1. Các triệu chứng bệnh

|  |  |
| --- | --- |
| Triệu chứng | Xác xuất |
| Sốt | 0.025 |
| Ho | 0.026 |
| Mệt mỏi | 0.023 |
| Khó thở | 0.002 |
| Đau tức ngực | 0.0012 |
| Khác (đau nhức , đau họng ,tiêu chảy , viên kết mạc ,đau đầu ,mất vị giác hoặc khứu giác ,da nổi mẩn hay ngón tay ngón chân bị tấy đỏ hoặc tím tái | 0.0005 |

1. Các loại vaccine

|  |  |
| --- | --- |
| Tên vaccine | Xác suất |
| SINOVAC | 0.5 |
| ASTRA ZECECA | 0.75 |
| JANSSEN | 0.66 |
| SINOPHARM | 0.79 |
| PFIZER BIONTECH | 0.88 |
| NOVAVAX | 0.89 |
| SPUTNIK | 0.91 |
| MODERNA | 0.94 |

1. Các biến chủng covid

|  |  |
| --- | --- |
| Các biến chủng | Xác suất mắc |
| Alpha | 0.4 |
| Beta | 0.12 |
| Gamma | 0.16 |
| Essilon | 0.05 |
| Eta | 0.03 |
| Lota | 0.12 |
| kappa | 0.06 |
| Khác | 0.06 |

1. Giới tính

|  |  |
| --- | --- |
| Giới tính | Xác suất mắc |
| Nam | 0.0161 |
| Nữ | 0.013 |