Giới thiệu

Virus là tác nhân truyền nhiễm nhỏ nhất hiện được biết là ảnh hưởng đến con người và động vật. Virus có một axit nucleic nằm ở trung tâm, được bao bọc trong một capsid bao gồm lõi protein. Virus là các vi sinh vật nội bào bắt buộc sống bền trong tế bào, sử dụng các thành phần của hệ thống tạo axit nucleic và protein của vật chủ để tái tạo và kích hoạt sự phá hủy tế bào dẫn đến bệnh. Ngoài ra, các cơ chế bảo vệ của vật chủ dẫn đến phá hủy tế bào trong nỗ lực xóa các tế bào bị nhiễm virus. Axit nucleic là RNA hoặc DNA, có thể là chuỗi đơn hoặc chuỗi kép [1]. Sinh lý bệnh của nhiễm virus có thể được quy cho sự thoái hóa và hoại tử tế bào của các tế bào bị nhiễm bệnh, dẫn đến các phản ứng viêm tại chỗ và toàn thân. Các cơ chế bảo vệ cơ thể của cơ thể bao gồm thực bào, phản ứng trung gian qua tế bào, thể dịch và sản xuất interferon [2]. Interferon ngăn chặn sự lây lan của virus tại chỗ, trong khi các kháng thể ngăn ngừa virus lan rộng trong máu, đảm bảo khả năng miễn dịch lâu dài và làm nhạy cảm các tế bào bị nhiễm sẽ bị phá hủy bởi các tế bào T và đại thực bào [3, 4]. Miễn dịch qua trung gian tế bào dẫn đến sự gia tăng các tế bào gây độc tế bào sau đó giải phóng các lymphokine, bao gồm cả interferon.

Dịch tế

Hầu hết các virus truyền nhiễm liên tục có mặt trong các "hồ chứa" (khoang cơ thể) của người hoặc động vật; trong những điều kiện nhất định sau đó chúng được truyền đến những người nhạy cảm. Trong các đợt dịch bệnh, chẳng hạn như cúm, sởi, quai bị, hội chứng hô hấp cấp (SARS), một tỷ lệ lớn của công động nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi các hạt khí dung li ti bắn ra từ cơ thể [5]. Sự trôi dạt của kháng nguyên là lý do làm lây lan dịch bệnh về sự thay đổi cấu trúc, dẫn đến các chứng loại phụ khác nhau (ví dụ, virut cúm) [6]. Một đợt bệnh được cho là xảy ra khi số trường hợp vượt quá số lượng dự kiến cho dân số đó dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Khí có nhiều châu lục liên quan, căn bệnh này được coi là đại dịch (pandemic), ví dụ, virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV).
Có hai hình thức lây truyền chính mà virus có thể được phân loại:
Virus tồn tại trong một loài duy nhất và virus lây nhiễm xen kẽ các loài vật chủ khác nhau [7]. Có một vài loại trừ, chẳng hạn như bệnh đại và vi-rút cúm, lây lan qua các loài. Các ổ chứa động vật là một nguồn lây truyền quan trọng cho các bệnh như bệnh đại, arbovirus và một số loại virus xuất huyết. Con người là một nhóm quan trọng của những sinh vật mang virus mạn tính, chẳng hạn như virus viêm gan B (HBV), HIV và một số herpesvirus [8-10].
Một số yếu tố vật chủ có thể khiến cá nhân tăng mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng đó (ví dụ, hút thuốc và nhiễm trùng do virus hợp bào đường hô hấp [RSV]; rượu và viêm gan; sự phát triển của bệnh bạch huyết ở tay chân hoạt động mạnh, tái hoạt hóa Epstein-Barr virus có thể là một nguy cơ ở bệnh nhân lymphoma).

Phương thức truyền bệnh
Hô hấp: Đây là con đường lây truyền phổ biến nhất trong các bệnh do virus. Vi-rút có thể có trong nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp và có thể lây lan qua vết cắn như ở bệnh đại, hoặc bằng cách hít hơi như với EBV, hoặc có thể lây lan dưới dạng hạt bắn lên (sau đây gọi là hạt khí dung), ví dụ như cúm và sởi. Hantavirus có thể lây lan bởi các hạt khí hình thành từ nước tiểu của loài gặm nhấm trong đất. Vi-rút lây lan qua đường hô hấp không rõ ràng làm tăng nguy cơ lây lan sang nhân viên y tế và các bệnh nhân khác trong cùng khoa phòng.
Tiêu hóa: Đây là chế độ lây lan phổ biến thứ hai của nhiễm virus. Các loại virus đường ruột chính là coxsackie, echo, rotavirus, bại liệt, virus Norwalk, viêm gan A, E và một khi B.
Tiếp xúc cá nhân: Một số loại virus được cho là lây truyền qua khí dung hoặc từ các nguồn tiêu hóa có thể thực sự lây lan qua tiếp xúc cá nhân. Dịch bệnh gần đây của virus Ebola, được biết là có khả năng lây nhiễm cao, đã lan sang các nhân viên y tế và các bệnh nhân khác, ví dụ dịch cơ thể rất dễ lây nhiễm trong các bệnh này.
Da: Đây là một cổng vào quan trọng khác về sự xâm nhập của virus, nhưng không nhất thiết phải thông qua da nguyên vẹn. Virus có thể xâm nhập vào cơ thể bằng các vết cắn, như ở bệnh đại, arbovirus ở muỗi hoặc bọ ve, hoặc do tổn thương kim tiêm hoặc truyền máu, ví dụ như ở HIV hoặc viêm gan B và C. Da cũng đóng vai trò là một cổng thoát các mủ bốc da bị vỡ phát tán bệnh cho cộng đồng, ví dụ, thủy đậu, virus herpes simplex (HSV).
Viral Sepsis

Virus lây truyền qua đường tình dục xuất hiện ở cả dị tính và đồng tính bao gồm HSV, HIV, HBV và cytomegalovirus (CMV). Những vi-rút này không chỉ lây lan qua đường tình dục mà còn cho trẻ sơ sinh trong quá trình đi qua kênh cổ tử cung. Một số loại virus nói trên, bao gồm rubella và varicella, có thể dẫn đến nhiễm trùng trong tử cung thông qua đường hậu thai.

Muỗi chân đốt, ve và ruồi có thể truyền virut như sốt xuất huyết, sốt vàng và sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF).

Nhiễm trùng bệnh viện: Khoảng 5% các bệnh nhiễm trùng bệnh viện có thể là do nhiễm virus; tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh có thể được đánh giá thấp do khó chẩn đoán và hạn chế về sự sẵn có của các công cụ chẩn đoán. Những vi-rút này bao gồm vi-rút đường hô hấp (ví dụ: HSV, CMV), vi-rút viêm gan (ví dụ: vi-rút HBV và viêm gan C [HCV]), vi-rút đường ruột (ví dụ: rotavirus) và picornavirus. Có nguy cơ 0,3% người có truyền HIV cho các bệnh nhân và nhân viên y tế khác. Các trường hợp nhiễm virus Creutzfeldt-Jakob chậm đã xảy ra sau khi ghép giác mạc. Virus Ebola và Marburg cũng đã được truyền di dưới dạng nhiễm trùng bệnh viện. Loại virus được nghiên cứu thường xuyên nhất liên quan đến lây lan bệnh viện là RSV ở khoa nhi, đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh (ICU) và ICU người lớn.

Thời gian ủ bệnh

Virus có thời gian ủ bệnh ngắn từ 2 đến 5 ngày, thường ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Nhiễm trùng lây lan theo con đường tạo máu đến các cơ quan xa như não có thể mất 2-3 tuần. Thời gian ủ bệnh trong nhiễm HIV có thể ủ lan trong một vài tháng. Các loại vi-rút như vi-rút bệnh dại, lây lan qua các dây thần kinh, có thể có thời gian ủ bệnh từ 2 tuần đến nhiều nhất là một năm. Kiến thức về thời kỳ ủ bệnh là rất quan trọng để xác định sự lây nhiễm của virus vật. Mức độ lây nhiễm phụ thuộc vào việc bảo tồn virus và sự di cư của nó ra môi trường.

Hệ thống miễn dịch

Hệ thống miễn dịch đóng vai trò chính trong cơ chế phòng vệ và sinh lý bệnh của bệnh do virus gây ra. Sự bảo vệ vật chủ chính chống lại nhiễm virus là các rào cản vật lý / hóa học đối với nhiễm trùng và hệ thống miễn dịch [11]. Nhiễm virus ở người thường tạo lên hai loại phản ứng miễn dịch. Phản ứng khởi phát nhanh chóng ban đầu "Phản ứng bảo vệ" chống lại
virus liên quan đến quá trình tổng hợp protein, cụ thể là interferon và kích thích "tế bào lympho giết chết tự nhiên" (NK) [12, 13]. Trong một số trường hợp, phản ứng bẩm sinh có thể đủ để ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Tuy nhiên, nếu sự Tây nhiễm tiến triển vượt quá và với đầu tiên của sự nhân lên của virus, thì phản ứng miễn dịch thích nghi đã được đưa ra [14]. Bàn thành đáp ứng miễn dịch thích nghi có hai thành phần: Phản ứng thể dịch và phản ứng qua trung gian tế bào. Cả hai thành phần của phản ứng miễn dịch thích nghi này đều tạo ra các tế bào bộ nhớ lâu dài, cung cấp khả năng miễn dịch thành công đối với các bệnh nhiễm trùng liên tiếp bởi cùng một loại virus. Những thụ thể phát hiện bể mặt tế bào cực kỳ chính xác này phát hiện kháng nguyên hoặc một số protein virus nhất định dính xác nhận cho virus đó. Quá trình này dẫn đến một bộ nhớ miễn dịch, sau đó hình thành nguồn gốc để tiến chủng [3]. Hệ thống miễn dịch bẩm sinh cung cấp bảo vệ vật chủ một cách phổ cập khi các bệnh truyền nhiễm. Nó xác định sự hiện diện của mầm bệnh bằng nhiều phương pháp phát hiện. Mục tiêu chính của nhận biết miễn dịch bẩm sinh là axit nucleic của virus. Nó cũng, hệ thống miễn dịch bẩm sinh phát hiện các đặc điểm cấu trúc của RNA và DNA của virus khác với axit nucleic chủ [15, 16].

Việc phát hiện mầm bệnh virus bằng hệ thống miễn dịch bẩm sinh có hai hậu quả lớn: Thứ nhất, nó dẫn đến việc tạo ra các cơ chế chống vi rút bẩm sinh, hầu hết được điều hòa chủ yếu bởi interferon. Sau đó, nó dẫn đến việc kích hoạt phản ứng miễn dịch thích nghi, có thể mang lại khả năng miễn dịch chống vi rút trực tiếp, đặc hiệu và lâu dài hơn. Mục đích chính của cơ chế bảo vệ cơ thể là loại bỏ các tế bào bị nhiễm bệnh. Điều này được thực hiện bằng các cơ chế nói tới được tạo ra bởi các interferon loại I trong các tế bào bị nhiễm bệnh. Nó cũng có thể được thực hiện bởi các tế bào lympho gây độc tế bào, chẳng hạn như tế bào NK và tế bào CD8T [17]. Ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào tế bào chủ là một quá trình bảo vệ quan trọng. Kháng thể trung hòa chủ yếu thực hiện điều này. Các phương pháp khác can thiệp vào sự nhân lên của virus, biểu hiện gen và thoát khỏi các tế bào bị nhiễm khác nhau tùy thuộc vào virus và vật chủ. Protein trong pha cấp và hệ thống_POL thể động vai trò tích cực trong đáp ứng miễn dịch bẩm sinh. Bạch cầu, bao gồm bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân, đại thực bào, tế bào dưới gai, tế bào NK và tế bào NK T, là các loại tế bào miễn dịch bẩm sinh chính đáp ứng với nhiễm virus [14]. Các lectin loại C trên bề mặt tế bào của chúng nhận ra thành phần protein hoặc axit nucleic của virus và, trong
trường hợp của tế bào NK và NK T, các thay đổi trên bề mặt tế bào của các tế bào bị nhiễm bệnh [18]. Những tế bào này xâm nhập vào các mô bị các vi sinh vật này xâm nhập từ huyết tương thông qua hoạt động của các cytokine được giải phóng trong quá trình nhiễm trùng. Hệ thống miễn dịch thích nghi hiện thị hai loại tế bào riêng biệt: tế bào lympho B và T. Khi tiếp xúc với virus, các tế bào lympho B kích thích giải phóng một dạng kháng thể hòa tan có khả năng liên kết các virion lưu hành, dẫn đến hiệu quả diệt trừ virus. Một phần ứng Blymphocyte kháng vi-rút rất cảm trong việc ngăn ngừa hoặc hạn chế tái nhiễm và hình thành cơ sở tiêm vắc-xin chống lại các vi-rút cụ thể [19].

Virus về cơ bản là các sinh vật nội bào sinh sản trong các tế bào của vật chủ bị nhiễm bệnh và sử dụng các thành phần tế bào để tạo ra virion thêm tiếp theo. Quá trình sao chép này có thể diễn ra nhanh hoặc chậm theo thời gian. Sự tiến triển này trong một khoảng thời gian quyết định sự tiến triển nhanh chóng của bệnh. Trong các trường hợp nhiễm virut cấp tính, sự nhận lén của virut và phản ứng của vật chủ sẽ dẫn đến việc loài bỏ virut và loại bỏ nhiễm trùng hoặc nếu nhiễm trùng quá mức sẽ dẫn đến nhiễm trùng huyết nghiêm trọng hoặc tử vong của vật chủ. Tồn thương mô do vi-rút tại vị trí nhiễm trùng là do tồn thuong độc tế bào do sự nhận lén của virut và phản ứng miễn dịch của vật chủ do vi vi nhiễm trùng. Trong nhiễm trùng mãn tính, khi thời gian nhận lén của virut ở vật chủ thường được đánh giá theo tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm, với đáp ứng miễn dịch của vật chủ kéo dài trong thời gian dài. Virus gây nhiễm trùng mãn tính và lâu dài dễ phát triển các quá trình để khử phát hoắc thay đổi phản ứng miễn dịch, theo do các virus này tồn tại trong bệnh nhân. Các phản ứng miễn dịch gặp phải trong các nhiễm virus cấp tính và mãn tính có thể dẫn đến tồn thuong mồ. Vì độ kinh diến về nhiễm virus mạnh dẫn đến phải hủy mô qua trung gian miễn dịch trong nhiều năm là xơ gan do viêm gan siêu vi C. Những phản ứng miễn dịch này, được thấy trong một lượng các bệnh nhiễm virut, có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh tự miễn liên quan đến một số loại virus [20].

Tế bào lympho T và miễn dịch qua trung gian tế bào có liên quan đến các tế bào bị nhiễm virus hom là virus tự do. Các tế bào lympho T miễn dịch virus nhận ra các kháng nguyên virus liên quan đến các glycoprotein loại I (MHC -histocompatibility complex) [21]. Các tế bào lympho T thực hiện các chức năng điều tiết quan trọng của hệ thống miễn dịch. Thông qua các thụ thể tế bào T này, các phân tử CD4 và CD8 tham gia phản ứng miễn dịch dân
đến tương tác với các tế bào trình diện kháng nguyên, giải phóng các cytokine, tăng sinh của một loạt các tế bào vật chủ với sự phá hủy tế bào đích[22]. Một sự phát triển chính là sự hiểu biết về cấu trúc và chức năng của MHC, thụ thể tế bào T và các thành phần bề mặt tế bào, như CD3, CD4, và kháng nguyên liên quan đến chức năng tế bào lympho-1.

**Phân loại virus**
Virus được chia thành hai nhóm lớn (Bảng 1)
- Virus chứa RNA
- Virus chứa DNA

**Phân loại Baltimore**
Trong phân loại này, virus được chia thành bảy nhóm dựa trên việc sản xuất axit nucleic và m-RNA của chúng.
- Virus kép (DS) -DNA.
- Virus đơn chuỗi (ss) -DNA.
- Virus DS-RNA.
- Virus ss-RNA có chuỗi dương (cực dương).
- Virus ss-RNA có chuỗi âm tính (cực tính âm).
- Virus ss-RNA liên quan đến enzyme sao chép ngược.
- Virus DS-DNA liên quan đến enzyme sao chép ngược.

**Poxviruses**
Orthopox: virus đậu mùa (variola), virus vaccinia, virus đậu mùa bò và virus gây bệnh thủy đậu khi.
Para pox: virus orf, pseudocowpox, virus viêm miệng sẩn bò.
Yabapox: Virus Tanapox, virus u khi Yaba.
Mollusc pox: virus molluscum contagiosum.

**Papovavirus**
Papillomavirus, polyomavirus, virus neoplasms ở động vật có vú.

**Hepadnaviruses**
Một họ virus bao bọc, virus DS-DNA, bao gồm cả HBV.

**Herpesviridae**
Ýt nhất năm loài herpesviridae rất phổ biến ở người: HSV-1 và HSV-2 (cả hai đều có thể gây ra herpes miệng và herpes sinh dục), virus varicella zoster (VZV, gây bệnh thủy đậu và bệnh zona), virus EBV nguyên nhân gây bệnh bạch cầu đơn nhân) và CMV.

**Adenoviruses**
Những nguyên nhân này gây ra một loài các bệnh, từ nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ ở trẻ nhỏ đến bệnh đa cơ quan đe dọa tính mạng ở những người có hệ miễn dịch yếu.

**Papillomaviridae**

Virus DNA không bao bọc, được gọi chung là papillomaviruses. Gây ra các khối u nhỏ lành tính, được gọi là u nhú hoặc mụn cọc (ví dụ, papillomavirus ở người [HPV] 1, HPV6 hoặc HPV11). Papillomas gây ra bởi một số loại, tùy nhiên, chẳng hạn như HPV 16 và 18, có nguy cơ trở thành ung thư.

**Bảng 1 Phân loại các loại virus**

| Virus DS-DNA liên quan đến enzyme sao chép ngược | ds-DNA | ss-DNA | ds-RNA | ss-RNA () với enzyme phiên mã | ss-RNA (+) | ss-RNA với enzyme sao chép ngược |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Chi có Viêm gan B (HBV)                       | Poxviridae | Paroviridae | Reoviridae | Orthomyxoviridae | Picornaviridae | Retro viruses |
|                                               | Papovaviridae |                    | Reoviridae | Orthomyxoviridae | Picornaviridae |                          |
|                                               | Hepadnaviridae |                    | Reoviridae | Orthomyxoviridae | Picornaviridae |                          |
|                                               | Paroviridae |                    |                   |                    |           |                          |
|                                               | Herpesviridae |                    |                   |                    |           |                          |
|                                               |          |                    |                   |                    |           |                          |
|                                               | Adenoviridae |                    |                   |                    |           |                          |
|                                               | Papilloma viridae |          |                   |                    |           |                          |
|                                               |          |                    |                   |                    |           |                          |

**Paroviridae**

Parovirus B19 gây ra phát ban ngoài thời thơ ấu (ban đỏ nhiễm trùng).

**Reoviridae**

Một họ vi-rút có thể ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa (như rotavirus) và đường hô hấp.

**Orthomyxoviruses**

Một họ virut RNA bao gồm Inflenavirüs A, Infenzavirus B, Infenzavirus C. Những virut này gây bệnh cúm ở động vật có xương sống, bao gồm chim (cúm gia cầm), người và các động vật có vú khác.

**Paramyxoviruses**

Bao gồm virus quai bị, virus sởi, RSV, virus á cúm và metapneumovirus ở người, là nguyên nhân chính gây viêm phế quản và viêm phổi ở trẻ sơ sinh và trẻ em.

**Rhabdoviridae**

Rhabdovirus mang vật liệu di truyền của chúng ở dạng ss-RNA am tính. Rhabdovirus bao gồm virus Đại và virus viêm miệng mủ nước (VSV).

**Filoviridae**
Các virus truyền nhiễm dạng sợi (virion), mà hóa bộ gen của chúng dưới dạng ss-RNA âm tính. Hai thành viên trong gia đình thường được biết đến là virus Ebola và virus Marburg gây sốt xuất huyết do virus.

**Arenavirus**

Nhiễm vi rút viêm màng tế bào lympho có thể gây viêm màng não vô khuẩn. Các hội chứng sốt xuất huyết có nguồn gốc từ các bệnh nhiễm trùng do vi-rút, chẳng hạn như vi-rút Lassa.

**Bunyaviridae**

Một họ các virus RNA có vỏ bao bọc, chuỗi âm tính. Mặc dù thường được tìm thấy trong động vật chân đốt hoặc động vật gặm nhấm, một số loại virus trong gia đình này đôi khi lây nhiễm sang người. Bunyaviridae là vector vi rút truyền bệnh. Ngoài trừ hantaviruses, lây truyền xảy ra thông qua một vector động vật (dom dom, muỗi hoặc đánh dấu). Hantavirus được truyền qua tiếp xúc với phân chuột. Nhiễm trùng ở người với một số bunyaviridae, như virus CCHF, có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao.

**Picornavirus**

Picornavirus là những virus RNA không có vỏ bọc, có chuỗi dương tính. Các bệnh mà chúng gây ra rất đa dạng, từ các bệnh cấp tính "cảm lạnh thông thường" đến bệnh bạch bì thường" đến bệnh bạch học.

**Caliciviridae**

Một họ virus với ss-RNA. Việc truyền nhiễm calicivirus nói chung là qua đường phân-miệng nhưng cũng có thể qua đường hô hấp. Nhiễm Calicivirus thường gây viêm dạ dày ruột cấp tính (ví dụ, virus Norwalk).

**Astrovirus**

Họ Astroviridae bao gồm một họ virus không có vỏ bọc thứ ba, bộ gen được cấu tạo từ ss-RNA cộng. Astroviruses hiện được công nhận là một nguyên nhân gây viêm dạ dày ruột ở trẻ em và người lớn.

**Coronaviridae**

Một họ các virus RNA có vỏ bao bọc, chuỗi dương. Các coronavirus được truyền qua đường phân-miệng hoặc bằng hạt khí dung của dịch tiết đường hô hấp. Mặc dù hầu hết các bệnh đều nhẹ, đôi khi chúng có thể gây ra các tình huống nghiêm trọng hơn ở người, ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp được gọi là SARS.

**Flaviviridae**

Một họ virus chủ yếu lây lan qua các vec tơ động vật (chủ yếu là ve và muỗi). Các bệnh chủ yếu do họ Flaviviridae gây ra bao gồm: sốt xuất...
huyết, viêm não Nhật Bản, bệnh rừng Kyasanur, viêm não thung lũng Murray, viêm não St. Louis, viêm não do ve, viêm não West Nile, viêm não vàng.

**Togaviridae**

Một họ virut, bao gồm các chi sau: Genus Alphavirus, chủng loại, virut Sindbis, virut viêm não ngựa phương Đông, virut viêm não ngựa phương Tây, virut viêm não ngựa ở Venezuela, virut Ross River, virut O’nyong ‘nyong ; Chikungunya, Semliiki Forest virus, Rubivirus, Rubella virus

**Retroviridae**

Một họ virus có vỏ bọc nhân lên trong tế bào vật chủ thông qua quá trình sao chép ngược, ví dụ: HIV.

### Các biện pháp chuẩn đoán virus

Xét nghiệm virus hiện nay rất cần thiết trong việc quản lý bệnh nhân bị nhiễm trùng. Nhiều phương pháp xét nghiệm tiếp tục được sử dụng và các xét nghiệm phân tử đang phát triển như một công nghệ hàng đầu. Một số xét nghiệm phân tử đang được sử dụng hoặc đang trong quá trình phát triển để chẩn đoán in vitro [23]. Để chẩn đoán nhiễm virus cấp tính, các mẫu bệnh phẩm thường được thu thập từ vị trí bệnh (ví dụ: dịch não tủy [CSF] trong viêm màng não do virus). Nuôi cấy virus là khó khăn về mặt kỹ thuật vì virus không bền và có thể không tồn tại trong quá trình vận chuyển mẫu. Các mẫu bệnh phẩm có thể được gửi để xét nghiệm huyết thanh học, kháng nguyên virus và xét nghiệm axit nucleic. Miễn dịch huỳnh quang là một kỹ thuật khác được sử dụng để xác định hoạt động của virus [24]. Các kỹ thuật chẩn đoán virus được thể hiện trong Hộp 1.

**Hộp 1. Kỹ thuật sử dụng trong chẩn đoán virus học**
Nhận dạng qua nuôi cấy tế bào

Sự phát triển của virus trong nuôi cấy tế bào thường tạo ra hiệu ứng tế bào chất đặc biệt (CPE) có thể cung cấp một nhận dạng giả định, nhưng CPE không đặc hiệu (những lây, nhiều loại virus gây ra nó). Nếu vi-rút không tạo ra CPE, sự hiện diện của nó có thể được phát hiện bằng cách:

- Can thiệp hấp thu với sự hình thành CPE bởi một virus thứ hai; giảm sản xuất axit bởi các tế bào bị nhiễm bệnh, chết. Điều này có thể được phát hiện một cách trực quan bằng sự thay đổi màu sắc của mau đỗ phenol (chi thị pH) trong môi trường nuôi cấy. Việc xác định chính xác virus phát triển trong nuôi cấy tế bào được thực hiện bằng cách cố định bổ sung, ức chế ngưng kết hồng cầu và trung hòa CPE. Các xét nghiệm khác, như kháng thể huỳnh quang, xét nghiệm miễn dịch phóng xạ, ELISA và xét nghiệm miễn dịch điện tử với kinh hiển vi cũng được sử dụng trong một số trường hợp.

Nhận dạng vi trùng học

Các hình thể bao gồm - được phát triển bởi tập hợp các hạt virus - có thể được chứng minh trong nhân hoặc tế bào chất của các tế bào bị nhiễm bệnh. Các hình thể không đặc hiệu này được nhìn thấy trong nhân, trong một số virus herpes và cơ thể Negri được nhìn thấy trong tế bào chất của các tế bào ở bệnh nhân bị nhiễm virus đại. Trong trường hợp RSV, có thể nhìn thấy các tế bào không lỗ da nhiễm sợi và herpes. Như thường thì huỳnh quang của các tế bào trong nuôi cấy có thể cung cấp chẩn đoán xác định. Kính hiển vi điện tử có thể phát hiện các hạt vi rút có hình thái và kích thước cụ thể, ví dụ: vi rút Ebola.

Các xét nghiệm huyết thanh
Việc phát hiện IgM có thể là một chỉ số của nhiễm trùng hiện tại. Việc phát hiện IgG là một chỉ báo về nhiễm trùng trong quá khứ hơn là nhiễm trùng hiện tại. Tăng gấp 4 lần hiệu giá kháng thể trong mẫu huyết thanh thành kết hợp so với mẫu cấp tính có thể giúp chẩn đoán.

Tạm aeros kháng nguyên và acid nucleic

Sự hiện diện của protein virut, như p24 của HIV, kháng nguyên bề mặt HBV và kháng nguyên NS1 đối với sốt xuất huyết thường được sử dụng trong chẩn đoán. Sự hiện diện của DNA hoặc RNA virus ngày càng được sử dụng để xác nhận nhiễm virus. Sử dụng các đầu dò được dán nhãn để xác định tài lượng virus, xét nghiệm CMV và HIV RNA đã đảm bảo chẩn đoán nhanh chóng và cụ thể đối với một số bệnh do virus.

Các virus gây nhiễm trùng cộng đồng nặng

Nhiễm virus gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng mắc phải trong cộng đồng, đặc biệt là nhiễm virus đường hô hấp. Trong số các nguyên nhân gây viêm phổi mắc phải cộng đồng nghiêm trọng cần phải nhập viện, vi rút chiếm từ 15% - 40% trong tất cả các trường hợp mà nguyên nhân còn ban được biết đến [25].

Các virus xâm nhập qua đường thở có thể được nhóm lại như sau:

Nhkiem trùng đường thở trên

Vi-rút giới hạn hoạt động của chứng trên bề mặt biểu mô: Vi-rút cảm lạnh thông thường (rhinoviruses người, Coxsackie A và echovirus) và các trường hợp nhẹ về cúm và á cúm (parainfluenza). Những virus này có biểu hiện lâm sàng nhẹ với tiến trình và kết quả chung thường lồi. Virus xâm nhập biểu mô và lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể: Virus tạo ra sởi, quai bị, rubella, virus herpes (HSV, VZV], EBV và một số trường hợp mắc CMV [26].

Nhkiem phoi và nhkiem trùng hô hấp dưới

Đây là những rối loạn hô hấp nghiêm trọng phổ biến nhất ở người lớn bị suy giảm miễn dịch - bệnh về đường hô hấp do sốt. Các loại virut trong nhóm này là myxovirus (bao gồm các loại khác nhau liên quan đến cúm A, B và C), adenovirus (23 loại khác nhau, trong đó 18 loại đã được phân lập ở người), virus parainfluenza (á cúm) và bệnh viêm phổi do HSV, VZV gây ra , EBV và CMV [26].

Cúm
Vi-rút cúm theo mùa là một loại vi-rút RNA có ba phân nhóm đã biết (A, B và C) thuộc họ Orthomyxoviridae. Những virus này có sự biến đổi di truyền đáng kể và có khả năng gây ra dịch bệnh và đại dịch. Diện hình là nhiễm trùng biểu hiện như bệnh đường hô hấp trên tự giới hạn với sốt, ớn lạnh, khó chịu, đau đầu, đau cơ và ho không có đàm kéo dài trong 3 hoặc 4 ngày. Một tỷ lệ rất nhỏ nhiễm trùng có thể dẫn đến các biến chứng, như viêm phổi do vi khuẩn, nhiễm trùng huyết và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS). Virus cúm được truyền qua đường không khí và do đó là nguyên nhân gây ra dịch bệnh lớn. Đặc điểm và tính kháng nguyên của virus, tình trạng miễn dịch của vật chủ và môi trường đều tương tác, điều hòa sự lây truyền từ người sang người [27].

Chẩn đoán dựa trên các biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm xác định kháng nguyên, xét nghiệm axit nucleic, khuôn dại phân ứng chuỗi polymerase (PCR) hoặc nuôi cấy virus. Điều trị bao gồm các chất ức chế neuraminidase (oseltamivir và zanamivir), được ưu tiên hơn amantadine và rimantadine vì kháng thuốc.

Oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) là một phương thức điều trị tiềm năng ở bệnh nhân bị cúm và ARDS nặng, có liên quan đến kết quả khả quan. Trong một nghiên cứu ở New Zealand và Úc, những bệnh nhân được điều trị bằng ECMO bị ARDS liên quan đến cúm A (H1N1) thường là những người trẻ tuổi bị thiếu oxy nặng và tỷ lệ sống sót cao hơn 70% [28]. Phương pháp này được áp dụng ở Châu Âu [29], Hoa Kỳ [30], Nam Mỹ [31], Canada [32] và Châu Á [33] khi đại dịch cúm H1N1 lan rộng. Ở bệnh nhân mắc bệnh cúm, tỷ lệ sống còn dao động từ 56 đến 79% trên khắp các trung tâm, không phụ thuộc vào chiến lược áp dụng thở máy.

Các virus hợp bào hô hấp và á cúm

Đây là những virus RNA có cấu trúc tương tự và thuộc cùng một họ, Paramyxoviridae. Chúng chia sẻ các đặc điểm liên quan đến dịch tễ học, sinh bệnh học và các biểu hiện lâm sàng. Hai loại vi sinh vật này đều gây ra bệnh nghiêm trọng, đặc biệt ở những bệnh nhân cao tuổi hoặc những người có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng (ví dụ, COPD, xơ hóa nang phổi, ghép sau phổi). Trên lâm sàng, những bệnh nhiễm trùng này xuất hiện dưới dạng bệnh sốt với co thắt phế quản, viêm phế quản, viêm phổi và có thể tiến triển thành ARDS [34]. Truyền nhiễm thông qua fomites hoặc dịch tiết bị nhiễm bệnh. Chẩn đoán dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, xét nghiệm phát hiện kháng nguyên, phân lập virus và PCR. Điều trị bao gồm
các biện pháp hỗ trợ, sử dụng thuốc giãn phế quản, corticosteroid và sử dụng ribavirin nebulized ở bệnh nhân có nguy cơ cao. Tỷ lệ tử vong gần 10% ở người cao tuổi [34].

**Coronavirus-SARS (SARS-CoV)**

Virus SARS là virus RNA. Nó được mô tả lần đầu tiên sau khi bùng phát ở châu Á vào năm 2003. Nó thể hiện một quá trình lâm sàng hai pha với các biểu hiện prodromic (sốt, ớn lạnh, đau cơ, buồn nôn, đau đầu). Nó thường tiến triển trong vòng khoảng 7 ngày đến khi bị suy hô hấp với tình trạng thiếu oxy nặng (trong 45% trường hợp) suy hô hấp và ARDS (trong 20%) [35]. Truyễn nhiễm thông qua các giọt bắn, đường không khí và bằng cách tiếp xúc. PCR, miễn dịch huỳnh quang, nuôi cấy virus và xét nghiệm miễn dịch liên quan đến enzyme (ELISA) xác định chẩn đoán. Điều trị về cơ bản là hỗ trợ. Steroid đã được thử với hiệu quả còn nghi vấn. Tỷ lệ tử vong khoảng 11%.

**Các virus hô hấp khác**

Adenovirus có thể gây ra bệnh đường hô hấp do adenovirus. Nhiễm trùng hiếm khi tiến triển thành viêm phổi có thể xâu dính theo ARDS. Các triệu chứng ngoài phổ biến gồm viêm da, viêm gan, viêm màng não và viêm bàng quang xuất huyết. Chẩn đoán được thiết lập bằng phương pháp PCR và nuôi cấy virus. Truyền nhiễm thông qua các giọt bắn và tiếp xúc. Điều trị hỗ trợ: cidofovir và ganciclovir dường như có hoạt động trong ống nghiệm.

Hantavirus tạo ra hai tình trạng lâm sàng khác nhau: Sốt xuất huyết với hội chứng suy thận (HFRS) và hội chứng tim phổi do virus hantavirus (HCPS). Hình ảnh lâm sàng được đặc trưng bởi các biểu hiện prodromic (sốt, ớn lạnh, đau cơ, đau bụng), tiến triển nhanh đến suy hô hấp, ARDS, rối loạn đông máu và sốc. Lây truyền qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân từ chuột bị nhiễm bệnh. Chẩn đoán dựa trên các xét nghiệm huyết thanh học. Điều trị hỗ trợ và sử dụng ribavirin trong HFRS (không hiệu quả trong HCPS) [26].

**Viêm não do Virus**

Viêm não virut cấp tính có thể do một số loại virut (Hộp 2) nhưng quan trọng nhất là viêm não do herpes simplex (HSE). Kết quả của bất kỳ nhiễm virus hệ thống thần kinh trung ương (CNS) là phụ thuộc vào tình trạng miễn dịch của vật chủ và độc lực của virus gây nhiễm. Ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch (ví dụ, bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải [AIDS], ghép
tửy xương và cấy ghép nội tạng rắn) người ta có thể gặp phải nhiễm trùng thủy đậu và CMV [36].

Hợp 2. Nguyên nhân gây viêm não virut

**Virus herpes simplex (HSV-1, HSV-2)**

Các loại virus herpes khác - virus varicella-zoster (VZV), cytomegalovirus (CMV), virus Epstein-Barr (EBV), virus herpes 6 ở người (HHV6)

Adenovirus, cúm A

Enterovirus, virus bại liệt, sởi, quai bị và rubella

Bệnh dại

Arboviruses, ví dụ, viêm não B Nhật Bản, virut viêm não Tây sông Nile, virut viêm não do ve

Bunyaviruses, ví dụ, chủng La Crosse của virut Reovirus ở California, ví dụ, virut gây sốt ở Colorado

Từ [36] với sự cho phép.

Bệnh cảnh viêm não cấp tính có thể bao gồm tiền sử đau đầu, sốt, đau hiệu thân kinh, co giật. Các dấu hiệu chẩn đoán khác bao gồm pleocytosis CSF, bất thường khu trú nhìn thấy trên điện não đồ (EEG) và những thay đổi nhìn thấy trên chụp cắt lớp điện toán (CT) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI). PCR có độ đặc hiệu khoảng 95% để phát hiện HSV-1 [37, 38].

Quản lý điều trị chung bao gồm điều trị tăng áp lực nội sọ (ICP) bằng mannitol tiêm truyền tĩnh mạch và / hoặc steroid, kiểm soát co giật bằng thuốc chống co giật thích hợp và điều chỉnh mặt cân bằng nước và điện giải. Điều trị bằng Acyclovir nên được bắt đầu ngay khi chẩn đoán HSE được xem xét. Acyclovir tiêm tĩnh mạch với liều 10mg / kg ba lần mỗi ngày nên được tiếp tục trong ít nhất 14 ngày [37].

**Virus liên quan đến lỗ chằng khớp**

Virus gây bệnh từ vector truyền bệnh thuộc lỗ chằng khớp (arboviruses) là loại virus có thể truyền sang người [39]. Virus Arbovirus chủ yếu là virus RNA thuộc bốn họ: Flaviviridae (ví dụ, sốt vàng da, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản); Bunyaviridae (ví dụ, sốt Sandfly, sốt Rift Valley, CCHF); Reoviridae (ví dụ, virus Colorado Tick); và Togaviridae (ví dụ, viêm não ngựa ở phương Đông [EEE], viêm não ngựa ở phương Tây [WEE]). Chúng có một phương thức truyền tương tự, thông qua vết cắn của động vật chăn dắt hoạt mâu (muỗi, ve, và buồng).
Các loại virus gây bệnh thuộc lớp chân khớp và các loại virus không phải lợp chân khớp có thể được phân loại thành các bệnh não do arbovirus và sốt xuất huyết do virus.

**Viêm não do Arboviral**

**Chikungunya**

Chikungunya (CHIKV) là một loại alphavirus thuộc họ Togaviridae, được truyền chủ yếu bởi muỗi Aedes aegypti. Biểu hiện lâm sàng bao gồm đột ngột sốt cao (> 102 ° F), da khớp nặng, đau đầu, đau cơ, đau lưng, phát ban (~ 50% trường hợp) [40]. Các triệu chứng thường hết trong vòng 7-10 ngày. Đau khớp và cứng khớp có thể kéo dài hơn. Các biến chứng bao gồm: tis, hội chứng bài tiết hormone chống bài niệu không thích hợp (SIADH) và suy thượng thận.

---

CNS: Viêm màng não, bệnh não, co giật, hội chứng Guillain-Barré, paresis, palsies và bệnh lý thần kinh.

Mắt: Viêm dây thần kinh thị giác, viêm mong mắt, viêm màng cứng, viêm vòng mạch và viêm màng bồ đào

Thần: Viêm thần và suy thận cấp

Khác: Chảy máu mắt, viêm phổi, suy hô hấp, viêm gan, viêm tụy

Nhiễm trùng CHIKV được xác nhận bằng cách phát hiện virus, RNA virus hoặc kháng thể đặc hiệu CHIKV trong các mẫu bệnh nhân. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

**Virus viêm não Nhật Bản**

Virus viêm não Nhật Bản (JEV) là một loại virus ss-RNA thuộc chi Flavachus và có liên quan chặt chẽ với virus viêm não West Nile và Saint-Louis. Muỗi Culex truyền virut và đây là nguyên nhân phổ biến nhất có thể phòng ngừa do viêm não ở châu Á. Trong số những bệnh nhân phát triển các triệu chứng lâm sàng, thời gian ủ bệnh là 5 - 15 ngày. Đặc điểm lâm sàng bao gồm viêm não cấp tính, liệt mề đay, tăng ICP và thoát vị não. Khoảng 20 - 30% bệnh nhân tử vong và 30 - 50% sống sót có di chứng thần kinh hoặc tâm thần [41, 42]. Không có điều trị bằng thuốc kháng vi-rút cụ thể đối với viêm não Nhật Bản; điều trị bao gồm chăm sóc hỗ trợ và quản lý các biến chứng.

**Viral Hemorrhagic Fever**

Sốt xuất huyết do virut đề cập đến một nhóm bệnh được gây ra bởi một số họ vi-rút khác nhau (Hình 1). Nó thường là sự kết hợp của rối loạn chức năng nội mô gây ra hội chứng rò rỉ mao mạch và chảy máu, gây ra bởi giảm tiêu
cầu và đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) [43]. Virus gây sút xuất huyết do virus có mắc trên toàn cầu và các triệu chứng biểu hiện liên quan đến virus ở khu vực địa lý đó. Sốt xuất huyết do virus tiếp tục là mối đe dọa lớn ở hầu hết các khu vực trên thế giới hiện nay.

| Các tác nhân chính VHF | Arbovirus | Không Arbovirus |
|------------------------|-----------|----------------|
|                       | Flavi-viruses | Bunyaviruses |
|                       | Reo-viruses   | Bat viruses   |
|                       | Rodent viruses | Filovirus    |
|                       | Ebola Marburg | Hantavirus   |
|                       | Congo-Crimean VHF | Marburg |
|                       | Rift Valley Fever | |
|                       | Tick borne | Colorado Tick Virus |

[Hình 1 Tác nhân gây sút xuất huyết do virus (VHF). Togavirus không được bao gồm vì chúng không gây sút xuất huyết do virus. Từ [43] với sự chấp nhận]

Bệnh Ebola Virus

Bệnh do vi rút Ebola, trước đây gọi là sút xuất huyết Ebola, là một bệnh nghiêm trọng, thường gây tử vong ở người. Virus Ebola và Marburg là các virus ss-RNA không phân đoạn, âm tính, giống với rhabdovirus và paramyxovirus trong cơ chế tổ chức và sao chép bộ gen của chúng [44].

Virus Ebola được chia thành năm loại: Bundibugyo ebolavirus, Zaire ebolavirus, Reston ebolavirus, Sudan ebolavirus, Tai Forest ebolavirus.

Virus Ebola gây sút xuất huyết nặng với tỷ lệ tử vong lên tới 90%. Dịch bệnh do vi rút Ebola xảy ra chủ yếu ở các ngii lánh heo lánh ở Trung và Tây Phi, gần các khu rừng mưa nhiệt đới [45]. Truyền bệnh mới chung là kết quả của việc tiếp xúc với máu, dịch tiết hoặc mô từ bệnh nhân hoặc động vật bị nhiễm bệnh. Ở Châu Phi, nhiễm trùng đã được ghi nhận thông qua việc xử lý những con tinh tinh bị nhiễm bệnh, khi dắt, đối án quá, khi, linh dương và nhím bị bệnh hoặc chết trong rừng nhiệt đới. Bệnh do vi rút Ebola sau đó có thể lan rộng trong cộng đồng thông qua lây truyền từ người sang người, với nhiễm trùng do tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các chất
dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh và tiếp xúc gần tiếp với môi trường bị nhiễm chất lỏng đó. Thời gian ủ bệnh là 2 đến 21 ngày.

Bệnh do vi rút Ebola được đặc trưng bởi một bệnh sốt nặng, với các biểu hiện tiêu hóa nặng nề, và biến chứng do suy giảm thể tích nội mạch, sóc, bất thường điện giải và rối loạn chức năng đa tạng. Cả chảy máu bên trong và bên ngoài xảy ra do rối loạn đông máu [46].

Chẩn đoán được thực hiện bằng ELISA bắt kháng thể, xét nghiệm phát hiện kháng nguyên, xét nghiệm trung hòa huyết thanh, xét nghiệm PCR phân mà nguyên (RT-PCR), kính hiển vi điện tử và phân lập virus bằng phương pháp nuôi cấy tế bào. Các mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân là một nguy cơ cực kỳ nguy hiểm về mặt sinh học; thử nghiệm phải được tiến hành trong điều kiện ngăn chặn sinh học tối đa [46].

Điều trị bệnh do vi rút Ebola chủ yếu là hỗ trợ và bao gồm sự kết hợp của hồi sức truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau và các biện pháp điều dưỡng tiêu chuẩn. Hiện tại không có thuốc kháng vi-rút cụ thể để điều trị bệnh do vi-rút Ebola.

**Dengue**

Virus sốt xuất huyết là một thành viên của họ Flaviviridae bao gồm ss-RNA. Nó được truyền bởi muỗi Aedes aegypti. Nó có bốn biến thể huyết thanh (DEN-1, 2, 3, 4). Niêm virus sốt xuất huyết gây ra một loạt các bệnh từ sốt không triệu chứng đến sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue, và hội chứng sốt xuất huyết [47] (Bảng 2). Trong khi sốt Dengue là bệnh sốt tự giới hạn, sốt xuất huyết Dengue thường được đặc trưng bởi các biểu hiện xuất huyết nội bất liên quan đến tăng tính thẩm thấm mạch. Thời gian ủ bệnh thường là 4 - 7 ngày.

Sau thời gian ủ bệnh, bệnh bắt đầu dòt ngợt và ở những bệnh nhân mắc bệnh từ trung bình đến nặng, được theo sau bởi một giai đoạn: Sốt, nguy kịch, hồi phục (Hình 2). Sốt Dengue được đặc trưng bởi sự khởi phát dòt ngợt của sốt và các triệu chứng không đặc hiệu khác, chẳng hạn như đau đầu, đỏ bừng mặt. Trong 24 - 48 giờ đầu tiên, phát ban xuất huyết đỏ phát ban dời sán có thể thường xuyên được nhìn thấy trong thời kỳ giảm phát. Con sốt có thể tiếp tục trong 5 - 7 ngày. Các biến chứng xuất huyết cũng có thể xuất hiện, chẳng hạn như chảy máu từ mũi, chảy máu cam và bầm tím. Tỷ lệ tử vong do sốt Dengue là thấp, trong khi tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết Dengue là khá cao. Chảy máu tự phát, rò ri huyết tương, sốt và giảm tiểu cầu đặc trưng cho sốt xuất huyết Dengue. Hội chứng sốt xuất huyết Dengue là
hội chứng lâm sàng sét xuất huyết nặng nhất Bảng 2. Từ [68] với sự cho phép.

| Đố DHF | Sốt (ngày) | Đau XH | Giảm TC | Tăng tính thấm thành mạch |
|--------|------------|--------|---------|-------------------------|
| I      | ≥ 2-7      | (+) test garo | 100000  | Thoát HT                |
| II     | ≥ 2-7      | Tự XH  | 100000  | Thoát HT                |
| III    | ≥ 2-7      | (+) test garo và/hoặc tự XH | 100000  | Thoát HT và suy tuần hoàn với HA kẹp < 20 mmHg hay tự HA theo tuổi |
| IV     | ≥ 2-7      | (+) test garo và/hoặc tự XH | 100000  | Thoát HT và suy tuần hoàn nặng với mạch, HA không đo được |

Như được chứng minh bởi bất kỳ điều nào sau đây: độ đặc của hemocrit nhập viện lên 20% so với trung bình dự kiến về tuổi, giới tính và dân số; giảm hemocrit xuống 20% giá trị cơ bản sau khi hồi sức truyền dịch; và các dấu hiệu lâm sàng của rò rỉ huyết tương, chẳng hạn như tran dịch màng phổi hoặc có trướng.

Hình 2 Diển biến của bệnh sét xuất huyết. IgM: immunoglobulin M; IgG: immunoglobulin G. Nhiệt độ được tính theo độ C (°C). Từ [69] với sự cho phép

Diển biến của bệnh sét xuất huyết: Sốt - Nắng nghiêm trọng - phục hồi. Các giai đoạn của sốt xuất huyết Dengue và được đặc trưng bởi sự hiện diện của các biến biểu hiện lâm sàng sốt xuất huyết (tăng tính thấm thành mạch, giảm tiểu cầu, sớt kéo dài từ hai đến bảy ngày, xu hướng xuất huyết).

Các bất thường xét nghiệm bao gồm giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu và tăng nồng độ aminotransferase ở gan. Phát hiện huyết thanh học đưa trên ELISA IgMcapture và IgG ELISA hoặc xét nghiệm ức chế ngưng kết hồng cầu, phát hiện trình tự gen bằng RT-PCR hoặc phân lập virus [49].

Không có thuốc chống siêu vi cụ thể có thể được sử dụng trong hội chứng sốt xuất huyết Dengue. Tuy nhiên, chăm sóc hỗ trợ, paracetamol và

![Diễn biến của bệnh sét xuất huyết](image-url)
các thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt khác có thể được sử dụng để điều trị sốt. Trong các đợt sốt xuất huyết Dengue/ hội chứng sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân sẽ cần được chăm sóc ICU toàn diện bằng liệu pháp điều trị dựa trên lượng độ chuyển sữa (Hình 3), thuốc vận mạch và thô máy.

Hình 3 Lưu động quản lý điều trị dịch của sóc bù ở người lớn. i.v.: tiêm tĩnh mạch; HCT: hematocrit; "": tăng; #: giảm. Từ [69] với sự cho phép

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
Virus CCHF là một loại Nairovirus thuộc họ Bunyaviridae và gây bệnh nặng ở người, với tỷ lệ tử vong được báo cáo là 3-30%. Con người bị nhiễm bệnh thông qua vết cắn của ve. Virus CCHF lưu hành trong chu kỳ ve của động vật có xương sống, và virus này không gây bệnh cho động vật [50]. Virus CCHF đã được phát hiện trong huyết thanh của ngựa, lừa, dê, gia súc, cừu và lớn ở các khu vực khác nhau của Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Chim có thể có vai trò trong việc vận chuyển virus CCHF giữa các quần giá khác nhau. Các nhóm có nguy cơ chính là nông dân sống ở các khu vực lưu
hành. Nhân viên y tế của bệnh viện có nguy cơ nhiễm trùng: 8,7% nhân viên y tế đã tiếp xúc với mấu bị nhiễm bệnh và 33% những người bị kiểm điểm đã phát triển căn bệnh này.

Các phương pháp phòng thí nghiệm bao gồm phân lập virus, xét nghiệm huyết thanh học và xét nghiệm phân tử. Các xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (IFA) sử dụng các kháng thể đơn dòng của thể có thể cho phép hình dung virus dưới kính hiển vi.

Thuốc kháng vi-rút, ribavirin, hiện đang được sử dụng trong điều trị CCHF. Bệnh nhân cần được hồi sức tích cực. Điều trị thay thế bằng các thành phần máu là cơ số quan trọng trong CCHF nặng. Bệnh nhân nghi ngờ và được chẩn đoán mắc CCHF nên được cách ly [51].

**Hospital-Based Viral Infections**

**HSV1**

Viêm phổi liên quan đến máy thở (VAP) luôn được quy cho vi khuẩn, mặc dù trong nhiều trường hợp, nguyên nhân của VAP vẫn chưa được xác định. Với sự ra đời của các công cụ chẩn đoán tốt hơn, dữ liệu gần đây chỉ ra rằng virus có thể liên quan đến nhiễm trùng bệnh viện ở bệnh nhân không suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, không có công cụ chẩn đoán tiêu chuẩn hóa. Không có án phán nào thiết lập mối quan hệ một cách giả định giữa sự phân lập và giai đoạn lây nhiễm. Trong một nghiên cứu tiền cứu ở Pháp, các virus phân lập bao gồm rhovovirus, herpes simples, cúm, RSV, enterovirus, parainfluenza, adenovirus, coronavirus và CMV đã được phát hiện ở 25% bệnh nhân [52].

Những nghiên cứu đã cho rằng HSV1 là virus có khả năng gây bệnh VAP nhất. Tài suất được báo cáo thay đổi trong khoảng 5 - 64%, với trung vị là 15 - 20% [53-57].

Kích hoạt lại một virus tiềm ẩn dường như là cơ chế ban đầu ở tất cả các bệnh nhân bị viêm phổi HSV1 trong ICU. Việc kích hoạt lại là do thiết bị của đường thở và bắt đầu ngày thứ 3-5 và đỉnh điểm là ngày 12 [58]. Các yếu tố nguy cơ của HSV1 bao gồm tổn thương Herpetic niêm mạc, tổn thương niêm mạc khí quản, có thang điểm đánh giá suy cơ quan cao (SOFA) và / hoặc APACHE II, thở máy trong hơn 7 ngày, tuổi già và sử dụng corticosteroid trước đó [58].

**Cytomegalovirus**
Mức độ phổ biến huyết thanh của CMV ở người trưởng thành năm trong khoảng 50 - 90% [59]. Như với tất cả các loại herpesvirus, nhiễm CMV tiến phát vẩn cồn tồn tại suốt đời và trái qua các giai đoạn tái kích hoạt, và có thể tiên triển thành bệnh có triệu chứng. Trong thập kỷ qua, việc kích hoắt lại CMV đã được báo cáo ở những bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng miễn dịch. Tỷ lệ mắc thay đổi, tùy thuộc vào phương pháp chẩn đoán được sử dụng (nuôi cấy hoặc PCR) và nằm trong khoảng 12-33% [60]. Tỷ lệ mắc bệnh CMV hoạt động được tìm thấy là cao trong một loạt 242 bệnh nhân suy giảm miễn dịch phải thở máy trong hơn 48 giờ (16,1%) [61]. CMV nên được nghi ngờ là nguyên nhân của VAP với sự hiện diện của thâm nhiễm dai dẳng, thiếu cải thiện lâm sàng và nuôi cấy vi khuẩn âm tính [62]. Việc kích hoắt lại CMV xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 21 của ICU. Kích hoattività có thể bắt đầu trong nhiều phối và thường được kích hoattività ở những trường hợp huyết. Quá trình này có thể gây ra sự tăng các dăng trong phản ứng viêm qua trung gian cytokine. Các yếu tố nguy cơ để tái kích hoattività là truyền máu, tuổi, nhập viện trước đó, sử dụng corticosteroid trước và chấn thương bong. Một số nghiên cứu quan sát đã chỉ ra mối liên quan giữa nhiễm CMV ở bệnh nhân bệnh nặng và kết quả lâm sàng kém [63].

Năm loại thuốc - ganciclovir / valganciclovir, cidofovir, foscarnet và fostivirsen - đã được phê duyệt cho đến nay để điều trị CMV ở người [64]. Ganciclovir được ưa chuộng hơn các tác nhân thay thế dựa trên hoạt tính mạnh của nó chống lại CMV và sự sẵn có của công thức tiêm tĩnh mạch [65]. Điều trị phong ngừa và điều trị dự phòng có hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm CMV có triệu chứng ở bệnh nhân không suy giảm miễn dịch. Trong các nghiên cứu thực nghiệm, điều trị dự phòng sớm bằng ganciclovir liều cao có hiệu quả rõ rệt hơn trong việc ngăn ngừa cả tái kích hoattività CMV và xơ hóa phổi sau đó so với điều trị chậm trễ.

Other Viruses

Trong một nghiên cứu gần đây, 19% bệnh nhân thở máy bị nghi ngờ mắc VAP đã cho kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính với Acanthamoeba polyphaga, một mimillin. Các yếu tố nguy cơ bao gồm thời gian thở máy, rửa phế quản trước và không có dinh dưỡng đường ruột. Những bệnh nhân này có tỷ lệ tử vong khoảng 50% [66]. Một loạt các vi-rút khác cũng có thể lây lan giữa các bệnh nhân bằng nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả vi-rút mắc phải trong cộng đồng, như đã thấy với bệnh sởi, trong dịch SARS, cúm, cúm gia cầm, v.v. chất lỏng, như
trong HBV, viêm gan C và HIV. Tất cả những điều trên có thể liên quan đến nguy cơ lây truyền cho nhân viên y tế.

Kết luận

Quá trình nhiễm trùng máu vẫn là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tử vong ở ICU trên toàn thế giới. Virus đóng một vai trò quan trọng trong các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng trong việc nhập viện vào ICU. Các virus đóng vai trò trong nhiễm trùng huyết không xác định có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chẩn đoán tiền thoái lưỡng nan và không có sẵn các xét nghiệm thích hợp trong phòng thí nghiệm có thể ngăn ngừa chẩn đoán sớm và điều trị nhiễm trùng huyết do virus. Sự hạn chế có sẵn của các tác nhân chống vi rút hoặc vắc-xin hiệu quả giới hạn trị liệu. Tuy nhiên, một số loại virus nhất định đáp ứng được với các thuốc thích hợp (ví dụ: HSV và VRZ với acyclovir, CMV với ganciclovir). ECMO đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ sống sót trên toàn cầu trong đại dịch cúm gần đây. Những tiến bộ trong liệu pháp HIV mang lại hy vọng mới cho số lượng lớn bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới. Một hy vọng mới cho số lượng lớn bệnh nhân bị nhiễm viêm gan B và C mạnh tinh. Trong ICU, nhân viên y tế cần được cảnh báo trong khi dịch cúm và virus Ebola, đảm bảo rằng ICU tuân theo các protocol cần thiết để ngăn ngừa lây truyền. Những vi sinh vật này đã xuất hiện từ trước cả thời đại khủng long và đã tìm ra phương tiện để sinh tồn cho các thế hệ bằng cách di truyền và thay đổi cấu trúc di truyền của chúng. Câu hỏi là, loài người có thể tìm ra phương tiện để chống lại chúng không?

References

1. Gelderblom HR (1996) Structure and Classification of Viruses. In: Baron S (ed) Medical Microbiology. The University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston
2. Belardelli F (1995) Role of interferons and other cytokines in the regulation of the immune response. APMIS 103:161–179
3. Ahmed RGD (1996) Immunological memory and protective immunity: understanding their relation. Science 272:54–60
4. Alcami A (2003) Viral mimicry of cytokines, chemokines and their receptors. Nat Rev Immunol 3:36–50
5. Gomersall CD, Loo S, Joynt GM, Taylor BL (2007) Pandemic preparedness. Curr Opin Crit Care 13:742–747
6. Hampson AW, Mackenzie JS (2006) The influenza viruses. Med J Aust 185:39–43
7. Taylor LH, Latham SM, Woolhouse ME (2001) Risk factors for human disease emergence. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 356:983–989
8. Chen T, Hudnall SD (2006) Anatomical mapping of human herpesvirus reservoirs of infection. Mod Pathol 19:726–737
9. Lok AS, McMahon BJ, Practice Guidelines Committee AAftSoLD (2004) Chronic hepatitis B: update of recommendations. Hepatology 39:857–861
10. Bentwich Z, Bar-Yehuda S, Nagai K, Wainberg MA, Kalinkovich A, Jehuda-Cohen T (1995) Pending problem of “silent” human immunodeficiency virus infection. Cell Mol Biol 41:345–350
11. Bieniasz PD (2004) Intrinsic immunity: a front-line defense against viral attack. Nat Immunol 5:1109–1115
12. Vivier E, Raulet DH, Moretta A et al (2011) Innate or adaptive immunity? The example of natural killer cells. Science 331:44–49
13. Stetson DB, Medzhitov R (2006) Type I interferons in host defense. Immunity 25:373–381
14. Lee HK, Iwasaki A (2007) Innate control of adaptive immunity: dendritic cells and beyond. Semin Immunol 19:48–55
15. Ishii KJ, Akira S (2006) Innate immune recognition of, and regulation by, DNA. Trends Immunol 27:525–532
16. Fritz JH, Girardin SE, Philpott DJ (2006) Innate immune defense through RNA interference. Sci STKE 2006
17. Bevan MJ (2004) Helping the CD8(+) T-cell response. Nat Rev Immunol 4:595–602
18. Akira S, Takeda K (2004) Toll-like receptor signalling. Nat Rev Immunol 4:499–511
19. Slifka MK, Ahmed R (1996) Long-term humoral immunity against viruses: revisiting the issue of plasma cell longevity. Trends Microbiol 4:394–400
20. Getts DR, Chastain EM, Terry RL, Miller SD (2013) Virus infection, antiviral immunity, and autoimmunity. Immunol Rev 255:197–209
20. Fruh K, Yang Y (1999) Antigen presentation by MHC class I and its regulation by interferongamma. Curr Opin Immunol 11:76–81
21. Woodland DL, Dutton RW (2003) Heterogeneity of CD4(+) and CD8(+) T cells. Curr Opin Immunol 15:336–342
22. Boonham N, Kreuze J, Winter S et al (2014) Methods in virus diagnostics: from ELISA to next generation sequencing. Virus Res 186:20–31
23. Storch GA (2000) Diagnostic virology. Clin Infect Dis 31:739–751
24. Johnstone J, Majumdar SR, Fox JD, Marrie TJ (2008) Viral infection in adults hospitalized with community-acquired pneumonia: prevalence, pathogens, and presentation. Chest 134:1141–1148
25. Sandrock CE (2008) Severe febrile respiratory illnesses as a cause of mass critical care. Respir Care 53:40–53
26. Beigel JH (2008) Influenza. Crit Care Med 36:2660–2666
27. Davies A, Jones D, Bailey M et al (2009) Extracorporeal membrane oxygenation for 2009 influenza A (H1N1) acute respiratory distress syndrome. JAMA 302:1888–1895
28. Roch A, Lepaul-Ercole R, Grisoli D et al (2010) Extracorporeal membrane oxygenation for severe influenza A (H1N1) acute respiratory distress syndrome: a prospective observational comparative study. Intensive Care Med 36:1899–1905
29. Norfolk SG, Hollingsworth CL, Wolfe CR et al (2010) Rescue therapy in adult and pediatric patients with pH1N1 influenza infection: a tertiary center intensive care unit experience from April to October 2009. Crit Care Med 38:2103–2107
30. Ugarte S, Arancibia F, Soto R (2010) Influenza A pandemics: clinical and organizational aspects: the experience in Chile. Crit Care Med 38:e133–e137
31. Freed DH, Henzler D, White CW et al (2010) Extracorporeal lung support for patients who had severe respiratory failure secondary to influenza A (H1N1) 2009 infection in Canada. Can J Anaesth 57:240–247
32. Liong T, Lee KL, Poon YS et al (2009) The first novel influenza A (H1N1) fatality despite antiviral treatment and extracorporeal membrane oxygenation in Hong Kong. Hong Kong Med J 15:381–384
33. Hall CB (2001) Respiratory syncytial virus and parainfluenza virus. N Engl J Med 344:1917–1928
34. Manocha S, Walley KR, Russell JA (2003) Severe acute respiratory distress syndrome (SARS): a critical care perspective. Crit Care Med 31:2684–2692
35. Kennedy PG (2005) Viral encephalitis. J Neurol 252:268–272
36. Chaudhuri A, Kennedy PG (2002) Diagnosis and treatment of viral encephalitis. Postgrad MedJ 78:575–583
37. Steiner I, Budka H, Chaudhuri A et al (2005) Viral encephalitis: a review of diagnostic methods and guidelines for management. Eur J Neurol 12:331–343
38. Kuno G, Chang GJ (2005) Biological transmission of arboviruses: reexamination of and new insights into components, mechanisms, and unique traits as well as their evolutionary trends. Clin Microbiol Rev 18:608–637
39. Staples JE, Breiman RF, Powers AM (2009) Chikungunya fever: an epidemiological review of a re-emerging infectious disease. Clin Infect Dis 49:942–948
40. Campbell GL, Hills SL, Fischer M et al (2011) Estimated global incidence of Japanese encephalitis: a systematic review. Bull World Health Organ 89:766–774 (774A–774E)
41. Tiwari S, Singh RK, Tiwari R, Dhole TN (2012) Japanese encephalitis: a review of the Indian perspective. Braz J Infect Dis 16:564–573
42. Meltzer E (2012) Arboviruses and viral hemorrhagic fevers (VHF). Infect Dis Clin North Am26:479–496
43. Hoenen T, Groseth A, Falzarano D, Feldmann H (2006) Ebola virus: unravelling pathogenesis to combat a deadly disease. Trends Mol Med 12:206–215
44. Gatherer D (2014) The 2014 Ebola virus disease outbreak in West Africa. J Gen Virol 95:1619–1624
45. Feldmann H, Geisbert TW (2011) Ebola haemorrhagic fever. Lancet 377:849–862
46. Gubler DJ (1998) Dengue and dengue hemorrhagic fever. Clin Microbiol Rev 11:480–496
47. Wilder-Smith A, Schwartz E (2005) Dengue in travelers. N Engl J Med 353:924–932
48. Tripathi NK, Shrivastava A, Dash PK, Jana AM (2011) Detection of dengue virus. Methods Mol Biol 665:51–64
49. Ergonul O (2006) Crimean-Congo haemorrhagic fever. Lancet Infect Dis 6:203–214
50. Vorou R, Pierroutsakos IN, Maltezou HC (2007) Crimean-Congo hemorrhagic fever. Curr Opin Infect Dis 20:495–500
51. Daubin C, Vincent S, Vabret A et al (2005) Nosocomial viral ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit: a prospective cohort study. Intensive Care Med 31:1116–1122
52. Bruynseels P, Jorens PG, Demey HE et al (2003) Herpes simplex virus in the respiratory tract of critical care patients: a prospective study. Lancet 362:1536–1541
53. Ong GM, Lowry K, Mahajan S et al (2004) Herpes simplex type 1 shedding is associated with reduced hospital survival in patients receiving assisted ventilation in a tertiary referral intensive care unit. J Med Virol 72:121–125
54. Cook CH, Martin LC, Yenchar JK et al (2003) Occult herpes family viral infections are endemic in critically ill surgical patients. Crit Care Med 31:1923–1929
55. Linssen CF, Jacobs JA, Stelma FF et al (2008) Herpes simplex virus load in bronchoalveolar lavage fluid is related to poor outcome in critically ill patients. Intensive Care Med 34:2202–2209
56. De Vos N, Van Hoovels L, Vankeerberghen A et al (2009) Monitoring of herpes simplex virus in the lower respiratory tract of critically ill patients using real-time PCR: a prospective study. Clin Microbiol Infect 15:358–363
57. Luyt CE, Combes A, Deback C et al (2007) Herpes simplex virus lung infection in patients undergoing prolonged mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 175:935–942
58. Chiche L, Forel JM, Papazian L (2011) The role of viruses in nosocomial pneumonia. Curr Opin Infect Dis 24:152–156
59. Limaye AP, Kirby KA, Rubenfeld GD et al (2008) Cytomegalovirus reactivation in critically ill immunocompetent patients. JAMA 300:413–422
60. Chiche L, Forel JM, Roch A et al (2009) Active cytomegalovirus infection is common in mechanically ventilated medical intensive care unit patients. Crit Care Med 37:1850–1857
61. Luyt CE, Brechot N, Chastre J (2014) What role do viruses play in nosocomial pneumonia? Curr Opin Infect Dis 27:194–199
62. Osawa R, Singh N (2009) Cytomegalovirus infection in critically ill patients: a systematic review. Crit Care 13:R68
63. Schreiber A, Harter G, Schubert A, Bunjes D, Mertens T, Michel D (2009) Antiviral treatment of cytomegalovirus infection and resistant strains. Expert Opin Pharmacother 10:191–209
64. Jain M, Duggal S, Chugh TD (2011) Cytomegalovirus infection in non-immunosuppressed critically ill patients. J Infect Dev Ctries 5:571–579
65. Vincent A, La Scola B, Forel JM, Pauly V, Raoult D, Papazian L (2009) Clinical significance of a positive serology for mimivirus in patients presenting a suspicion of ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med 37:111–118
66. Storch GA (2000) Diagnostic virology. Clin Infect Dis 31:739–751
67. Ngo NT, Cao XT, Kneen R et al (2001) Acute management of dengue shock syndrome: a randomized double-blind comparison of 4 intravenous fluid regimens in the first hour. Clin Infect Dis 32:204–213
68. World Health Organization (2012) Handbook for Clinical Management of Dengue. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/9789241504713_eng.pdf?ua=1. Accessed Nov 2014