1. **TÁC NHÂN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Độ tuổi** | **Tác nhân** | **KS điều trị ngoại trú** |
| Sơ sinh | GBS  Trực khuẩn G(-) đường ruột  RSV | Nội trú |
| 1 – 6 tháng | Siêu vi  S. pneumoniae  H. influenzae  S. aureus  M. catarrhalis  C. pneumoniae | ***Ưu tiên:***  Amoxicillin: 90 mg/kg x 3 lần/ngày  ***Thay thế:***  Azithromycin: N1 10 mg/kg, N2 – 5 5 mg/kg/ngày  Clarithromycin: 15 mg/kg chia 2 lần/ngày  Cefprozil: 15 mg/kg x 2 lần/ngày  Cefuroxime: 15 mg/kg x 2 lần/ngày  Thời gian: 7 – 10 ngày (trừ azi là 5 ngày) |
| 6 – 12 tháng | Siêu vi  S. pneumoniae  H. influenzae  S. aureus  M. catarrhalis |
| 1 – 5 tuổi | Siêu vi  M. pneumoniae  S. pneumoniae  C. pneumoniae |
| > 5 tuổi | Siêu vi  M. pneumoniae  S. pneumoniae  C. pneumoniae | Azithromycin: N1 10 mg/kg, N2 – 5 5 mg/kg/ngày. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Độ tuổi/lâm sàng** | **KS điều trị nội trú** |  |
| Sơ sinh | Ampicillin + gentamycin |  |
| 3 tuần – 3 tháng: thâm nhiễm mô kẽ, vẻ mặt không nhiễm độc | Macrolide |  |
| 4 tháng – 4 tuổi | Penicillin/ampicillin +/- macrolide (chủng ngừa đầy đủ)  Cefotaxim/ceftriaxone +/- macrolide (chủng ngừa chưa đầy đủ) |  |
| ≥ 5 tuổi: vẻ mặt nhiễm độc, thâm nhiễm phế nang, tràn dịch màng phổi | Penicillin/ampicillin +/- macrolide (chủng ngừa đầy đủ)  Cefotaxim/ceftriaxone +/- macrolide (chủng ngừa chưa đầy đủ) |  |
| ≥ 5 tuổi: thâm nhiễm mô kẽ | Macrolide +/- β lactame |  |
| Viêm phổi hoại tử (nghi do S. aureus) | Oxacillin/nafcillin  Vancomycin +/- cephalosporin |  |