УДК: 616:233-002.1-06.579.882]-036

**Клініко-анамнестична характеристика гострих обструктивних бронхітів у дітей, інфікованих хламідіями**

Дяченко М.С., Усенко С.Г., Усенко С.А.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний медичний університет

В останні роки відзначається зростання числа дітей, які страждають на гострі обструктивні бронхіти (ГОБ), особливо хламідійної етіології. Ця патологія важко діагностується як клінічно (через особливості проявів і перебігу), так і лабораторно. На виникнення бронхіальної обструкції впливають різні фактори і, перш за все, респіраторна вірусна інфекція, перинатальна патологія, обтяжений алергічний анамнез та раннє штучне вигодовування.

Враховуючи вищеозначене, метою даної роботи було вивчити клініко-анамнестичні дані дітей хворих на гострий обструктивний бронхіт, інфікованих хламідійною інфекцією.

Для вирішення поставленої задачі було проведено зіставлення клініко-анамнестичних показників у двох групах: а) хворі на ГОБ, інфіковані хламідіями (n=32); б) хворі на ГОБ, неінфіковані внутрішньоклітинними збудниками (n=41). До таких показників відносились: перебіг пологів, порядковий номер вагітності, перебіг вагітності, маса тіла при народженні, грудне вигодовування, частота гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) на 1-му та після 1-го року життя.

Дослідження проводилися впродовж 2016-2019 роках в умовах дитячого відділення дітей молодшого та старшого віку КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №24» м. Харкова. Дослідження виконувалося з мінімальними психологічними втратами з боку пацієнтів.

Згідно отриманих даних у хворих з внутрішньоклітинним інфікуванням в 1,6 разів частіше, ніж у групі порівняння, відмічалось ускладнення перебігу вагітності. Крім того, у 50% з них на першому році життя визначалися часті ГРВІ, а в групі порівняння в 3,4 рази рідше. З іншого боку, в групі порівняння достовірно частіше (в 1,8 рази) діти не хворіли ГРВІ на першому році життя. Крім того, в цій групі частіше (в 1,6 рази) відмічалися діти, які рідко хворіли, однак ці відмінності посідали характер тенденції і не досягали рівня достовірності (p>0,05).

Щодо захворюваності після першого року життя, то діти, які часто хворіють в 2,2 рази частіше виявлялись в основній групі. Частки дітей, які не хворіли або хворіли рідко частіше відмічались в контрольній групі, проте ці відмінності носили характер тенденції (p<0,05).

Щодо таких показників, як характер перебігу вагітності та пологів, маси тіла при народженні та тривалості грудного вигодовування достовірних відмінностей між групами не встановлено (p>0,05).

Таким чином, враховуючи на те, що за рядом анамнестичних показників було встановлено достовірні відмінності між групами, це нам дозволило використовувати їх з діагностичною метою.