ШКІРНИЙ ЛЕЙШМАНІОЗ НА СУМЩИНІ

***Боблак Т.М., Пащенко О.М., студ. 5-го курсу***

***Науковий керівник – асист. Клименко Н.В.***

***Сумський державний університет,***

***кафедра інфекційних хвороб***

Лейшманіоз – паразитарний зооноз, екзотичний для

України. У 2001-2002 р.р. на лікуванні в СОКІЛ знаходилось 10 хворих на лейшманіоз Старого Світу. Усі хворі з травня до жовтня були у відрядженні в Туркменістані (Таджаутський район, селище Ійали). Захворювання в них розпочалося через 1-2 місяці після укусів москітів.

Клінічні прояви хвороби були різноманітні: у 4 хворих локальні ураження у вигляді 1-2 виразок неподалік від місця укусу (у 2 хворих виразки були майже зарубцьовані), у 6 – послідовні лейшманіоми різних анатомічних ділянок. Прояви хвороби у вигляді виразок (різних за розміром та за кількістю), горбиків та рубців. Діагноз хвороби встановлено клініко-епідеміологічно та підтверджено паразитологічним дослідженням.

Для лікування хворих використовували різні хіміопрепарати в поєднанні з фізіотерапевтичними методами та місцевим лікуванням. З антибіотиків хворі отримували рифампіцин (2), метациклін – (3). Двом пацієнтам був призначений делагіл. Специфічну терапію у вигляді місцевого лікування “Лешкутаном” отримав 1 хворий (виразки на тулубі, кінцівках, обличчі). Місцева терапія: мазь “Левоміколь”, аплікації флуконазола; з фізіотерапевтичних процедур хворі отримували магнітотерапію, світлотерапію із використанням апаратів “Біотрон”, “No-No”.

Реконвалесценція прийшлась на зимовий період, що характерно для даної інвазії навіть без лікування.