomycin

Nếu nhiễm trùng BV thì đa số là gram âm kháng thuốc – tùy theo phổ khuẩn của BV, vd nếu nghĩ Pseudomonas thì xài ceftazidime, hay nếu mấy con ESBL (+) thì phải dùng carbapenem

Nếu ra thêm viêm phổi: thì vẫn có thể dùng Ampi+Genta được. Thêo Cefo cũng khồng, không cũng được, cefotaxim thì vô phổi tốt hơn nhưng hạn chế dùng do sợ nhiễm nấm, và tăng kháng thuốc

*Hỏi đáp: Ampi và Cefo đều đánh vách, tại sao lại dùng chung?*

* *Vì ampi đánh được con Listeria, nhưng ampi vô hàng rào máu não kém còn cefo thì tốt. Hơn nữa 17-78% E. coli kháng ampi nên xài thêm cefo thì hiệu quả.*
* *Chừng nào có kết quả DNT mới dùng thêm cefotaxim*
* Carbapenem có meropenem với imipenem thì ưu tiên mero hơn vì imipenem có tác dụng phụ thần kinh – co giật.

Viêm phổi: genta vào mô phổi ko tốt. Hay cho ceftri + gentamycin do ngta cho rằng các trường hợp này hay kèm NT huyết, Ampi hiếm dùng do mấy con gây vp vd phế cầu thi Ampi k tác dụng nhiều và hay kháng Ampi

Tùy thể lâm sàng, NT khu trú mà chưa biết ở đâu thì có thể phối hợp Ampi + Genta, nhưng nếu rõ ràng NT da thì oxacillin + gentamicin

1. Liều kháng sinh

Liều 1 cữ Cefo hoặc ampi thì giống nhau: 50mg/kg/lần

* Số lần thay đổi, mốc là 7 ngày tuổi, nếu không có viêm màng não : dưới 7 ngày tuổi thì 2 lần, trên 7 ngày là 3 lần. Đứa viêm nàng não thì 4 lần/ngày.
* Ampicillin lưu ý để đánh GBS thì liều gấp đôi bình thường (bệnh nhân khả năng nhiễm GBS cao) :1 cữ là 100mg/kg/lần. Nếu dưới 7 ngày tuổi thì 2 lần/ngày, nếu trên 7 ngày tuổi thì 3 lần/ngày. Bình thường thì Ampi là 100-150mg/kg/ngày thôi. Viêm màng não thì có thể 200mg/kg/ngày. Riêng GBS thì lên tới 300mg/kg/ngày
* GBS là tác nhân thường gặp ở NKSS. Nhưng tỉ lệ GBS gặp ở NKSS sớm cao hơn NKSS muộn. nên đứa NKSS sớm có thể double liều Ampi luôn từ đầu.Còn NKSS muộn thì dùng liều bình thường từ đầu thôi. Còn cứ cấy ra GBS là double liều luôn.
* VMN mà GBS (+) mà đã kết hợp Cefotaxim thì không cần gấp đôi liều Ampicillin lên, nên Ampi vẫn là 200mg/kg/d.

Gentamycin nhớ 5mg/kg.

1. Thời gian dùng kháng sinh

Thời gian kháng sinh tùy theo chẩn đoán khi có cận lâm sàng

* Chắc chắn NKH (cấy dương): thời gian ít nhất 10-14 ngày.
* Cấy không ra con gì hết, đang điều trị ks và đáp ứng điều trị: có thể điều trị ngắn hơn, 7-10 ngày là ngưng kháng sinh được.
* Nhiễm trùng chỗ khác (viêm phổi, nhiễm trùng cơ quan khác như NT tiêu hóa): 7-10 ngày nếu đáp ứng tốt điều trị.
* Viêm màng não: dễ gây biến chứng nên điều trị lâu hơn dao động 14-21 ngày. Thời gian thay đổi tùy tác nhân: GBS (14 ngày), Ecoli và Listeria (21 ngày). Nếu cấy không ra tác nhân gì thì đánh luôn 21 ngày.

Nhiễm trùng đánh giá lại ít nhất sau 2 ngày (lâm sàng và cận lâm sàng).

Gentamycin tối đa 7 ngày, nhưng nếu đáp ứng tốt thì có thể 5 ngày ngưng được rồi.

VMN: nếu cấy không ra thì cứ phủ 3 con, thời gian tối thiểu 21 ngày và lâm sàng đáp ứng tốt dù BC ra >20 mà không >1000.

Text

Description automatically generated

# Theo dõi

Theo dõi gì?

1. Biến chứng VP: suy hô hấp: thở nhanh, thở co lõm, thở rên, phạp phồng cánh mũi.
2. Biến chứng NK huyết: shock nhiễm khuẩn (mạch nhanh nhẹ, độ phục hồi máu da >3s, tiểu ít, da nổi bông)

CRP làm lại xem có đáp ứng điều trị ko. Nếu bé đáp ứng tốt, tươi tỉnh lại thì thử 1 mình CRP thì được. Còn nếu như sau 24-48h mà bé vẫn còn sốt li bì thì cần làm cả CTM, CRP để càng nhiều bằng chứng càng tốt để lên thang điều trị hoặc làm các XN chuyên sâu hơn (vd CDTS, chụp CT não coi có biến chứng ko)

1. Viêm màng não: hay gây biến chứng giãn nào thất (đo vòng đầu),

VMN: Nhưng dù bé cải thiện vẫn chọc dò lại, vì lỡ bé hết sốt sau đó có sốt lại mà khi đó mình mới phát hiện ra thì đã VMN mủ hoặc BC nặng hơn => tốt nhất là chọc lại, thấy tế bào giảm thì yên tâm, còn nếu tăng (có thể ổ NT tụ mủ ko tăng đáp ứng viêm của cơ thể gây sốt nhưng lại tăng tế bào) => tăng điều trị

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Giãn não thất ⇨ đánh giá dựa vào:

* Đo vòng đầu có tăng bất thường hay không
* Thóp có giãn ra hay không

⇨ Xác định lại bằng siêu âm thóp – đo đường kính não thất

Khi nào thì siêu âm não? Khi chẩn đoán Viêm màng não sơ sinh rồi, thì mình có thể cho chỉ định siêu âm xuyên thóp theo dõi trong quá trình điều trị để xem não thất có giãn hay không. Dĩ nhiên trong quá trình theo dõi thấy lâm sàng nghi ngờ, kích thước vòng đầu thay đổi nhanh quá, đường kính thóp to lên thì mình cho siêu âm xuyên thóp

Các biến chứng của viêm màng não:

* Giãn não thất
* Não úng thủy
* Nhồi máu não. Cục máu đông, viêm não thất, teo não => phải đo vòng đầu

# Phòng ngừa NKSS

Text

Description automatically generatedText

Description automatically generated

* + **Rubella** chích ngừa **trước** khi mang thai từ **1-3 tháng**
  + **Uốn ván** chích ngừa **trong** lúc mang thai, 2 mũi VAT trong thai kỳ từ **tuần 16-20**
  + Sau sinh chích ngừa HBV, lao. Lưu ý chống chỉ định của chích ngừa coi bệnh nhân có chích ngừa được hay không

Chăm sóc đảm bảo, quan trọng là phải rửa tay, hạn chế thủ thuật xâm lấn

Mẹ thấy bé sốt, không đo nhiệt độ và cho bé thuốc hạ sốt luôn, xong tới mình thấy tay chân lạnh thì mình xử lí sao?

Mình không biết thực sự bé đó có sốt hay không. Trước đây chưa có covid thì có phòng lưu theo dõi trẻ để cân nhắc nhập viện hay không trong vòng 24 tiếng, nếu không có triệu chứng gì như mẹ khai thì cho điều trị ngoại trú và tái khám lại. nếu trong vòng 24h có xuất hiện lại triệu chứng như mẹ khai thì cho nhập viện

Hướng thứ 2: khi nghi ngờ không biết có sốt hay không, hoặc mình đang phân vân có nhiễm khuẩn hay không thì có thể theo dõi, ngta có thể dặn bà mẹ và theo dõi triệu chứng của bé. Hoặc nếu mình đánh giá lâm sàng mà mức độ đánh giá mình không tự tin lắm thì mình kết hợp thêm cận lâm sàng để quyết định bé có cần nhập viện không