КЛЕЩИ

Һөжүмнән бирле белән язлар уяна табигать, ә бергә ней һәм {талпаннардан бирле, келәшчәдән бирле}. Иксодовые талпаннар булалар чыганак белән күтәренке куркынычлар, чөнки присасывания булдыралар йоктырырга кешедән соңынтын клещевым энцефалит гына белән, ләкин һәм иксодовым клещевым боррелиозом (авыру белән лайма). Клещевой энцефалит - авыр авыру, ничәнче гаҗәпләнә үзәк нерв система янында. Авыру булдыра үтәргә эзсез, ләкин булдыра алып килергә инвалидлыкларга возникших тоткарлыклар аркасыннан.

Авыру иксодовым клещевым боррелиозом сәләтле алып килергә җиңелүгә опорно-двигательного аппарат, нерв һәм йөрәк-кан тамырлары системалар, озак нетрудоспособности, инвалидлыклар кешене.

Куркыныч, нокталардан бирле күрүнәр присасывания келәшчә, сезон сузыла апрельтән бирле сентябрь буйлап. Эш шул , нәрсә активлык талпанны тугрыдан буйсыла еллык шартлардан (температуралар һава, юешлекләр). Талпан башлый уянырга среднедневной температура янында +3-5 боз., Температура янында биегрәк +15 боз, ул була максималь актив. Аеруча «массакүләм» тигезләүләр күрүнәр әверүчәнлекләр халыклар тыйби ярдәм артыннан белән гадәттә булалар май-июнь, нәрсә связано яхшыртунан бирле белән еллык шартлар һәм, ничек тикшерү, актив килүнән бирле белән табигый учак: дача участок, урман һәм парк массивлар. Иң буй юл эләктерүнәр клещевым энцефалит белән - тешләү аша талпанны. Эләктерү кешене булдыра булырга һәм раздавливании һәм сөртү янында присосавшегося талпанны.

Беренче билгеләр авырунар клещевого энцефалит, иксодового клещевого боррелиоза күп охшаш . Яшергән чордан соңынтын, ничәнче гадәттә дәвам итә 1-2 кадәр 40 һәм более көннәр, авыручы күтәрелә температура янында кадәр 37,5-38 градуслар, килеп чыгалар көчсезлек, баш сызлау, күңел болгану, ярсучанлык. Если шундый ук симптомнар билгеләнәләр регистрацияләрдән соңынтын очрак присасывания талпанны, шул беренче, нәрсә вәҗеп эшләргә, бу борылырга тыйби оешмада . Нәрсә поставлен диагноздан иртәрәк һәм назначено эффектив дәвалау, шул ихтималлыктан биегрәк уңыш тулы терелүдә , күчүсез авырунар озакка сузылучан формага һәм артыннан барган инвалидлыклар.

Эләктерүгә клещевым энцефалит белән тиз аңлаучан барлыгы кешеләр, ирекле яшьтән һәм куыш. Иң зур хәвеф-хәтәргә эләктерүнәр подвержены битләр, эш ничәнче связана тору урынынан бирле белән урманда .

Эләктерү авыл яшәүчеләр ешрак бөтенесе була килү янында урманнар хозяйственно-бытовым мохтаҗлыклар буйлап. Соңгы елларда байтак үсте авырулар саны яшәүчеләр шәһәрләр. Бу аңлаша киң үстерү белән садово-огородных һәм дача участок урман массивларда яки турыдан-туры якынлыкларда урманнардан , ә шулай ук массакүләм ял белән урманда чыгу көннәрдә .

Буй үлчәү берәмлегеләр белән профилактикалар клещевом энцефалит янында калалар вакцинопрофилактика һәм серопрофилактика, иксодовом клещевом боррелиозе эффектив антибиотикопрофилактика.

Беренчел курс вакцинацияләр клещевого энцефалит каршы - ике кат кереш вакциналар интервалдан бирле белән 5-7 айлар, тәкъдим ителә башларга тәмамланунардан соңынтын сезон активлыклар таратучыны (келәшчә) көзен (сентябре-октябре) агымдагу ел, ә бетерергә язын (марте-апреле) артыннан барганнар ел. Оптималь иммунитетлы саклану бәлки достигнута, если выполнен тулы курс вакцинацияләр. Ревакцинация үткәрелә аша 1 ел тәмамлаулардан соңынтын беренчел вакцинацияләр. Артыннан барганнар үткәреләләр ревакцинацияләрдә (бер тапкыр кереш вакциналар) вакыт-вакыт кабатланунан бирле белән 1 тапкыр 3 ел.

Шул өчен, кем {дип белде, кабул итте} карар вакцинацияләр турында язын, яши тизләтүче схема иммунизацияләр. Шул очракта кирәк эшләргә 2 {ялгамнар, ялгаулар} интервалдан бирле белән 1-2 ай һәм өченче ялгауны ел аша, язын. Барлыгы ялгамнар тиешле булырга завершены соңга таба, нәрсә артыннан 14 көннәр чыгуга кадәр учакларда клещевых инфекцияләр.

Битләргә, привитым клещевого энцефалит каршы, алучылар тулы булмаган курс ялгам, ия булган кимчелекләр вакцинальном курста , ия булган документ раслаулар түгел профилактика ялгамнар турында, очракта присасывания талпанны кертәләр противоклещевой иммуноглобулин (чара ашыгыч профилактикалар өчен тешләүдән соңынтын талпанны), кереш ничәнче кирәкле соңга таба 4 көн присасывания талпаннан соңынтын һәм алунардан соңынтын нәтиҗәләр тикшеренүнәр талпанны һәм каннар.

 Артыннан 2012 ел безнең районда сәбәп буйлап тешләү келәшчә борылдылар 12 кеше, алардан 1 бала. 7кеше тиеш булдылар проведению курс иммуноглобулина. Калган 5 очраклар ия булды урын соңга таба өндәү тыйби ярдәм артыннан белән 4 кешене һәм 1 тыйби капма-каршылык.