## 

# แยางาส 

 Master of Surgery in Thoracic Surgery, Universty ol Madras, India Diploma in Tropical Medicine and Hygiene,University of Calcutta,India
Fellow of the American College of Surgeons Fellov: of the American College of Chest Physicians Fellow of the International College of Surgeons


## 


 (Classification) ของไวรัส-กลามายคิอี และกาวสร้างเสริมภูมิคุ้มกนนโรก (Immunization) ของโรคต่าง ๆ โกยเฉพาะอย่างยี่งที่มีสเหทุจาเช้อไวรสใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม




## คำนําในกรบิมผคคั้งที่สาม

 ได้หมคถง ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุง และขิมพ์ขึ้นใหม่ เบ็นคร้งที่ $m$ หวังว่าหนังสือน้ คง อ่านวยประโยชนให้กับนกกึกษาและผู้สนโจในวิชานบ้างตามสมควร


## คำนำในการพิมพ่ครั้งที่สอง







 ข้าพเจ๋ไได้พยายามแเทรกความรู้ใหม่ 7 น้เพื่มเข้ไปด้วย พร้อมท้้มอกสารอ้างอิ (References) และกรรชนี (Index) รูปเล่มของทำรานี้จงงหนพ้นนกว่เคิม หวังว่าตำราน้
 คุศชีววิทยาตามสมควร

ข้าพเจ้ได้โอนจจกโรงพยาบาถพุทธชินราช พิษณฺโถก มารับราชการยังคนะ
 โกยารจจึงน้อยกง แก่ค่ไก้พยายามคึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่มเติมอยู่เสมอมา ข้าพเจ้ามีไก้ ทำงนทางค้านผ้โดยเฉพาะ ต่ารานี้จีออาจมี้ข้อผิดพลาด และขากทกบกพร่องบ้าง หากท่าน
 จะเบึนพระกุดยื่ง.


## คำนำในกาพิมท่คร้้งเรก


 น้กเรียนที่สมัครเข้มาเรียนในโรงเรียนพยาบาลของกรมารเพทย์ มีระกับกาารึกกษาพพพยง
 กาษเท่างปรเทศเบ็นคู่มื่อไก้

นายแพทย์ทรงวุฒิ สรสุชาตั แพทยศาสตร์บัณทิก จากคณแะเพทยศาสตร์ แถเศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลียแพายศาสกร์ แถะปรูข๗า Diploms in Tropical Medicine and Hygiene, Master of Surgery และ Master of Surgery in Thoracic and Cardio-vascular Surgery จากประเทศอินเดีย ไค้เมียนกล่าวไว้ในายยงานการศึกษ่ว่า จะ
 ของกรมการแพทย์ แถะประเทศไทยให้มาทที่งุดเท่าที่จะทำได้ เฉพะะอย่างย์งไนท่างจังหวัก

 เบ็นศักยแผทย่ที่คีเเค่นคนหนึ่งข่องกรมการแพทย์

นายแพทย์ทรงวุฒิ สรสุชาติ ได้ร้บหน้ที่ท่าการสอนนักเรียนพยาบาจ
 มองเหันอุปรงรกคังกล่ วมาข้างต้น จึงได้พยายมมเรียบเรียงเข้าแน็นหมวกหมู่แลจจักพิมพ์








(พ.ต. นายแพทย์บุลศักด้ วัฒนผาสุก)

อถบดคกรมคารแพทย์

## คำน่าในการพิมพ่ครั้งแรก





 พยาบาลในโอกางต่อไปด้วยกีไค้้

อย่างไรก์ทาม วิทยาคาสตร์ได้มีมีารกำวหน้าแณะเปลี่ยนแบลงอยู่คถอกเวถา ฉะนน บางสี่งที่ปรากฉใใกำราน้อาจกกายเบ็นสสงที่ถ้าสมยยไปกีได้ ข้าพเจ้าหวังว่านายแพทย์ทรงวุญิ
 เรียบเรียงกำราฉบบบน้้น.
-b ตุลาศม พ.ศ. ๒\&oる

( นายแพทย่ประกอบ ตู้จินดา ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

## คำนำในการพิมพ่ครั้งแรก

## ค่าราุุดรววิิยยบล่มน้ ได้รวบรวมจากค่าสอนที่ข้าพเจ้าตอนแก่นักเรียนพยาบาส

 บีที่หนึ่ง โรงเรียนพยาบาคผดุงครรภ่และอนามัย โรงพยาบากพุทธซินราช พิษณุโลก รุ่นบี รุ่นท่อ $ๆ$ ไป ได้มีค่าราภาษาไทยที่ครบหล้กูตูรประกอบการเรียน ในการรวบรวมเเละ
 อาจมีข้อผิคพลาด และขาคตกบกพร่องบ้าง เพราเข้าพเจ้าเองกไไม่ไก้ท่างาน ทางก้านน้
 ไปค้วยจะเบันพระคุดยึง
 อคีตอธิบดีกรมกาวแพทย์ ที่กรุณาไีีงนคำนำให้่ อาจารย์นายแพทย์ประกอบ ตู้จินกา แห่ง สถาบันวจัยไววัส กรมวิทยาศาสตร์การแผทย์ กระทรวงสาธารณสข ที่กรุณเอ่านตรวจทาน ให้คำแนะน่าอันมีค่ายีง และแก้ไขข่อผิคพถาศต่าง $ๆ$ ในค่าราล่มน้ พร้อมท้งงเขียนค่าน่ให้ นายแพทย์ธ่ถอง มุ่งการดี นายแพทย์พิเศษผู้อำนวยกรรโรพยาบาล ที่กรุณาให้ความสนบ สนุนท้งกําลังกยแและกำลังใจ ในการรวบรวม เรียบเรียง และจัคพิมพ์ จาจารยยแเะครูของ




- ตุลาคม พ.ศ พฮั๐

โรงพยาบาลพุทธช่นราช พิษณุโลก

## สารบาบู่

บทที่ หนา
อ. บทน่า
๒. รูปร่างถักษณะและโครงสร้างของแบคทีเรีย-
๓. ความสัมพันธ์ของแบคกีเรียกับส็แวดล้อม ..... घ๙
๔. การศึกษาแบคกีเรียในห้องทคลอง ..... mo
๕. การท่าลาย การแยก และการหยุกย้งการเจริญของเช้อจุลินทรีย์ ..... ๔ $\alpha$
๖. การทิงเช้อ และการแพรเช์อ ..... ๗
๗. อ่านาจความต้านทานโรคของร่างกาย ..... nim
๘. การแพ้ ..... -0๔
a. GRAM POSITIVE COCCI ..... - 0
จO. GRAM NEGATIVE COCCI ..... alab
๑๑. FAMILY ENTEROBACTERIACEAE ..... amb
هย. ORDER PSEUDOMONADALES ..... ocb
هm. FAMILY BRUCELLACEAE ..... cáo
๑๔. GRẠM POSITIVE BACILLI ..... eda
๑๕. ORDER SPIROCHAETALES ..... andar
๑. ไวรัส และคลามายคีอี ..... ดสส
จ๗. ริคเกศซิถี lolac
จ๘. เช้อรา bme
พิเศเษ กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ..... lymad เอกสารอ้างอิง



    กรรชนี
    bøণை

## บทที่หนึ่ง

## บทน่า

ค่านิยาม

$$
\begin{aligned}
& \text { Micro }=\text { เลีก } \\
& \mathrm{Bio}=\text { เกี่ยวกับส็งมชีวิต }=\text { ชี่ว } . \\
& \text { Logy }=\text { วิช่า }=\text { วิกยา }
\end{aligned}
$$

MICROBIOLOGY $=$ จุกชีววิทยา หมายถึงวิชาที่ว่าค้วย สังที่มีชีวิขฯนากเล็กมาก ไม่สมารกจะมองเห์นได้ค้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกถ้องจุุกรรศน์ (Microscope) ส่องทู การอยู่ว่วมกันของสึ่งที่มีชีวิตส่องสึ่ง มีวิธีกรร่าง ๆ กันคงนี้:-
จ) Mutualism mรอยุ่ร่วมกน้น โดยก่างก์ได้รับประโยชน์ช่งกันและกัน ขาคผ้ายใด ผ่ายหนึ่ง อีกผ้ายหนึ่งกียงคำรงชีวิตออย่ได้
เะ) Symbiogis การยยู่ววมกัน โดยา่างกัค้องพึ่งพาอาศัยกัน ขากผ่ายใดผ่ายหนึ่ง อีกผ่าย หนึ่งไม่สามารกจะมีชีวิตอยู่ได้
๓) Comimenaaligm การอยู่ร่วมกัน โดยกี่ผ่ายหนึ่งได้รับรระโยชน์ทกกอีกผ่ายหนึ่ง และ กีไม่ทำให้เกิกอันกรายใด ๆ ค คผผ่ายนน
๔) Parastism การอยุ่รุวมกกน โกยที่ผ่ายหนึ่งไค้รับประโยชน์่ากอีกผ้ายหนึ่ง และท่าให้ เกิคอันตรายต่อผ้ายนน้ โดยไม่ำนึงถึงว่า อันทรายที่เกิคข้นจะมากน้อยเพียงใด

Parasites $=$ eating from the table of another.
Host หมายถึงผ้ายที่เสียประโยชน์
Parasite หมายถึงผำยที่ได้รับุบ่ระโยชน์
INFECTION $=$ การทิดเช้อ หมายถึงการที่ Parasite เข้าไปต้งรกรากอยู่ใน Host และมี การเพิมจ่านวนมากข้น
INFESTATION หมายถึงการที่ Parasite ไปอาศัย Host อยู่เฉย ๆ โดยไม่มีการเพึมจำนวน ซ็น ไม่ทำอันตรายท่อ Host โคยตรง แต่ยาจทำโดยทางอ้อม เช่น แย่งอาหาร เบ็นต้น
b
จุดประสงค์ของการเรียนวิชานี้
เนื่องจกกการแพทย์มุจุดประสงค์ที่จะบ้องกัน และรักษาโรคท่อมวมมนุษย์ จุลินทรีย์งงงเบ็นคัตรูของเรา การที่จะบ้องกันแถรรักษาโรคได้ จำเบ็นจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับคักรูของเรา คือ จุลินทรียย์น้อย่างกว้างขวางจังต่อไปน้
๑. Allies (พันธมิตร) จุลินทรียีีกี่ชนิค จะไรบ้าง
๒. Where จุลินทรียออยู่ยี่ใหน
๓. Shape จุลินทรียมีรูปร่างอย่างไร
๔. Character จุลินทรียีมีกกษษแเฉพาะอย่างไร
๕. Growth จุลินทรียมี่การเจริมุเคิบโตอย่างไร
b. Multiplication จุลินทรียี่มีารเพ็มจำนวนได้อย่างไร
๗. Modes of Entrance จุศินทรียยเข้าสู่ว่างกยยได้อย่างไร
๘. Pathology (พยาธิวิทยา) เมื่อุุลินทรีย์เข้สู่ร่างกายแล้ว เกิกการเปลี่ยนแแปง ในร่างกายอย่างไร
๙. Symptomatology เม่่อเกิกการเนล่ยยนแปลงอย่างน้น ๆ แล้วแสดงอาการ อย่าไร
จ. Prevention เราจะมีทางบ้องกันไม่ให้ติคโรกที่เกิจจากเช้อจุลินทรีย์ได้อย่างไร
จจ. Reaction and how to imitate เมื่อเช้อจุลินทรีย์เข้าูู่างกายแล้ว่างกกย กอบโค้อย่างไร และหาหนทางที่จะลลียนแแบไห้ร่างกายทอบโต้อย่างนน โกยไม่เกินบินโรคข้น
จะ. เพื่อเบึนทางให้่กราบดีงยาต่าง ๆ ที่มีอีานาจทำสาย หรือหยุดย้งการเจริญ ของคุลินทรีย์เหล่าน้น้ เช่น พวก Chemicals หรือ Antibiotics เบ็นต้น
 เบึนผลให้

จ. ทัวเองไม่กิกเช้อโรค และเบ็นโรค
๒. ไม่นำเช้อโรคจกกู้บ้้วยคนหนึ่งไปติจยีกคนหนึ่ง หรือติศคนออ่น ๆ ต่อไปอีก

## ประวิติ

ค.ศ. ๑๔๐ Fracastorius แห่ง Verona เชื่อว่าผงเล็ก ๆ ชื่อว่า Contagium vivum ติกต่อโดยการสัมผผส หรีอโดยลมพัดพา จกกแห่งหนึงไปยูงอีกแเห่งหนึ่ง
 สึงต่าง ๆ เกิคข้นมาเอง โดยการรวมของแร่รากุต่าง ๆ แท่ Francesco Redi เชื่อว่าชีวิก เกิคจกกชีวิว เน้้เน่ามีหนอน กัเพราะเมลงมาหยอดไข่

 ขยายได้ประมาณ moo เท่า เข่าเรียกเช้อมวกน้ว่า Animalcules ได้วาครูปเอาไว้ ซึ่งยังคง ใช้ไดก้มาจนถึงทุกวันน้้ Antony van Leeuwenhoek จึงได้ชื่อว่าเบึนบิคาแห่งบักเตรีวิทยา (Father of Bacteriology)


รูปที่๑


รูปที่ ๒

Autony van Leeuweuhoek กล้องจุลทรรศน์ของ Antony van Leeuwenhoek


ค.ศ. ๑๘๘๐ Robert Ķch แพทย์ชาวเยอรมน ได้คิดแยกเช้อแบคตี่เรียท่างๆ และคิดเลืยงเชอโดยใช้อาหารที่ไม่มีซีวิ เขาจึงได้ชื่อว่าเบ็นบิดาแห่งบักเฑรีวิทยาบัจจุบน (Father of Modern Bacteriology)

 (Sterilization) ${ }^{\text {ข/ }}$ \& วิธี ได้แก่

## $\mathscr{C}$

a. Steam sterilizer โคยการอบด้วยไอน้ำร้อน จ๐๐ องศาเซลเซียส
๒. Autoclave โดยการอบด้วยไอน้ำรอน ๓๒๐ องศาเซลเซียส
๓. Hot air oven โดยการทำให้ร้อน จ๖๐ องศาเซลเซียส
๔. Direct flaming โดยการเผาโคยตรง
๕. Pasteurization โดยการทำให้ร้อน bo องศาเซลเซียส

Louis Pasteur จึงได้ชื่อว่าเบ็นบิดาแห่งจุลช่ววีทยาบ๋จจุบนน (Father of Modern Microbiology)


ของ Louis Pasteur มาประยุกต์ ใช้ทางศัถยศาสตร์ ท่าผ่ากัตโโดววิธ ม่าเชอ . (Antiseptic Surgery) ก้วย Carbolic acid (Phenol) ทำให้อัตราการติดเช้อหถังผ่าตัดลศ. ถงมาก เบ็นผลทำให้เกิดศัลยศาสตร์ ปราศจากเช้อ (Aseptic Surgery) ข้นในเวถาต่อมา Lord Lister จึงได้ชื่อว่า เบ็นบิดาแห่งศัลยศาสตร์ ฆ่าเชอ (Father of Antiseptic Surgery)

รูปที่ ๖ Lord Lister


รูปที่ ๗ เครูือองพ่น Carbolic acid ของ Lord Lister


รูที่ ๘ เครื่องพ่น Carbolie acid ของ Lord Lister ขณะใช้งานในห้องผ่าตัด

ค.ศศ. ๑สศm Theobold Smith พบว่า แมลงบางอย่างนำโรคในสัตว์
ค.ศ. ๑สส๔ Sir Ronald Ross แพทย์ทหารซาวอังกฤษประจำอยู่ที่อีนเดีย พบว่ายุงเบ็นตัวนำเช้อไข้จับสัน (Malaria)

ค.ศ. ๑ส๐๐ Dr. Walter Reed กับคณะแพทย์แห่งกองทัพบกสหรฐอเมริกา ประจำประเทศคิวบา พบว่ายุงชื่อ Aedes aegypti นำเช้อไข้เหลือง (Yellow Fever) การจำแนกจุลินทร่ยย์

อาจจ่าแนกเบ็นพวกใหญ่ ๆ ได้ ธ จ่าพวก คือ
จ. Algae ได้แก่สาหร่ายสีเขียว
๒. Protozoa หมายถึงสัตว์ Cell เดียว ตัวเถ็ก ๆ ที่ต้องศึกษาโดยอาศัย กล้องจุลทรรศน์ เช่น Amoeba เบ็นต้น
๓. Mold เช้อรารูปร่างเบ็นเส้น ๆ พบได้ตามขนมบังเก่า ๆ ที่ช้นแฉะ
๔. Yeasts เช้อราตัวกลม ๆ เล็ก ๆ บางอย่างมีประโยชน์ ทำให้ขนมบ๋งข้นฟูได้

Molds และ Yeasts บางอย่าง รูปร่างเปลี่ยนกลับไปมาระหว่าง กนไได้ ข้นอยู่กับสภาพแวคล้อม
๔. Bacteria เบ็นสึงที่มีชีวิก Cell เคียว จัดเข้าอยู่ในจำพวกพืช (Plant) มีขนาคเล์ก และรูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น มีรูปร่างเบึนทรงกลม เรียกว่า Coccus เบ็นแท่งเรียกว่า Bacillus หรือเบ็นเกลียวเรียกว่า Spirochaete, Bacteria เหล่านีทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เซ่น ผี วัณโรค และซิพีลิส เบ็นต้น
๖. Rickettsiae, เบ็นจุลินทรียี่มี่ยนาดเล็กกว่า Bacteria แต่โกกว่า Virus ยงสามารถมองเห์นด้ว่ยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ไม่ผ่านเครื่องกรอง (Porcelain Filter) ท่าให้เกิดโรคได้ เช่นไข้รากสาคใหญ่ (Typhus) เบ็นต้น
๗. Viruses และ Chlamydiae เบ็นจุลินทรียี่ที่มีนาดเล็กที่สุด ไม่สามารถา มองเห็นด้วยกล้องจุถทรรศน์ธรรมดา ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศนอีเถคตรอน (Electron microscope) สามารถลอกผ่านเครื่องกรอง (Porcelain Filter)

ได้ การเล้องเร้อ ท้องเลียงในส์งที่มีชีวิ่ต เช่น ในไข่ที่กำลังพักเบ็นตัว หรือใน Tissue cultures ตัวอย่างของ Viruses ได้แก่เชื้อหวัด (Common cold) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และโรกกลัวน้ำ (Rabies) เบ็นต้น ส่วน Chlamydiae ย้งมีคุณณสมนัตต่าง ๆ คล้าคคลึงกับแบคค์เรีย จยู่มาก แม่ขนาจจะเล็กมาก จนเม่อก่อนนจัจัเข้ายยู่ในพวก virus ก็ตาม คัวอย่างเช่น เช้อที่เป็นสาเหกุของไข้นกแก้ว (Psittacosis) และ Lymphogranuloma venereum ซึ่งเบ็นกามโรคชนิดหนึ่ง ส่าหรับในที่น เพื่อบ้องกันมิให้เบ็นการสันสนมากเเกนไป จึงยังคงจัคเเ้า้ว้้ในพวก เคียวกันอยุ่คังเคิมก่อน
๘. จุลินทรีย์ที่กล้าย Pleuropneumonia ความสัมพันธ์กับโรค ยังไม่สู้แน่ ชัคน้ก บางทีคล้าย Virus บางทีกีคล้าย Bacteria
การเรียกชื่อจุลิ่นทรีย์ตามแบบชีววิทยา
ชื่อแรกนำหน้า เขียนนำค้วยตัวอักษรกัวใหญ่บอกถึง Genus หรือตระกู่ ชี่อที่สอง เขียนนำด้วยตัวเล็กบอกถึง Species หรือชนิกย่อย
เช่น Genus Species
Salmonella typhosa หรีอ typhi
Entamoeba histolytica
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่อสึ่งแวตล้อมต่าง ๆ
จุลินทรีย์อาจอยู่ในสึงที่มีชีวิท หรือสีงที่ไม่มีชีวิกก์ไค้ บางอย่างกีทำใท้เกิด
โรค บางอย่างกุ๋มม่ท่า ขอบอาหารและอุณหภูมิต่าง ๆ กัน บางชนิดต้องการ Oxygea เรียกว่า Aerobic บางชนิดไม่ท้องการเรียกว่า Anaerobic ความสัมพนธ์ของจุลินทรีย์ต่อมนุษย่ทั้งในด้านคุณและโทษ

อ. ให้โทษ ท่าให้เกิกโรกต่าง ๆ มากมาย ท้้งในคน สัตว่ และพืช
๖. ให้คุณ

ก. เบ็น Intestinal flora ซึ่งอยู่ในล่าไส้ ช่วยสร้างวิกามิน ไค้แก่ วิตามิน в. complex แถะ K เบึนต้น

ข. Decomposition ทำให้เกิกการบุคเน่า สึเที่ลีซีวิกเมื่อกายแล้ว กีบูก เน่าโกยเช้อจุลินทมีย์ กลายเบ็นปุยยเก่พีชท่อไป
ก. Industry ทางด้านการถุตสาหกรรม เส่นการทำนมเปร้ยว (Curd) ทำเนย ท่าเหล้า ทำขนมบึง ทำ Antibiotics: (จากเช้อรา) ท่า Vaccine, Toxoid, Antitoxin และทำเบียร์ เบ็นท้น * ลักษณะของ Cells ของจุลินทร์ย์ทัว ๆ ไป

ถึงที่มีชิวิกประกอบค้วยสารอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า Protoplasm เบ็นสารคังเคิมที่ ทำให้เกิกมีชีวิตข้น สารนมมีลักษณะเบ็นเมียกกล้ายไข่ขาว ประกอบก้วย Carbon, Oxygen, Hydrogen, Sulphur, Phosphorus และ Nitrogen ธากุอย่างอึ่นที่เบ็นองค์ประกอบ. จำนวนน้อยไค้แก่ Iron, Sodium, Chlorine และ Magnesium, Protoplasm คงรูป ร่างอยู่ได้ก็เพราะมีผนังหุ้มเบ็นถุงหรือเบ็นห้องที่เรียกว่า Cell, Cells เหส่านม้ขนาด ก่าง ๆ กัน ส่วนมากมีขนาดเล็กมาก ผนังหุ้ม Cell น้เรียกว่า Cell Wall มี Cell Membrane หุ้มภายนอกอีกซน้นหน่ง Cell Wall ประกอยเต้วย Chitin และ Cellulose ใจกลางของ Cell มี Protoplasm ที่รวมกันเบ็นกลุ่มก้อน เรียกว่า Nucleus เบ็นส่วน ของ Cell ที่ส่าคัญมาก เพราะถ้าขาด Nucleus, Cell จะ๓ายทันที ลำพ้ง Nucleus เอง โดยไม่มีส่วนบเระกอบอื่น ๆ ของ Cell อาจทรงชีวิกอยุ่ใก้ชัวระยะเวสาหนึ่ง จงเง็น ส่วนสำคัญของชีวิก และ:ารสืบพันธุ์


รูปที่ จ๐ ลักษณะของเซลล์ - ภาพสามมตต่

นอกจากน้ Protoplasm ยังรวตัวกันเบ็นุกลุ่มก้อน ใกล้ Nucleus แตฺ่มีนาด เล็กกว่ามาก ไม่ทราบหน้าที่แน่นอน เรียกว่า Centrosome

Protoplasm ที่รวมกันเบ็นกสุ่มท้อนเถ็ก ๆ อยู่ใน Nucleus เรียกว่า Nucleolus มีหน้าท่ในการแพร่พนธุ์ สายระโยงระยางใน Nucleus ยึด Nucleoli เรียกว่า Linin network

Cells ของ Bacteria ไม่มี Centrosomes, Nucleoli หรือ Nuclei ที่เห็นได้ชัด ส่วนที่เหลือของ Protoplasm ที่ประกอบเบึนตัว Cell เรียกว่า Cytoplasm ใน Cytoplasm มี Food particles เบ์นจุดเลีก ๆ หยดนื้าเล็ก ๆ ผงสี (Pigment granules) Volutin granulesmและกสุ่มกัอน Protoplasm ที่ทุ่หน้าที่เกี่ยวกับการย่อย (Digestion) และการสืบพนธุ (Reproduction)

ใน Cytoplasm อาจมีช่องว่างที่เรียกว่า Vacuoles อยู่

## สรีรวิทยาของ Cells

ประกอบค้วย •. การรริโภก = Consumption
๒. การหถังแแลการับก่าย $=$ Secretion และ Excretion
๓. การเพีมจำนวน $=$ Multiplication
๑. การบริโภค อาหารจะต้องเบ็นของเหลว อาหารที่ละกยอย่ไน้้า จะถูก กุศซึมผ่าน Cell wall โดยขบวนการที่เรียกว่า Osmosis, Cell wall จีงทำหน้าที่เบ็น Semi-permeible membrane, Cell บางชนิคที่เปี่ยนรู่ปร่างได้ สามารถบริโภคอาห่าร โก่ยการม่นขาเทียะ (Pseudopodia) ออกไปหุ้ม และจับอาหารท่เบ็นของเข็ง กินเข้า ไปใน Cytoplasm ได้, เช่น Amoeba เบ็นต้น
๒. การหลังแลละการขับถ่าย การหธังง้น้ Cells บางชนิกสามารถหลังน้าย่อย

 ทีหลัง



รูปที่ จ๐ แสตงการกินอาหาร โดยใช้ Pseudopodia
๓. การเพ่มจำนวน โคยการแบ่งฑัวจาก $\otimes$ เบ็น $๒$ Cells ซึ่งอาจจะมีขนาก เท่ากันหวือไม่เท่ากันกีได้ เรียกขบวนการนว่า Fission แล้วแบ่งตัวต่อไปอีก จาก แ เบ์น ๔, จาก $๙$ เบึน $\leftarrow$ ทวีคูณ์เรอยไป

เมื่อ Cell ๒ Cells ขนาคเท่ากัน เกิดโดยการแบ่งทัวของ Cell Cell เทียว เราเรียกขบวนการน่ว่า Binary fission ถ้าแบ่งต่ามขวาง เรียกว่า Transverse binary fission ถ้าตามยาวก์เบ็น Longitudinal binary fis:ion ขบวนการแบ่งของ Nucleus เบึนอย่างที่เรียกว่า Mitosis

เม่ย Cell แค่เต็มที่มีขนมคใหญ่ จนคระดัง เกินความสามารดของ Cell Membrane ที่จะดูศซึมอาหารเข้ามาเล่ยงและขับถ่ายของเสียออกไป Cell ก็จะแบ่งต้วเองออก เบ็นสองส้วน แท่ละส่วนรับส่วนแบ่งของอวัยวะต่าง ๆ ไปอียางละคร่ง คือ ครึ่ง Cell wall กร่ง Nucleus และคร่ง Cytoplasm, Cell ใหม่เรียกว่า Daughter Cells ซึ่งจะเทิบโฑเบ็น Cell แก่ และแบ่งตัวออกไปอีก, Bacterial Cells ไม่มี Nucleus ที่แน่นอน ขบวน การแบ่งตัวจึงยังไม่มีใครทราบเน่

น้ำย่อยมีมากมายหณายพนชนิด แต่ถะชนิตย่อยสารบางอย่างโดยเฉพาะ สารที่ ถูกย่อยน เรียกว่า Substrate เช่น Protease ย่อยแต่เฉพาะ Protein, Lactase ย่อย เฉพาะ Lactose ( น้ำตาลชองนม) น้่ย่อยที่หจ้งออกมานอก Cells เรียกว่า Exo-enzyme, บางอย่างเบ็นพิษทำให้เกิดโรคได้ เรียกว่า Exo-toxin ท้วอย่าง เช่น Diphtheria toxin ในโรคคอฑีบ, น้าย่คยบางชนิดอย่เพียงภายใน Cells เรียกว่า Endo-enzymes หรีย Desmolases ช่วยสร้างเสริง Cells เบ็นเหล่งเก็บและผลิทก่าถ้งงานเพ่อให้ Cell เคลื่อนไหว และมีชิวิตอย่, Endo-toxin เบ็น toxin ท่อยู่ภายใน Cells จะอยกฺมา นอก Cells ก็ต่อเมื่อ Cells นน ๆ ถูกทำผาย

การเรียกชี่อของ Enzymes เรียกโรยเติม - ase เข้าไปท้าย Substrate เช่น
Lipase, Oxidase เบ็นต้น

ขบวนการย่อย เบ็นขบวนการที่เรียกว่า Catalysis คือช่วยให้ Substrate ถูก ย่อยโดยที่ตัว Enzyme ไม่เปลี่ยนแปลง

## ความสัมพนธธของโลหิตกับจุลชีววิทยา

โลหิๆไหลเวียนอยุ่ในระบบ Circulatory System เม็คโลหิตเกิคข้นใน Bone marrow มีหน้าที่นำอาหารไปส่งให้ Cells และนำของเสียจาก Cells ถ้าโลหิตนำแบคตีเรีย หรือของมีพิษไปให้ Cells อาจทำให้ Cells ถูกทำลายไก้ นอกจากน้้ โลหิตยังมีสาร บางอย่างที่ช่วย Cells ต่อสู้กับโรคซึ่งเกิดจาก้เช้อจุลินทรีย์ อีกจ้วย ส่วนประกอบ โลหิทประกอบด้วยสองส่วน คือ
๑. ส่วนน้ำ (Fluid) เรียกว่า Plasma ประกอบข้นด้วย Proteins ต่าง ๆ ได้แก่ Albumin, Globulin และ Fibrinogen.
๒. ส่วนเซลล์ (Cellular elements) ประกอบด้วย

ก. Red Blood Cells $=$ Erythrocytes $=$ เม็ดโลหิตแจง ในโลหิตแคง $จ$ หยค มี เม็ดโลหิตแดง ประมาณ ๑ะ ถ้านตัว หรือในโถหิต ๑ ถูกบาศก์มิลลิเมตร มีเม็ดโลหิตแคง ประมาณ ๕ ล้านตัว สีแดงของโลหิตเกิดข้นเพราะ Haemoglobin ซึ่งเบ็น Pigment อย่าง หนึ่ง อยู่ในเม็คโลหิตแดง เรียกว่า Respiratory pigments มีคุณสมบตึรวมกับอ๊อกซิเจน เมื่อถูกต้องกับอากาศ (เช่นในปอด) แถะปล่อย อ้อกซิเจนให้แก่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ซึ่งต้อง การในขบวนการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolism) เหลือเบ็น Reduced Haemoglobin กลับไปเติม อือกซิเจนใหม่ที่ปอด หมุนเวียเกันไป Haemoglobin จึงเบึ่นต้วนำ , อ้อกซิเจน (Oxygen carrier) แบคตีเรีย ไู่มี Haemoglobin แตฺ่หลายชนิดมี Respiratory
 ไม่นานก์ต้องตายไป. แท่กมีการสร้างขึนทดเทนอยู่เรี่อย

เมื่อเม็ดโลหิตแดงถูกทำสาย Haemoglobin จะออกมาอยู่ใน Fluid ทถก Cells เรียกขบวนฑารนว่า Haemolysis Toxins ของเบคตีเรียบางชนิดทำถายเม็จโลหิตแดง

ท้์งในร่างกายและในหกอกแกววไก้ ไช่ช่วยในการแยกชนิกของแบคกีเรีย เข่น Streptococcus pyogenes .ที่ที่ใหห่กิกโรก Scarlet fever และ Tonsillitis
9. White Blood Cells $\leq$ Leukocytes - เม่กโหิิกขาว มีประมาณ ๙เัo




 ได้โดยการย่น Pseudopodia ออกไป เรียกการเคล่อนไหวอย่างเว่า Amoeboid movement จิสสามารณแทรกไประหว่าง Cells ของร่างกายได้ แม้อระพังระหว่าง Cells ที่บุผนังหลอก
 ร่างกาย เม็คโลหิกขาวจะถูกคึงกูคโกยสารเคมีไปย้งรุดน้น เรียกการคึงููคว่า Chemotaxis หนอง (Pus) ประกอบก้วยเม็กโลหิกขาวี่กายแล้ว เรียกว่า Pus cells, แบคตีเรียทที่งี่มี่ชีวิตอยู่แหะที่กาย แล่ว, Cells ตองเนนอเยื่อ และส่วนน้ำของโสหิก ผสม กลมาลืนกกัน นอกจากนด้ เม็กโณติกขาวยงมีต่วนทำให้ เกิกููมิคุ้มกัน (Antibodies) ชैนในร่างกยยก้วย

ค. Platelets มีรูปร่างและขนาดไม่แน่นอน แต่งนาคเถ็กกว่ามมคโโหหกแกงมาก จำนวนก็น้อยกว่า คือมีประมาณ ฉะ-ณ แสนกัว ท่อโลหิก จ ถูกบาศกก์ มิลลิเมตร มองจูเผิน $\rceil$ คก้าเบ็นแศษของ Cells มี หน้าที่ช่วยทำไห้โลหิก ที่ออกมานอก หผอกโดทิกแชัง ตัวเบ็นลี่ม ร่วมกบบบ้จจัย (Factors) อึ่นๆ เช่น Fibrinogen ใน Plasma เบ็นต้น ถ้ามี Platelets ใน โหหิตน้อย โลหิตจะแเข็งกัวช้า โหหิทที่เเ็็งต้วแล้ว


$\mathrm{A}=$ Clot $\quad \mathrm{B}=$ Serum
( Clot) ประกอบจ้วย Fibrin เบ็นเส้น ๆ
SERUM โลหิตที่แข็งตัวแล้ว ถ้าท้างไ้ หรีอนำเข้าเครื่องบึ่น (Centrifuge)
จะแยกออกเบ็น ๒ สวน ไค้แก่ส่วนที่เบ็นก้อนคือ Clot ซึ่งประกอบค้วย Fibrin คังกล่าว ช้างต้น และส่วนที่เบ็น Fluid สีเหลืองย่อน เรียกว่า Serum

กังนน Plasma - Fibrin $=$ Serum
การศึกษา Serum ช่วยในการพิเคราะห์โรค และเบ็นส่วนุส่าคัญ่มาก ในวิฐา บักเตรีวิทยา เพราะบางทีใน Serum มี Toxine ของ แบคกีเรีย หรือภูมิคุ้มกัน (Antibodies) อยู่ค้วย

## d <br> บททสอง

รูปร่างลักษแะแตะโครงสร้างของแบคตีเรีย







กว่า แบคตีเรีย ได้แก่ Viruses และ Rickettsiae แผ้ว่าอย่างหลังจะสามารถมองเห็น ได้ก้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา แค่กเเถ์กมาก อย่างแรกไม่สามารถมองเห็นได้ การศึกษา จุกินทรีย์ทยสองชนิคน้ จึงต้องอาศัย Electron microscope ซึ่งมีอำนาจขยายได้ถึงแสน เท่า ภาพที่เห็นเรียกว่า Electronographî่ หรือ Electronmicrographs
๒. รูปร่างลักษณะและโครงสร้างทั่ว ๆไป จาจจ่าแนกชนิดของแบคตีเรีย ตามรูปร่างลักษณะ และโกวงสร้างได้ เนึน๔ ชนิค คังน้

ก. เบ็นจุดหรื่อทรงกลม (Dot หรือ Spherical) เรียกว่า Cocci เรียกชื่อ ตามการเรียงทัวกังนัน
(i) เบ็นคู่สอง คล้ายเมล็ดถ้ว เรียกว่า Diplococci
(ii) เรียงตัวยาว กล้ายููกโซ่ เรียกว่า Streptococci
(iii) เรียงตัวเบึนกผุ่ม ๆ คล้ายพวงองุ่น เรียกว่า Staphylococci
(iv) เรียงตัวเบึ่นกสุ่มถะสี่ ตามมุมของสี่เหลี่ยมจตุรัส เรียกว่า Gaffkya tetragena
(จ) เรียงตัวเบ็นกลุ่มคล้ายอยู่ทามมุมของถูกเต๋า เรียกว่า Sarcina
ข. เบ็นแท่งยาว หรือทรงกระบอก (Rod หรื่อ Cylindrical) คล้ายบุหรี่ เรียกว่า Bacillı

รูปที่ ๑๔ ก.
รูปร่างลักษณะของแบคตีเรีย
a. Coccus
b. Bacillus
c. Vibrio
$\left.\begin{array}{l}\text { d. } \\ \text { e. }\end{array}\right\}$ Spirillum



CRISTISPIRA


BORRELIA


LEPTOSPIRA
ヘnnunar
TREPONEMA


รูที่
ร
ยงตัว
ง แบคติเรย
a. Streptococcus
b. Staphylococcus
c. Diplococcus
d. Gaffiya tetragens
e. Sarcina


รुป
koo
ก. รูปร่างโค้ง (คล้าย Comma) หรือเบ็นคล่่นแข็ง (Rigid) เรียกว่า Vibrios เซ้น เซ้ออุวาต์และ Spirillum เช่น เซือไข้หนูกัด ( \&at Bite Fevet) เบ็นต้น

ง. รูปร่างคล้ายลวดสปริง บิตงอุได้: (Flexible) เรียกว่า Spirochaetes เช่น เชีอซิพีลิส เบ็นท่น
๓. SPORES กีอส่วนหนี่งของตัวเบคตีเรีย ที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะผิด จากส่วนอืนออกไป ในเมื่สึงแเว้ม้ล้อมและสภาพไม่เหมาะในการเจริญและคำรงชีวิตอยู่ ส่วนนิตดดสีจางมากกว่าส่วนอื่นเพราะแห้งกว่า Bacteria.-มีอยู่หณายร้อยชนิด แต่มีอยู่ เพียง $\boxed{-\infty}$ ชนิจเท่านนที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเกิกเบ็น Spores ขึน การเกิกเบ็น Spores ขึน กีเพื่อให้เกิกความทนทานท่อสึ่งแวกล้อัมท่ไไม่อ่านวย เช่น ในที่ที่แห้ง มีแคจจัก อุณหภูมิสูง หรีอท่าไป ที้นน้ำนวนไม่เพีมมากข้น หมายความว่าแบคทีเรีย - ต้ว เปลี่ยนไปมี Spore เกิกข็นภายในต้ว ๑ อัน Spores นีะาจทนอยู่ได้เบ็นแรมบี และเมื่อสภาพการณ์ และส็งแวกล้อมเหมาะสม Spores ก็เปลี่ยนกลับมาเบ็นตัวแบคตีเรีย (Vegetative form) ๆามเดิม แบคตีเรียที่สามารถเปลี่ยนไปมี Spores เกิกข้นได้ แบ่งได้หยาบ ๆ เบ็น ะ ซนิก คือ

ก. Aerobic Bacteria หมายความว่า Bacteria ชนิดน้ ต้องกาว Oxygen ในการเจริญและกำรงชีวิก มีชี่อเรียกว่า Bacillus (Capital B) ทัวอย่าง เช่น เช็อ Anthrax เซ้อนี่รีปปร่างเบ็นปถ้อง ๆ เฉ็นโรคของสัตว่ แต่อาจติดต่อถึงคนไก้
9. Anaerobic Bacteria หมายความว่า แบคตีเรียชนึดน้้ไม่ต้องการ Oxygen ในการเจริญแถะคำรงชีวิท เช่น เซ้อ Clostridium เบ็นพวก rod-shaped bacteria เช่น Clostridium tetani เบ็นสาเหตุของโรคบาคทะยกก (Tetanus) Clostridium botulinum เบ็นสาเหตุของโรคอาหารเบ็นพิษ (Botulism) Clostridium welchii หรือ Clostridium perfringens เบ็นสเหตุของโรค Gas gangrene

## 区



## ln 10


Q. NUCI.EI ของ แบคตีเรียย แบศ|รีเรียมี Nuclei เล็ก ๆ กระจักกระจายอยุ่ท๋วท้ว Nuclei เล็ก ๆ เหล่านีเรียกว่า Diffuse Nuclei มองจ้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมกาไม่เห็น จะเห็นได้ก์โดยอากัย Electron microscope เท่านน้ Nuclei เหล่านึอาจมีเยื่อใยละเอียท เซื่อมโยงระหว่างกันท้วย
b. BACTERIA GRANULES เบ็นเม็จเล็ก ๆ กระจักกระจายท้ไไปใน Cell ของ แบคตีเรีย มีขนากและจำนวนแทกต่างกันตามชนิดของแบคตีเรีย แบคกีเรียบางชนิทมี จ่านวนของ Granules เหล่านคคงที่ เซ่น Diphtheria bacillus (สาเหทุของโรกคอทีบ) และ Bacillus ที่เบ็นสาเหกุของกาฬโรค (Plague) เนื่องจากการติกสีต่าง ๆกัน จึงเรียกว่า Metachromatic granules ส่วนประกอบและหน้าที่ไม่แน่นอน ยงงเบนนที่ถกเถียงกันอย่ บ้างว่าเบ็นการรวมกันของสารที่ประกอบกันข้นเบ็น Nucleus บ้างกีว่ามีไว้สําหรับแพร่
 อาจจะถูกก์ได้ เพราะจากการตรวจทางเคมีพบว่า granules เหล่านปประกอบค้วยไขมัน แบ้ง Glycogen, Volutin และยาหารอื่น ๆ



> รูปที leo Bacilli ม่ Capsules หุม
๗. ปลอก (Capsules) เบ็นส่วนส่าคัญมากของ แบคกีเรีย แบคคีเรียส่วนมาก มี Capsules หุ้มเหนียวและเบ็นเมือก บางอย่างก์หนา บางอย่างก์บาง บางอย่างบางมาก จนไม่สามารณมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา C.psules น้ประกอบด้วยสารจำพวก. แบ็ง ชื่อว่า Polysaccharides ที่ว่า Capsules สำกัญมาก ก็เพราะว่าพิษสง (Virulence) ของแบคตีเรีย อยุ่ที Capsules นี่เอง Capsules สามารถเบ็นเกราะกำบงมิให้แบคกีเรีย ถูกทำถายได้ เช่น้ จากการถูกท่าลายโกยเม็กโลหิทขาว นอกจากนี้กษษณะทางเคมี ของ Capsules ยงชช่วยในการพิเคราะห์ และรักษาโรคค้วย ซึ่งจะกล่าวท่อไปภายหลัง ไม่ใช่ ว่าแบคตีเรียทุกตัวจะท้องมี Capsules หุ้มเสมอไป มักพบ Capsules หุ้มแบกกีเรียที่กำลัง ท่าให้กิดโรค พวกน์จึงมีพิษสงรุนแรงมากกว่าพวกอื่น

ส. สี (Pigments) แบคश์เรียสามารถผลิตสีต่าง ๆกั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีต่างๆ ของ Spectrum ได้ (แคง, แสด, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, คราม, ม่วง) สีอาจจัดหรีอ จางจนเกือบจะมองไม่เห็นก็ได้ ความสำคณญาะสรีรวิทยายังไม่แน่ช้ต แต่สีที่เกิดข้นช่วย อย่างมาก ในการจำแนกพวกแบคตีเรีย และพิเคราะห์โรคซึ่งมีสาเหทุจากเ่ถ่อแบคตีเรีย
๔. การเปลี่ยนแปร (Variation) แบคีทรียสาม่ารถจะเปลี่ยนคุณลักษณะของ ตัวให้ผิดแบลกออกไปได้ เมือสภาพการณ์และสี่งแวดล้อมเปลี่ยนไป แท่การเปลี่ยนนน ก็มีขอบเฆตจำกัด ค้วยเหกุน้น จึงต้องศึกษาว่า แบคตีเรียแต่ละอย่างเปลี่ยนแปรไปได้ ในขอบเขกแค่ไหนเพียงไร เพ่อช่วยในการจ่าแนกแบกกีเรียแแผพิเกราะห์โรก กรร เปสี่ยนแปรอาจจะ เปลียนรูปร่างหรีอสรรรวิทยา ของกัวแบคคีเรียกกได้ หมายความว่า แบคตี่เรียอาจเปลี่ยนขนาด, รูปร่าง, พิษสง, สี, Capsules, การเคลื่อนไหว, การสร้าง
 ว่างกาย Host ให้เกิด Antibodies (Antigenicity) และที่ส่ากัญเบืนพิเศษกีคือ การ ติอต่อยา Suphonamides และ Antibiotics ชั่งทำให้การพิเคราะห์โรคยากเข้าศ้วย

Colony ของแบคกีเรีย หมายถึงกลุ่มของ Cells ของ แบคตีเรีย ที่เจรญ เทิบโตบนผิวของอาหารที่เบ็นของแข็ง (Solid medium) แท่ละ Colony เกิกจาก แบคตีเรียคัวเคียวที่เพ็มจ่านวนขึนมากมายตรงจุดนน แบ่งได้เบ็น ๔ ชนิท คือ

ก. ชนิด $R=R o u g h$ แห้งเบ็นขุย และมองดูเบ็นเม็ก ๆ ขอบไม่เรียบ ต้าเอา ลวตเขี่ยจะแตกกระะุย
9. ธนิด $S=$ Smooth ผิวเรียนเบ็นมน เหนียวคล้ายกาวหรือเนย ขอบเรียบ

ค. ชนิด $M=$ Mucoid ผิวเรียบเบ็นมัน Colony มกจะใหญ่และเบียกชน ถ้าตะแคงจานที่ไส่ Medium Colons จะไหลลงสู่ที่ต่า ถ้าเอาสวดแตะ จะยยคออกคลาย น้าลายหรือทอฟฟึ

ง. Minute or Dwarf มีขนากเล็กมากท
เมือเปลี่ยนอาหาร ลักษณะของง Cด้ำกy จะเปลี่ยนไป หรือแม้กระทังการเปลี่ยน ถุหภูมที่ใช้เลียงแบคทีเรีย กต่าให Colony มีล้กษณะเปลี่ยนไปต้วย การเปลี่ยน คุณลกษษณะเฉพาะท้วเบ็นอิสระ ไมข้นอยู่กับการเปลี่ยนแปรอย่างอน เช่น การเปลี่ยนสี, พิษสง (Toxin) หรือ Capsules เบ่นท้น การเปลี่ยนเปร่อาจเปลี่ยนไปอย่างถาวรไม่ กลับคืนมา หรีอฺเปลี่ยนไปเพียงช้วกราวก็ได้

จ. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแป่รกับการบ้องกันโร้ค
จากกรศศกกษาพบว่า แบคตีเรียที่มีพิษสเรุนแรงมักเบ็นพวก Colony ชนิด " s "
 ง่าย ๆว่า Vi Substances ซึ่งสารนึมมมากในแบกตีเรียที่เอามาเล้องใหม่ ๆ จากโลหิต
 นิกัมี Capsules หนทด่นชัด

## การบ้องกันโรค

ก. เนื่องจากเบคตีเรียีี่ได้จักผู้บู่ายยให่ ๆ มีพิษสงรุนแรง ผู้ที่ท่างานเนี่ย่ว


ข. การทำ vaccine จาก Dead Bacteria... เช่นที่ใช้นีคน้องกัน Typhoid Fever (ไม้รากสาดน้อย) หรื่อ Whooping Cough ( ไอกรน) ท่องใช่เช้ยใหม่ 7 Colony ๆนิก "s" ที่ยั้งี vi Substances อยู่ มิฉะน้น Vaccine จะไม่ได้ผล จ๑. การเปลี่ยนแป่รและการปรับตัว
 แวค่ล้อมที่เมล่ยนแบลงไป มีความส่าคัญูกงกาานการรักษ่พยาบาลผู้บ่วย $ต$ ประการ คือ

ก. เมื่อแบคตีเรียเข้ไปในร่างกายยู้บ้วย ร่างกายยายามหาทางที่ะบกําจัด


 โลหิตขาว ให้สามารถทนท่อความเบ็นกรดหรือค่างมากกกินไป และทนต่อุุณหภูมิขยง.


ข. ย่ที่กินหรือคีด เพื่อรักษาโรคคิคเข้อจากแบคติเรีย เช่น Sulphonamides



## bo

จึงท้องศึกษา เพื่อให้ทราบว่าโรกเกิกจากเซ้ออะไร โกยเอาโลหิก, น้าเหลือง, อุจจาระ, บัสสาวะ, เสมหะ และหนอง เบ็นท้น จากผู้บีวยไปเลื้ยงเช้อ (Culture) แล้วทำ Sensitivity Test เพื่อ|หายากี่มีฤทธ์์ม่าเช็อไก้ถูกต้อง

ประโยชนของการศึกษา ทำให้พยาบาสสามารถช่วยแพทย์รักษาผู้บ้วยได้ถูกต้อง และทราบวิธีซ่าเชื้อุลินทรีย์ ทั้งแบบ Disinfection และ Sterilization ว่ากวรใช้วิธี ไหนจึงจะถูกท้อง เช่น ถ้าท้องการฆ่าเช้อที่สร้าง Spores ได้ กัควรใช้วิธีนึ่งใน Autoclave มากกว่าการกัมธรรมคา
 ของแบคตีเรีย แบคตีเรียไม่มี Chlorophy11 จีงมักจะตยยเพราะแเงอาทิกย์ แบกกีเรีย ไก้ Nitrogen, Sulphur และ Phosphorus จากอาหรรโกยวิธีกุกซึมผ่าน Cell wall เข้าไป ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว กำลังงานที่ไช้ในการท่าให้กิก Protoplasm ของแบคคีเรีย มาจกกปลิกิริยาทางเคมี ห่ใช่จากนแสงยทิตย่

อาหารที่จุลินทรียส่วนใหタ่ใช้ มีอยู่ ะชนิก กีอ
(i) อินทรียสาร ได้แก่สารต่าง $ๆ$ เช่น Proteins, Carbohydrates และ Fats เบีนท้น
(ii) อนินทรียสาร ได้แค่สารต่าง ๆ เช่น เกลีอ, น้ำ, Carlon dioxide, Sulphur, Iron และ Hydrogen เบ็นทัน

นอกจากน้้ ุุลินทรีย์หลายอย่างท่องการวิตามิน เช่น Nicotinic acid, Thiamine และ Riboflavin เบ็นก้น และใช้พวกน้้แบบเดียวกับคนก้วย การเผาพกาญของ Cells ของมนุษย์กับของทุลินทรี่จีงกล้ายคลึงกัน

อาจจำแนกชนิดขุองแบคตีเรีย ตามแหล่งมาของอาหาร ไก้เบ็นะ ชนิจ คังนี
(i) Autotrophic Bacteria เจริญโกยการหาอาห่ารเอง ได้แเ่่ แบคกีเรียตาม กิน, แม่น้ำ และทะเล ปรุงิวกาลิน Proteins และ Fats จกกอนินทรียสารี่ได้จาก น้ำ และพ้นคินอีกทีหนึ่งโดยอาศยย Oxygen และ Carbon dioxide จากอากากมมาผสม

## 

ก. Saprophytic Bacteria ได้อาหารจากอินทรียสารที่าตายแล้ว พบได้ตาม
สถานที่ต่าง $ๆ$ เช่น มหสสมุทร, สระ, กุ, กิน, แณะอุจจาระ เบึนก้น
ข. Pathogenic Bacteria ได้อาหารจําाอินทรัยสารที่ยงมีรีวิวยยู่ และทำ

## ให้เกิกโรคข้น

กรจำแนกแบคที่เรีแบบน้้ มีขอบเขกไม่เด่นชัว เพราะ Saprophytic Bacteria อาจเบ็น Pathogenic Bacteria ค้วยกีได้เช่น Tetanus และ Botulinus bacilli เบ็นฑ้น ๓. อุณหภูมิ อาจจำแนกชิิกิของแบกกีเรีย กามอฺณหภุมี่ที่ชอบในการเจริญได้เบ็น $m$ ชนิกก้งน้

## บทที่สาม

## ความสัมพันธ์ของแบคตีเรียกับสิ่งแวดล้อม







 (Vacuum tube)




๒. อาหหรและการเผาผลฉูร่างกาะ ( Metabolism) ของแบคตีเรีย

ก. ตร่าแเตริม Cells ของแบคกีเรี





 ของห์ฯ
(i) Mesophilic Bacteria เจริญดีที่อุณหกมระหว่าง ๒๐-m๗ องศาเซลเซิยส
 เซลเซียส










 ภูกิ mod จงตาเซลชชัยส
 Thermophilic Bacteria ${ }^{\frac{*}{4}}$ และพวกที่สiร้าง Spores ไก้
๙. อैอกซิธน
 $m$ งนิก กค่อ



 ต่าวๆ ที่โร์เบ็นอาหาร
(iii) Microaerophılic Bacteria ก็่งกลางระตว่:ง (i) แセะ (ii) คือ ใช้ อ็อกซิเจน แต่เพี่งเล็กนอย

มีแบคซีเรียบางชนิด สามารถเจรถญได้ท้งในบรรยากาก ที่มออกซิเจน และไม่มี ค๋อกซิเจน เรียกว่า Facultative aerobic bacteria เช่น Salmonella typhi (สาเหต, ของไข้ร่ากสาดนอย Typhoid fever)
a 4
๕. การเลยงเชอพวก - Anaerobes

การศึกษาพวก Strict anaerobes มีวธธีะแยกอ๊อกซึเจนในอากาศออก ๓ว วิธ ดัง ต่อไปน:
i. ทำน้าต้มเนอที่ใส้นุ (Beef-extract agar) ในหลอดแก้วให้ร้อน แล้ว
 และเข็งต้ว (ที่อุณหภูมิประมาณ ๓ส องศาเซลเซียส) แบคตีเรียจะเจริญอยู่หี่ก้นหลอด โดยไม่มีอ๊อกซิเจนเลย ถ้าเบนน้ำเลียงเช้อ ก็ต้องใช้ Liquid paraffin เทิมถงให้ลอยเบ็น ฝาเสียก่อน
ii. ใส่น้ำเลิยงเช้อ ที่มีเบคตีเรียไว้ในขวดแก้ว แล่วไส้อ๊อกซิเจนในขวตให้หมด

ไป โคยวิธีการดังต่อไปน
ก. ใช้เครื่องคูด (Pumps) ดูตอ๊อกซิเจนออกจากขวดเก้วโดยตรง หรือนำ หลอจน้ำเลืยงเชอ หรือจานวุ้นเลียงเชอที่มีแบคตีเรียเจรญญอยู่ ไปบวรจุใน Jar Wิเศษ เช่น McIntosh - Fildes's หรือ Bullock's anaerobic jar เบ็นต้น แณ้วใช้เคร่องกูด กูด อือกซิเจนออก


## mb



รูปที่ . . Bullock's Anaerobic Jar แสดงส่วนประกอบภาย่ใน

ข. ใส่น้ำยาบางชนิด ถงในน้าเลูยงเช้อ เช่น Cysteine หรือ. Sodium thioglycollate น้ายานจะดูดอ๊อกซิเจนจากบรรยากาศ เข้ามาผสมกับคัวมน สร้างบรรยากาศที่ ขาคอ๊อกซิเจนขึ่น

ค. ใช้ขวตที่ที่านเบ็นพิเศษ ที่เรียกว่า Buchner's tube ใส่นายาที่มีคุณ สมบตัติดอออกซิเจน เช่น น้ายา Alkaline pyrogallate วางหลอคเลืยงเซ้อไว้ในคอยาว ของขวด น้ำยานีจะกูกอ๊อกซิเจนจากฺฺรรยากาศเข้ามาผสมกับตัวม้น สร้างบรรยากาศที่ชาด อ๊อกซิเจนขึน
(iii) ใช้ Petri-dish พิเศษ ซึ่งมีฝาบีกกรอบปาก กระซับแน่น ต้วฝากรอบ เว้าถงไปบนผิวหน้าของวุ้นเลิยงเช้อ เหลือช่องว่างไว้เล็กน้อย สำหรับให้แบกตีเรียอาศัย เจริญในบรรยากาศที่ขากอ๊อกซิเจน

Anaerobic Bacteria ที่สำคัญและต้องระมัดระว้งในผู้น้วย ที่ได้รับบาดแผล คือ เซวอบาดทะย้ก (Tetanus) และ Gas gangrene


รูปที่ locs รปที่ Anaerobic Petri Dish

Buchner's tube
b. ความดันออสโมติค (Osmotic Pressure) คือแรงดูดหรือแรงซึมซาบระหว่าง ของเหลวสองชนิดซึ่งมีความเข้มข้น (Concentration) แตกต่างกาน โดยมีเน้อเยี่อบาง ๆ (Semipermeable memlrane) ขันกลาง ของเหลวใดมีความเข้มช้นสูงจะมีความคัน ออสโมติคสงด้วย ในทางตรงกันข้าม ของเหลวใดที่มีความ.ข้มข้นต่ำ ก็จะมีความกัน ออสโมติคต่ำด้วย แบคตีเรียต้องอากัยความช้นและของเหลวในการบริโภคและเจริญ ความดันออสโมติคจึงมีความเกี่ยวข้องกับแบคตีเรียมาก. ธิาแบคตีเรียอยู่ในของเหลวที่มี คว่มเข้มข้นสูง Cells ของแบคตีเรียจะเหี่ยว เพราะน้ำในตัว Cells ของแบคตีเรีย ชะุกตูดออกไป่นอก Cells. ถ้าเบคตีเรียอยู่ในของเหลวที่เจือจาง มันจะดูดน้าเข้ามา ไว้ในตัว Cells ทำให้ Cells บวมฐัน ความรูอันน้น่ามาประยุต์ใช้เก็บอาหารบางอย่าง มิไห้บูดเน่า โคยเก็บไว้ในของเหลวที่มีความเข้มข้นสูง เช่น แยม (Jam) และของคอง ท่าง ๆ (Pickles) เบ็นตัน

แบคตีเรียส่วนมากสามารถเจริญจี ในน้ำเกสือทีมีกวามเข้มข้นต่ำกว่า $๑ \%$ ในน้า เกลือ $\%$ หรือเข้มข้นมากกว่านน แบคตีเรียจะหยุดเจริญ
๗. การเบ็นกรด - ด่าง (Acidity and Alkalinity)
 Hydrogen ion ที่แตกออกมาอย่ไนของเหลวนน ... จากปร้มาณของความเข้มข้นของ
Hydrogen ion (Hydrogen Ion Concentration ) เราเอามาเทียบเบ์น pH ของเหลวได่บ์นกลาง $($ Neutral $)$ : จะมี $\mathrm{pH}=๗$




 ของหหวน้้น ๆ ไ ไ




รูทท ๒๕ pH meter

แบคตีเรีย สามารถเจรโญได้ดีในระหว่าง pH ๕ - ต.๕
น้ำนม มี pH ประมาณ ร. ${ }^{\text {a }}$
โลห์กคนมี pH ประมาณ ๗๔ ๔



๘. แสงและการกระจายรังสี (Light and Radiations)

แสงแดงช่วยในการสร่างอาหารของพืช แต่วีฤทธิหยุดการเจริญของแบคตึเรีย
 แบคตีเรีย แสงนไมม่สามารถผ่านกระจกธรรมคาเข้ามาในห้องได้ ผ่านได้แต่กระจกพิเศษ เท่าน้น ด้งนนเเสงที่ผ่านหน้าต่างกระจกเข้ามาในห้อง จึงไม่สามารถจะฆ่าเช้อแบคตีเรียได้
*เราใช้ประโยชน่จาก Ultraviolet rays ดังนั -
ก. การอาบแดด ในประเทศสะวันตก เพื่อการกระตุ้นเที่ผิว ให้สรีรวิทยามอง ร่างกายดีข้น และเสริมเสุขภาพ甲องร่างกาย

ข. ช่วยให้ของููดเน่าแห้ง และปราศจากกล็น
ค. ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เเละส่าเช้อโรคในสระว่ายน้า
ง. ตะกียงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet lamps) ใช้ฆ่าเช้อโรคในโรงเก็บ เน้อ ห้องผ่าตัต ในเรือนผู่ป้วยโรคติตต่อ และในห้องเล้ยงเจ็กอ่อน

การกระจายรังส็ ที่สามารถส่าเช้อแบกคีเรีย ได้แก่ x -rays และ Radium
Radium ให้กัมมันตภาพรังสี $m$ ชนิค คือ
ก. Alpha rays
ข. Beta rays
ค. Gamma rays
เราสามารถทำให้ของหนึ่งของใดปราศจากเช้อโรคได้ โดยการกระจายกัมมันต ภาพรังสีน้ไปย้งของนน ๆ เช่น อาหารกระป๋อง หรือ เครื่องมือผ่ากัด เบ็นต้น ในบรรศา

#  มาเชื้อแท่น้อยกว่า Gamma rays รังสีเหล่านไม่เหมือนความร้น น เมื่อใช้ผานเครื่อง กระป๋อง จะไม่ทำให้ของที่บรรจุセย่เบลี่ยนแปลงด้วยประการใคเลย เพียงแค่ม่าเซี่อ จุลินทรียเต่านน ถึงเบ็นวิธิการฆ่าเช้อ (Sterılization) ได้อย่างหนึง 

ส. ไฟพ้าและแม่เหลีก (Electricity. and Magnetism) มีผลต่อแบคตีเรียเล็กน้อย หรือแพบจะไม่มีเสย ถ้าเขาคลื่นไฟพ้าผ่านลงไป ในน้าเลียงเชือที่มีแบคตีเรียอย่ ความร้อนแสะสารประกอบเกมีที่เกิคร็น อาจร่าเช้อ แบคตีเรียได้

Q๐. คลื่นเส็ยง (Sound Waves)
เสียงที่เราสามารถไต้ยินได้ ไม่สามารถซ่าเช็อเบคตีเรียได้ คลื่นเสียงบางอย่าง ที่เราไม่สามารกได้ยืน มีกวามถีสูงมาก (Supersonic or Ultrasonic Vibrations) ทำให้ Cells ของเชัอแบคตีเรียแคกละเอียคได้ เราใช้ความรู้อ้นนน่ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย เพื่คึกษาสารที่อยู่งายใน Cells โคยไม่ท้องใช้สารเคมีไปทำให้ Cells แตก

## บทที่สี่

## การศึกษาแบคตีเรียในห้องทดลอง
























รูปทิ่ แ่ กล้องจุลกรรศน์ ( ผ่ากร่งง )

## ๓ส


รูปที่ เฉะ) กล้องจุลทรรศน์สองตา

การตรวจจูโดยใช้เล้องจุถทรรศน์ ทำได้โดยวางวัตถุที่ต้องการจะตรวจดูหรือละเลง (Smear) วัตถุนนลงบนแผ่นกระจา (Glass slide) วางลงบนแท่น (Stage) เหนือ Condenser แต่ใต้ Objective ดูว้วะ Objective อันต่าตุดก่อน หมุนล้อใหญ่ (Coarse Adjustment) เลื่อนหัว Objective ลงให้ใกล่กับวัตถุที่ต้องการตรวจดูมากที่สุด แล้วหมุน เลื่อนให้ห่างจากกัน ตามองดูที่ Eyepiece อยู่ตลอ๑เวถาจนเห็นภาพชัด หากภาพย่งไม่ชัตดี ก็หมุน้อเล็ก (Fine Adjustment) ช่วยจ้ดให้ภาพชัดไก้ ไม่ควรหมุนเคลื่อน Objective เข้าหาวัตถุที่ตรวจ ควรเลื่อนให้ ห่างจากกัน เพราะการเลื่อนเข้าหากัน ถ้าระมัต ระวังไม่ดี Objective จะชนกับวัตถุ และทำให้ Objective ซึ่งมีราคาแพงมากเสียได้ เพื่อต้องการจจขยายให้ใหญ่มากขึ้น ก็ขยับ Objective อั่นสูงข้นไป หมุนเช้ามาแทนที่ อันต่า โดยปกติระยะโฟคัสของ Objective เหล่านีเท่ากัน จึงควรจะเห็นภาพได้ชัดทันที

๔ం
เมื่อหมุน Objective เปลี่ยน หกไไม่รัตควรหมุน Fine Adjustment เล็กน้อยเท่าน้น ก็
 oil) ถง \& หยก บนวัตถุที่องกการดูเล้วหมุน Oil Immersion Objective เข้าถู่ ให้หว Objective พุ่งอยู่ในน้ามัน บนแท่น (Stage) อาจีแแผ่นหห็กสำหรับจับ Slide หรือ ร่องวาง Slide หรีอแท่นที่วาง Slide เสื่อนได้ (Mechanical Stage) ค้วย ทั้งนีเพียง เพื่อความสยกวกในการเลื่อน Slide ไปในทิศกทางท่าง 7 กัน ให้คงที่แณะแน่นอนเท่าน้น


 อันาค


รปที่ ๒ส กล้องจลดทรรศน่อเลคตรอน


รูที่ แร สไลด์ Hanging drop พรอมด้วย Cover slip นี่ด

$$
\begin{aligned}
& \text { บน - ดูจากบบองบน } \\
& \text { ล่าง - ดูจากข้าง ๆ }
\end{aligned}
$$

b. ELECTRON MICROSCOPE เบ็นกล้องจุลทรรศน์ซึ่งคักแปลง เพื่อให้ยยาย ได้มากป็น อาจขยายได้ถึงแสนเท่า. แสงที่ใช้ส่องไม่ใช่แสงธรรมต แต่เบ็นพวก Electromagnetic waves

## ๓. HANGING DROP ...เบนวกีกาวจัการเคลื่อนในว (Motillty) ของ

 แบคตีเรียการเทรียม : ใช้ Cover shp. ที่ส่ฉาด เอ่า Vaseline ทาขอบบาง ๆ แล้วใช้สึ่งที่
 ใช้วงถวคเล็ก (Loop) เตะเอามาวางไว หรือใช้หล่อดแก้วปถายเถ็ก (Pipette) ช่วยคูคน่ามา หยดถง แล้วค่อย ๆ คว่า Cover.slip ที่เตียยมเค้วน ถงบน Slide พิเศษ ที่มีแอ่งทรง กลาง คล้ายเฑาขนมครก หรีอักรงกันข้ามอาจน่า Slide ที่มี่เอ่งกรงกลาง มาคว่าบีตลงบน Cover slip ให้แอ่งคว่าอยู่ตรงยคนาเลืยงเช็อ, Vaseline ฉะบีคซ่องว่างระหว่าง Slide และ Cover slip จนมิดชิด ทำให้การระเหยของหยาน้าเล่ยงเช่อนนช้าถ่ไป และย์งกว่านน
 กรวจกูค้วยกล้องจุกทรรกน์กีจะเหีนคารเคลื่อนใหวของแบคทีเรียได้ จะเห็นแบคตีเรียพวกที้ เคลื่อนไหวไก้วิงไปข้างหน้า ถอยมาข้างหถังหรีอหกคะเมนตีลังกาในท่าท่าง ๆ กัน ได้แก่ พวก Bacill ที่มีหนวก Spirilla, Vibrios และ Spirochaetes

ส่วนพวกที่เคลื่อนไหวไม่ได้ เราจะเห็นสันโยกไปมา เนื่องจากการเบียกกวว่ของ Molecules ของน้ำ คูเผิน ๆ คส้ายกับว่าแบคคีเรียพวกนีเกลี่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวชนิก นื้กกกับการเคลื่อนไหวที่กล่าวถึงข้างก้น เรียกการเคลื่อนไหวชนิกน้้ว่ァ Brownian movement แบคกีเรียพวกที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ไก้แก่พวก Cocci และ Bacilli ที่ไม่มีหนวด
๔. การย้อมแนคติเร่ย (Staining)

ในสภาพปกติ เราจะเห็นแบคตีเรียในกผ้องจุลทรรศน์เบ็นจุต แท่ง หรือ หย้ก เบ็นคลื่น ไม่มีสี เห็นได้ยากมาก เพื่อจะท่าให้เห็นไก้ง่ายย์งข็นจึงร้องย้อมสี ก่อนย้อมท้อง เอาของเหสวที่มีแบคตีเรียมาละเลงบาง ๆ บนแผ่น Slide ที่สะอาด และไม่มีไมมนนกิกเสียก่อน
 คร้ง กวามร้ยนจะช่วยทำให้ของเหลวกี่ติกบนแผ่น slide บาง $ๆ$ น (smear) แห้ และทิก แน่นกับกระจก (Fix) คีย่งข้น ไม่ไหลไปตามกระแสน้าเม่อถ้าง Slide ใหขบนนการย้ถุม ระวังอย่าให้ Smear ไหม้ไฟ

## ขบวนการย้อมที่ใช้เสมอ ๆ มีค้งท่อไปน้น

ก. ย้อมค้วย Methylene blue เบึนวิธีการย้อมที่ง่ายที่ผุๆ โ โกยหยก Methylene


 ค้วยกล้องรุสทรรตน์
9. Gram's Stain Gram เบีนน้กวิทยาศาสตร์ชาวยอ์ร์นันคา ได้คะนพบข1ววน การย้อมแบคศีเรียอย่างนข้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อวงการจุลชีววิทยาอย่างมาก เบ็นการย้อมะ

แยกชนิก (Differential Stain) อย่างหนึ่ง. ทำให้สามารถจำแนกแบคตีเรียออกได้ เบ็นสอง พวกใหญ่ ๆ คือ Gram negative และ Gram positive

ชบวนการย้อม Gram's Stain มีคังต่อไปนี้ คือ
(i) หยดน้ำยา Crystal violet ถง ตーm หยด ให้ท่วม Smear ทั่งไว้ mo วินาที แล้วล้างออกค้วยน้ากีอก สลัดน้าออกให้หมด .
(ii) หยคน้ำยา Gram's iodine หรือ Lugol's iodine ถง $m-m$ หยค ให้ ท่วม Smear ทั้งไว้นาน ๓๐ ว่นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำก๊อก สลัคน้าอยกใด้หมด
(iii) หยดน้ำ Ethyl Alcohol ถงให้ท่วม Smear ทั้งไว้นาน จ๐-๒๐ วินาที

ถึงตอนน้ เราสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง Gram positive และ Gram negative bacteria ได้

Gram positive bacteria จะกิคสี Crystal violet และ Iodine ถ้างไม่ออกค้วย Ethyl Alcohol พองดูในกล้องจุจทรรศน์เห็นเบ็นสีม่วงแก่

ส่วน Gram negative bacteria สี Crystal violet และ Iodine จะถูกล้างออก ไปค้วย Ethyl Alcohol พองคูในกล้องจุสทรรศน์ตอนน้ จะเน็นไม่มีสีเหมือนก่อนยออม เพื่อจะให้สามารถมองเห็นแบคตีเยี่ยชนิคนได้ จงรย้อมต่อไปคังนี
(iv) หยคน้ายา Safranine ที่มีสีแณงสงนน Smear घ-m หยด ให้ท่วม Snear ทั่งไว้นาน ๓๐ วินาที แล้วล้างออกค้วยนาก๊อก, เรียกขบวนการนว่า Counterstaining วาง Slide ไว้เอียง ๆ เพื่อให้นาไหสถง และกากไว้ให้แห้ง หรืออาจใช้กระดาษซับแกะเบา ๆ ถ้าต้องการให้แห้งเรววย้งข้น ห้ามถูเบ็นุอันซาก แล่วนำไปทรวจค้วยกล้องจุลทรรรน์ หมายเหต อาจใช้น้ายาอื่นที่มีสีกรงข้วมเ ตักกับสี่วงของ Crystal violet แทน Safranine กีได้ เช่น Bismarck brown, Brilliant green หรือ Eosin เป็นต้น แก่นิยม Safranine มากกว่า

แบคตีเรียที่ทิคสึม่วงของ Crystal violet เรยยกว่า Gram positive bacteria แบคคีเรียที่กิดสีชมพู ( หรือสี่นถ้าใช้น้ายาอึ่นที่มีสีตักกับสี่ม่วงของ Crystal violet ) เริยกว่า Gram negative bacteria


รปที่ ๓๐ Negative Staining สำหรับ Spirochaetes
การยอมเชเชแแคกีเรียที่ได้จาก Smear ของอุจจาระ จะมีแบคตีเรีย ทั้ง Gram positive และ Gram negative บนกันอยู่ บางครั้งการทิกสีของแบคกีเรียไม่เด่นฐัก ทำให้แยกยาก ว่าเบ็นชนิด Gram positive หรือ negative
๕. NEGATIVE STAINING เบ็นขบวนการที่ใช้ย้ออแบคตีเรียบางจำพวกที่ไม่ กิกสี Methylene blue หรือ Gram's Stain เช่น เชอ Spirochaetes ซึ่งเบึนสาเหตุของ IJก Syphilis (Treponema pallidum)
 Nigrosin หรือ Indian ink, Smear สีผสมเชือนลงบน Sliqe ท้้ ท้ว้ห้แห้ง แล้วนำไป กรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห์นแบคกีเรียหไม่ติดสี ธยู่ท่ามกลางพนสีด่า

นอกจากน ย้งมีขบวนการตรวจเชือ Spirochaetes อย่างอึ่นอีก ซึ่งจะกล่าว อย่างละเอียดทีหถั่ง เรียกขบวนการนี่า Dark Field Illumination ใช้ตรวจแบคตีเรีย ที่ยังมีชืวิกอยู่ และขบวนการนยงงสามารถ ใช้จูการเคลื่อนไหว (Motility) ของ แบคตีเรียได้อีกค้วย

๑. เชือบริสทธ่ ( Pure Cultures) ได่แก่า รเผ่งงเช่อแบคทีเรียแต่ละชนิด แยกกันเบ็นหมู่ เทึนเหล่า ท่าไต้โดยใช้วงสวดเล็ก ๆ (Loop) แตะของเหลวที่มีเช้อ แบคตีเรีย นำมาขีด (Streak) ลงบนผิวของวุ้นที่ใช้สำหรับเล้ยงเช้อ (หรือถ้าเบึน ของแข็ง เช่น อุจจาระ ก็ต้องนำมาละลายค้วยน้ำที่สะอาจปราศจากเช้อฐุลินทรีย์เสียก่อน แล้วจึงใช้ Loop แตะ นำไป Streak ถงบนผิวของวุ้นเช่นที่อธิบายแล้ว) แล้วนำไปอบใน คั้อบ (Incubator) ที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซี่ยส เบึนเวลา ๒๙์ ชั่วโมง แบครีเรี่ย จะข็นมาบนผิวของวุ้นเบ็นหย่อม ๆ เรียกว่า Colonies แต่ละ Colony เกิดจากแบคตีเรีย หนึ่งต้ว ที่เพีมจ่านวนมากขึน จึงประกอบด้วยแบคตีเรียชนิดเดียว ที่เรียกว่า Pure Culture เมื่อใช้ Loop nักแต่ละ Colony น น้ายไปไส่ในน้าเลียงเซ้อ (Broth) ซึ่งไส่ไว้ใน หลอกแก้ว น่าไปเข้าต้อบ (Incubator) ที่อุณหภูมิ ต๗ องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย ๒๔ ชว่วมงอีกครเหนึ่ง เราก็จะได้ Pure Culture ของแต่ละชนิด

นางครั้งในการปฏิบติแยกชนิด Pure Culture อาจมีจุลินทรีย์บางชนิดที่เราไม่ ประสงค์จะเละยงหลงเข้าไป และเห็นได้ชัดบนวุ้นเลียงเช้อ จุถินทรียทท่ไม่พีงประสงค์และหลง ข้นมาโดยบงเอิญนี้รียกว่า Contaminant และเรียก Pure Culture ของเราว่าถูก Cont:aminatย

เ๓. น้ำเลียงงเชือ (Bacteriologic Media)
มีวิธีทำต่าง ๆ กัน แต่หลักใหญ่อยู่ที่การเอาน้าต้มเนอ ที่เรียกว่า Beef extract หรือ Beef tea มาปรุงแต่ง ใส่อาหารต่างๆ ที่แบคตีเรียชอบ เช่น เกลือ และผงเนอที่ย่อย ไปแล้วบ้างที่เรียกว่า Peptone แล้วใช้น้ายา Sodium hydroxide จัด pH ไห้อยู่ประมาณ ๗.๖ กรองใส่หลอดแก้วทดลอง หล่อกละ ะ ซี.ซิ. ถุดจุกด้วยก้อนสำลี เพ่่อกันมิให้ผงและส่งอี่น ๆ กกสงไปได้ นำหลอตแก้วทดลองน้ไปต้ม่ เพื่อฆ่าเชอจุลินหรียยที่อาจมีอยู่ให้ตายหมก เก็บหผอดน้ว้ว้เมื่อต้องการ เรียกน้าเลี่ยงเช้อนว่า Broth

รูปที่ ๓จ ตู้อบ (Inculator)

 Blood Broth หรือเกิมตาร Carbohydr.te บางชนิดลงไป กี่เรียกช่่อตามสารที่เติมลงไป เช่น Lactose Broth เบ็นต้น

นอกจากน้น เราอาจตตีียมน้ำลื่งงเช้อแบคตีเรีย จากของอย่างอื่นได้อีก เช่น ไข่, มันฝรัง, เน้อววว, เนือหมู, นม, และสารอ่ำๆ ขบวนการพิเคราะห่เช้อแบคตีเรีย (Methods of Identification of Bacteria)
 ท่อไปนี
๑. น่าเช็อน้นมา Smear ถงบน Slide ย้อมสีโดงไช้ Methylene blue หรีอ


คิคสีแถะการเรียงทัวของแบกีีเรีย และโคยอศศยยการตรวจแบบ Hanging drop เราอาจบอก ไค้ว่าแบกตีเรียชนิคนน ๆ เคล่อนไหวได้หรือไม่
๒. ศึกษาการเจรฤฑขงแบคตีเรียในน้าเลียงเช้อและบนวุ้นเลียงเชือก่าง ๆ กัน เพื่อกูลักษณะของ Colony, รนาด, รูปร่าง, สี และลักงณะเฉพาะอ่่น ๆ

การเลียงเชือจากโลหิต (Haemoculture) ควรไช้โลทิฑจำนวนมาก อย่างน้อย จั-
 อยางน้อย ๒๙ ชัวโมง ก่อนที่จะนำไปเชี้งต่อใน Media ซนิดอื่น หรือ เถียงตรวจเช้อโกย ใช้ Test media ต่อไป
๓. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ในน้นลี้ยงเช้อซึ่งใส่สารบางอย่างช่วยตรวจ การเปลี่ยนเปลงทางเคมีที่เกดข้น การเปสี่ยนแปลงนี้เกิกเพรเะน้ย่อย (Enzymes) ที่แบคทีเรีย หล้งออกมา จะเบ็นไปไตีตีถ้าสภาพเวกล้วมอำนวย อาจเปลี่ยนสารซึ่งมีสูตรโครงสรัาง ยากจากสารที่มีตูตโครงสร้างง่าย ๆ อาจทำให้เกิดกรด, เกิดแก๊ก, ทำให้น้านมแข็ง, ทำ ให้วนเหลว ทำให้เกิดการบูดเน่า และทำให้เกิดโรค

แบคตีเรียแต่ละอย่าง มีความสามารถในการเปลี่ยนแบลงทางเคมีเหล่านี่ต่าง ๆกัน จากการศึกษาทำให้เราทราบว่าการเปลี่ยนแบลงอย่างนี้ เกิดจากแบคคตีเรียชนิดใด เบ็นทางให้ พิเคราะห์ได้ว่า เช้อน้นคืออะไร ใหทางปฏิบติทำโคยย้ายแบครีเรียใส่ลงไปในน้ำนม วัน หรือน้ำเล้ยงเช้อซึ่งมี Carbohydrate ต่าง ๆ กัน น้ำเลืยงเช้อบรรจจอยู่ในหลอดแก้วทดลอง ชึ่งภายในมีหลอดแก้วเล็กบรรจุน้าเล้ยงเชอคว่าอรูบรริเวุณผิว ในน้ำเล้ยงเช้ออาจใส่สารช้บ่ง เพื่อแสคงถึงการเปลี่ยนแปลงเบ็นกรด หรือค่างที่เกิกขึน

นำหลอคแก้วทคลองคังกล่าวไปอบไว้ในตู้อบ ที่อุณหภูมิ ต๙ องศาเซลเซียส เบ็นเวถา ๒๔ ชัวโมง แล้วดูกรเเเล่ยนแป่ลงทางเคมีที่เกิดขึน เช่น เกิกกรดหรือเกิคแกัส เบ็นท้น กีสามารถบอกชนิคของแบคกีเรียน้น ๆ ได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดซนนเบึนไปคคงที่ ไม่ว่าจะเบ็นในน้าเลียงเซ้อ หรือใน ร่างกายของมนุษย์แถะสัตว์ก็ตาม
๔. ฉีดเช้อเข้าไปในสัตว์ทกลอง (Animal Inoculation) เบึนหนทางเจียวที่ใช้ ศึกษาฤทธิ๊ของแบคตีเรีย ที่มีต่อสีงที่มีชีวี เพราะเราไม่สามารถจะทคลองในคนได้ การ เปลี่ยนแปลงและปภิกิริยาที่เกิดข้นในร่างกายสัตว์ ต่อการบุกรุกของแบคตีเรียส่วนมาก เหมือน กันการเปลี่ยนแปลงที่เกตขนในคน มีส่วนน้อยที่เชือท่าให้เกิดโรคในคน แต่ไม่ท่าให้เกิดไรค
 ข้นในสัตว์ต่างชนิต่อแบคตีเรียชนิดเดียวกัน อาจไม่เหมือฺนกันก์ได้ สัตว์ที่ใช้ทดลองมีหลาย ชนิด เช่นหนูๆะเภา (Guinea pigs) หนูขาว (White mice), และกระท่าย (Rabbits)เบ็นต้น

Animal Inoculation อาจได้ผลตึกว่า Culture ในโรคบางอย่างเช่น Tularemia, Animal Inoculation หำให้เกิตโรคข้นในสัตว์ และจากการตรวจศพ (Autopsy) สัตว์ที่ตาย จากโรคหรือเราฆ่าให้ตายเพื่อตรวจดูพยาธิสภาพที่เกิดข้น ช่วยในการพิเคราะห์เชือเบคตีเรีย ได้
๔. Serologic Tests เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดข้นใน Serum ของคนและส้กว์ เม่อเช้อแบคตีเรียบางชนิดเซ้าไป๋ในร่างกายจะมีกูมิคุ้มกัน (Antlbodies) เกิดข้นใน Serum เพื่อต่อต้านเช้อแบคตีเรียที่บุกรุกเข้าไป การตรวจ Serum (Serologic tests) ช่วยบอกให้เราทราบชนีดของแบคตีเรียที่ทำให้เกิดูโรคได้ หรือแม้กระทั้งชนิตย่อย ของแบคตีเรียนน ๆ มีวิธีการตรวจต่าง ๆ กัน ได้แก่ Agglutination, Precipitin และ Complement fixation tests เรียกชื่อต่าง ๆ กัน :ตามชื่อของผู้ค้นพบการตรวจนน ๆ เซ่น Kahn's, Wassermąn's (ทรวจโรค Syphilis) และ Widal's (ทรวจโรคไข้รากสากนอยย Typhoid) เบ็นท้น

## บทที่ห้า

การท่าลาย การแยก และการหยุดยังการเจริญของเชือจุลินทรีย์

คุานิยามต่าง ๆ:
Disinfection คือการม่าเช้อจุลินทรีย์ที่ทำใหฺ้เกิดการติคเชือ (Infection) ขบวน การนี้ไม่สามารถทำถาย Spores ของแบคทีเรีย

Disinfectant คือ ตัวที่ฆ่าเช้อจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิกการทิกเช้อ (Infection) หมายถึงยาท่าง ๆ เช่น Lysol, Tincture of Iodine เบ็นกัน-

Germicide หมายถึงยาม่าเช้อจุลินทรี่ย่
Bacteriocide หมายถึงยาที่ฆ่าเช้อแบคทีเรีย
Sterilization คือ ขบวนการทำให้ไราศจากเช้อจุลินทรียุทุกอย่าง ซึ่งมีชีวิก อยุ่บน หรือในส์งหนึ่งสึงใด ขบวนการนีสามารเท่าสาย Spores ของแบคตีเรียได้ว้วย

Bacteriostasis คือ ขบวนการหยุดย้งการเจริฌของแบคคีเรีย รวมทั้งการที่ทำ ให้การเจวิขของแบคทีเรียช้าลงก้วย สารที่ทำให้เกิดขบวนการน้ไค้แก่ยา Sulphonamides และ Antibiotics บางอย่าง เป็นท้น ความจริง ความหมายของขบวนการนี้ยไม่เด่นช้ด นัก เพ่ราะถ้าการเจริญของแบคตีเรียถูกหยุดยั้งนาน ๆ เข้า ก็สามารถท่าให้เบคตีเรียตายไก้ บัญหาจึงอยู่ที่เวลา คือถ้าแบคตเเรีย สามารถทนขบวนกการนีไไค้มากกว่า - ชัวโมง เรียกว่า Bacteriostasis แต่ถ้าน้อยกว่า - ชัวโมง กีเรียกว่ Bacteriocide

Selective Bacteriostasis หมายถึง ขขว่นการ Bacteriostasis ที่มีต่อแบคทีเรีย เพียงบางชนิคเท่าน้้ ยาที่ท่าให้เกิดขบ่วนการ Selactive Bacteriostasis น มักได้แก่พวก Aniline dyes เช่น Eosin, Methylene blue และ Basic fuchsin เบ็นต้น ยาพวกนมี ฤทธ์ทยุตย้งการเจริญของแบคตีเรียเพืยงบางชนิคเท่านน้น ยังมีแบคตีเรียบางชนิก ที่สามารถ
 ชนิดของแบคกีเรีย ที่รวมกันอยู่ หสาย ๆ อย่าง เช่นในอุจจาระ เบึนท้น ตัวอย่างเช่น มี แบคกีเรีย $m$ ชนิก รวมกันอยู่ในอุจจาระ คือ

## 80

- 

a. Salmonella typhi
๒. Escherichia coli
m. Enterococci (Streptococci)

ถ้านำอุจจาระนไปไส่ในนำเล้ยงเช่อที่มี Sodium desoxycholate แบคซีเรีย


Sepsis คือ การเจริญของแบคตีเรีย ในสิ่งที่มีชิวิ
Asepsis หมายถึง ไม่มีการเจิรของแบคตีเรีย ในถิ่งที่มีชีวิต หรือ ปราศจาก การติทเช้อ

Antisepsis คือ ขบวนการบ้องกั่น หรือต่อต้านการติตเช้อ (Sepsis หฺือ Infection) โคยการฆ่า หรือหยุดยูงการเจริญของแบคศัเรีย

Antiseptic คือ ยาที่ทำไห้เกิดขบวนการ Antisepsis ขึน และได้แก่ยาที่หยุด ยั้งการเจริญของแบคตีเรีย หรือยาที่ทำถายแบคตีเรีย เช่น Alcohol และ Boric acid (ยาล้างตา) เบ็นต้น

Sanitation คือ การทำให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เหมาะสม เฺ็นผลให้สุขภาพ สมบุรณ์ เช่น การใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ และการกำจัดขยะมูลฝอย เบ็นต้น

Sanitization คือ การทำให้เกิดอนามัยดี และการรูจักรักษาอนาม้ย เช่น ล้าง ถ้วย แก้ว ชาม ให้สะอาด ก่อนใช้รองรับอาหาร สำหรับการพยาบาล หม้อนอน. (Bedpan) ไม่จำเบึนจะต้อง Sterile เพียงเรา Sanitize คือล้างให้สะอาดก์เพียงพอแล้ว นอกจากใน รายไรคติดเชือของล่าไส้ เช่น Typhoid fever, Amoeไic dysentery เรากี้อ้อง Disinfect หม้อนอน

Pasteurization เน็นขบวนการฆ่าเชือจุลินทรีย์ ที่ทำให่เกิด Infection (Disinfection) อย่างหนึ่ง ได้แก่การทำใหน้านมหรือของอื่นร้อนอยู่ ที่อุณหภูม่หนึ่ง ในระยะ เวลาหนึ่ ซึ่งมักได้แก่ ที่อุณหภูมิ bo องศาเซกเชียส นาน mo นาที โตยวธนี้ แบคตีเรียที่ทำให้เกักโรคจะถูกร่าตายหมด แถะการเจุญญของแบคตีเรียอื่น ๆ ก็ช้าลงด้วย

มักใช้สำหรับน้ำนม ทั้งนุจุประสงค์ก็เพ่อจะรรักษาคุณภาพทางอาหารไว้ เพราะวิตามิน บางอะ่างในน้ำนม อาจเสื่อมคุณภาพ เม่อถูกความร้อนสู่ง ๆ ได้

Deodorant คื่อ สารที่ใช้ในการดับกลี่น
Preservative คือ สารที่ใช้ใส่ในอาห่าร หรือยา กันมิให้มีการบูดกกิดข้น
Bacteraemia คือ ภาวะที่มีแบคตีเรียอยู่ในกระแสโลหิต อาจจะทำให้เกิดโรค หรือไม่กได้ด้

Septicaemia คือ ภาวะที่มีแบคตีเรียอยู่ในกระแสโลหิต และทำให้เกิดโรคข้น ก้วย

Toxaemia คือ ภาวะที่มีพษ（Toxin）ของแบคตีเรียอยู่ในกระแผโลหิก Incubation period คือ ระยะพีกตัว นับต้งแต่เซ้อจุลินทร์ยี่ที่ทำให้เกิดโรคเข้า ไปในร่างกาย จนกระทั้งเกิดมีอาการขึ้น

Communicable period คือ ระยะที่สามารณเพง่เชือจุลินทรียีที่ท่าให้เกิกโรคไป ยงผู้อื่น และทำให้ผู้อื่นติกโรคได้

Carrier คือ บุคคที่มีเช้อจุลินทรียที่ทำให้เกิดโรคอยู่ในทว โดยไม่มีอาการ ของโรค แต่สามารถแพรเช้อให้ผู้อู่นเบ็นโรคได้
การทำลา๙ การแยก และการหยุดยังการเจริญของเช้อจุลินทร่ย์ ทำได้ดังต่อไปนี้น
๑．กรรทำลายเช้อจุสินทรีย อาำทำได้โดย

ข．ใช้สารเคมีที่สามารถม่าเช็อได้（Disinfectant）
ค．การก่ระจายัรัเลี เป่น รังสีเอฺกซ์，รังสี Ultraviolet．
ง．โดยกลวิธี（Mechanical agents）เช่นการบดขยย
๖．การแยกเช้อจุลินทรีย์（โคยเฉพาะอย่างยี่งแบคตีเรีย）อาจทำได้โดย
ก．การกรองของเหล่วที่มีเชือแบคตีเรียผ่านเครี่องกรอง
ข．การบึ้น（Centrifuge）ค้วยความเร็วสูง ๆ แบคตีเรียจะอยุ่ตามขอบ ๆ หรือ ทกตะกอนนอนก้น

## なbo

๓. การหยุดย้ง การเจิญษขงงจุสินทรีร์ อาจทำไร้โคย

ก. ลตอุณนภูมิจงต่า ๆ เช่น การไส่ในตู้ เย็น หรือ แช่ในน้ำแข็งแน้ง (Dry ice หรือ Solid Carbon dioxide )

ข. การทำให้แห้ง (Desiccation)
หรือโกยกรรมวิธีรีวมกันของ $(n)$ และ (ข)
ค. ใช้ของเหลวที่มีความดันออสโมกิคสูง ๆ เช่น น้าเชื่อม หรือน้ํกลีอ เบ็นต้น

ง. ใช้ตรเคมี และยาที่หยุดย้งการเจริฉของแเคคีเรีย
(i) Dyes. บางชนิด เช่น Eosin, Methylene blue, Crystal violet แถะ Desoxycholate เบ็นต้น
(ii) สารเคมีที่ไช้รักษาโรค เช่น Sulphonamides และ Antibiotics เบ็นก้น
การทำลายเชื้อคุลินทร่ย์ โดยความร้อนและสารเคมี
ความสามารกในการท่ากาย ขึ้นอยู่กบบบัจจะย่อไปน้ คือ
(๑) ลักษแแะโดยเฉพาขของเช้อขุคินทรีย์
(๒) ลักษณะโดยเฉพาะของความร้อน และ สารเคมีที่ใช้ในการม่าเช้อจุลินทรีย

(๑) ลักษณะโตยเฉพาะของเชื้อจุลินทรียย์

บัจจัยำคำบท่จะต้องพิจารณา คือ
ก. ความต้ำนทานของเช้อจุลินทรี์ย่อความร้อน และสารเผมี่ที่ใช้ในการทำกาย

 Capsule อยู่

ข. กาวสร้าง Spores แบคตีเรียกีสามารถสร้าง Spores ได้ ทนต่อการ


และการอบด้วยอุณหภูมีที่ไม่สูงนัก ไค้ลึงหนึ่งชัวโมงหรีอกว่า ไ่เมี Disinfectant ใดที่ สามารถฆ่า Spores ได้ ภายในเวลาอันสมควร มีทางเดียวที่จะม่า Spores ของแบคทีเรีย ได้ กีโดยใซ้ไอน้ำภายใว้ความกดดันสูง ๆ ( Autoclave) หรือโดยใช้ตู้อบ (Hot air oven ) ที่อุณหภูมิสูง ๆ นาน ยーต ชัวโมง

ค. จำนวนแบคตีเรียที่มีอยู่ในอุจจาระ, เสมหะหรือหนอง มากเกินกว่าที่ Disinfectants หรีอการอบด้วยความร้อน จะทำลายให้หมดไปได้ นอกจากจะใส่ Disinfectants ไว้ หรืออบ (Hot air oven) อยู่นาน ๆ ทังนึอาจเบ์นเพราะเช้อจุลินทรีย์ รวมกัวกันเบ็นกลุ่มก้อน กันมีให้ความร้อนหรือยาม่าเชื้อแตรกซึมเข้ไไปทัวได้ เหทุผล อีกอย่างหนึ่งกีคค้อ ในบรรดาเช้อจุลินทรียที่รวมกันอยู่หลาย ๆ ชนิดนี อาจมีบางชนิกที่ ทนทานม่ากกว่าชนิดอื่น ๆ นอกจากนสารอินทรีย์บางชนิกในอุจจาระ และของอึ่น $ๆ$ อาจ ช่วยหุ้มและบ้องกนนเช้อจุลินทรีย์ไว้มิให้ถูกทำลายไก้โกยง่าย
(๒) ลักษณะโดยเฉพาะของความร้อนและสาวเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรียย บัจจัยค่าง ๆ ที่จะท้องพิจารณา มีคังต่อไปนี้
ก. กุณสมบนึฑของความร้อนและสารเคมี
ความร้อนที่ใช้สำหรับฆ่าเชือจุลินทรีย์ มี ๒ แบบ คื่อ กวามร้อนแห้ง (Dry. heat ) ที่ใช้ในทู้อบ (Hot air oven) และความร้อนช้น ( Moist heat) โดยการ ก้ม หรือใร้ไอนา

คุณสมบตัทางเคมีของสารเคมีนน ๆ ซังอาจเบ็นเพียงการหยุดย้งการเจริญของ จุลินทรีย์ หวือการฆ่าเช้อจุลินทรีย์ก็ได้ ทัวอย่างเช่น Chlorine ในสภาพของเกลือแกง (Table salt) ไม่มีฤทธ์เบ็น Disinfec̣tant แต่ต้าอยู่ในสภาพแก๊ส, สภาพน้ำ Chlorine หรือในน้ำยาฟอกสี (Bleaching solution=Sodium hypochlorite) จะเบ็น Disinfectant อย่างดี กรดอินทรีย์บางชนิดเช่น Benzoic และ Acetic acid เบ็น Disinfectant อย่าง อ่อน ม่าเซ้อจุสินทรีย์ได้เพียงบางชนิดเท่านน มักใช้เบึน Preservative เพื่อเก็บอาหาร ไว้มีให้บูคเน่า. Phenol หรือ Carbolic acid ถ้าใช้กบบเนอยย่อของคน ในความเข้มข้น ที่สูงกว่า $\%$ จะทำให้น้อแข็ง (Coagulated) และทำถายเน้อนน

พวกกรดและด่างอย่างเรง มักมีฤทธิ่ม่าแบคตีเรียได้อย่างดี แต่มักมีฤทธิกัดและ ท่าถายเน้อเยื่อมากเกินไป เกลือของโลหะ เช่น ของเงิน ทองแดง และปรอทมีฤทร์ซ่า เช้อจุลินทร์ย้ได้ดี เพราะว่าสามารถทำให้ Protoplasm ซึ่งเบ็น Protein แข็งตัว (Coagulated) นอกจากนนย่งเบ็นพษต่อน้ย่ยยยบางชนิด ใน Cells ที่มชีวตต้วย สารเคมี บางชนด Oxidize จุลิเทรีย์ เช่น Potassium perinanganate $\left(\mathrm{KMnO}_{4}\right)=$ ต่างทับทิม และ Hydrogen peroxide $\left(\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}_{2}\right)$ เบ็นต้น วิธีฆ่าเช้อจุถินทรีย่มี่าง ๆ ก้น ช้นอยู่ กับคุณสมบติทางเคมี ของ Disinfectint แต่ละอย่าง

ข. ระดับอุณหภูมิและความเข้มข้นของ Disinfectant ที่ได้ผลดีที่สุดในการ ม่าเช้อขุลินทร์์์

เชยอุลินทริย์ถูกม่าค้วยความร้อนที่อุณหภุมิต่าง ๆ กัน แบคตีเรียชนิก Thermophilic บางชนิท ที่พบตามบ่อน้ำร้อน ทนอยู่ได้แม้อุณหภูมิ ๗๘ องศาเซลเซียส ส่วนมากของเช้อจุลินทรียที่เกี่ยวข้องในวงการแพทย์ และพยาบาล มักจะตายเพราะการ ค้ม (ที่อุณหภูมิ จ๐๐ องศาเซกเซียส่ หรือ ๒๑๒ องศาฟาห์เรนไฮต์) นานเพียง ะ-จ๐ นาทีเท่านน นอกจากพวกแบคกีเรียบางชนิดที่สร้าง Spores ได้. ซึ่งอาจทนฉอยู่ ในน้ำเดือด ๆ ได้หลายชัวโมง

เชือจุลินทรีย์ที่าให้ากิตโรศบางชนิดอาจถูกฆ่าตายที่อุณหภูมิ ๕์์ องศาเซลเซียส นาน ๑๐ นาที จบวนการฆ่าเช้อจลินทรีย์แบบ Pasteurization อาศัยหลักตี่ว่า เช้อจุลินทรียี่ทำให้เกิดโรคทุกชนจที่พบในน้านม จะถูกฆ่าตาย ถ้าทำให้น้านมร้อนข้น จนถึงอุณหภูมิ bo "องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที แบคตีเรียที่สร้าง Spores ได้ จะศายหมด ถ้าอบด้วยไอนโ โดยใช้ความดัน จะ ปอนค์ต่อตารางนี้ว ที่ถุณหภมิ จะ๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที หรือถ้าใช้ความร้อนแห้ง ก็ต้องใช้อุณหภูมิถูง อ๖ะ๑๗๐ องศาเซลเซียส นาน ๒ー๓ ซ็วโมง
กวามร้อนชดน่าเช็อจุลินทร์ย์ได้ดีกว่าความร้อนแท้ง เพราะว่าเมื่อมีกวามซนอย่า,
ก้วย Protoplasm ของ Cells ที่มีชีวิตจะแข็งต้ว (Coagulated) ได้ดีกว่า Protoplasm
แห้งๆ

สำหรับ Disinfectant มีความเข้มข้นเฉพาะทัวของมัน ที่ออกฤทธ์ร่าช์้อ







ค. กระะกายน้าของ Disinfectant ถ้าถะถยน้ำได้กี นอกจากจะสามารถแทรกซี่ม



 เคมีอย่างอึ่นก้ายย เช่น Bithloride of Mercury ( $\mathrm{HgCl}_{2}-$ Corrosive Sublimate) และกลลื

 เพระว่า Protoplasm vas Spares. แห้วก๊ได้








น้ำเดือคซ่าจุลินทรีย์ เพราะทำให้ Protoplasm แข็งตัว（Coagulated）ถ้าอุณหภูมิท่ามาก ๆ การย่อยและบฝิกิริยาทางเคมีภายใน Cells ของจุลินทรีย์เบ็นไปไม่ได้ดี จุลินทรีย์บางชนิจจึง อาจถึงงายเพราะอุณหภูมิท่า ๆ น้ได้ อย่างไรกีตามจุลินทรยย์ที่ท่าให้เกิดโรคบางชนิด เซ่น Salmonella และ Shigella（สาเหตุของ Typhoid Fever และ亡ิด $=$ Dysentery）อาจทนอยู่ ในน้ำแข็งได้นานหลาย ๆ วัน และยังกงแพร่เช้อท่าให้เกิคโรกได้

จ．อำนาจการถดกวามกีงผิว（Surface Tension）ของ Disinfectant ความทีงผิว ของฆองเหลว มีความสำกัษท่อการที่จะทำให้วักถุใดวักถุหนึ่งเบียก เช่นปรอทเบ็นของเหลว ที่อุณหภูมิธรรมคา มีความตึงผิ－สูงมาก จึงไม่สามารถจะทำให้วักดใใดเบียกได้ มันพยายาม รวมทัวกันเบ็นกสุ่มก้อนเล็ก ๆ กล้งงไปมาตามผิว ถ้าใช้ปรอทเบ็น Disinfectant ปรอทจะไม่ กระจาย และเข้าไม่ถึงตัวแบคตีเรีย ตรงกันข้าม Alcohol มีความตึงผิวท่ามาก Tincture of Iodine（Iodine ละลายใน Alcohol）กระจายได้คีและท้วสิ．ง แม้กระทังบนผิว ขรุขระ，แห้งและตามซอก จึงเข้าถึงตัวแบคตีเรียได้หมด น้ากียยังกระจายท้วถึงไม่คีเท่า ถ้า สารใดมีอำนาจที่จะลคความตึงผิวของน้ำ จะมีฤทธ์ข่าเชีอจุลินทรัย์ ไภ้ดี เพวาะทำให้น้ายา แผ่กระจายเข้าถึงกัวจุลินทรีย์ ไค้คี สารเหล่านีได้แก่สบู่ Alcohols และ Zephiran เบ็น ต้น อย่างหล้งนน นอกจากจะสามารถกดกวามตึงผิวซองเน้ำแแล้ว ตัวของมันเองย้งสามารถ ม่าเช้อจุลินทรีย์ ได้ก้วย ยาจะหุ้มตัวแบคต์เรียค้วยคุณสมบุตัดย่างแรก และม่าแบคตีเรียไห้ ตายค้วยกุณสมบั๋อย่างหล้ง แกเกีมียาลคความกึงผิวบางอย่างเหมือนกัน ที่หุ้มแบคตีเรียแล้ว บ้องกันมิให้แบคตีเรี่ถูกก่าโคย Disinfectant

ค．อำนาจในการระคายเคือง และท่าถายของ Disinfectant Disinfectant ที่ออก ฤทร์ท่อเช็้จจุลินทรีย์ อยกฤทธี่า่อเน้อเยื่อของคนค้วย Disinfectant ที่แรง ไส้ในการ Sanitize หม้ยน๋ฮน（Bedpan）ถัง และกาชนะอย่างอึ่น เพราะข่านาจระคายเคืองมาก เกินกว่าที่จะใช้กับเน็อเยื่อของคนได้ เช่น Phenol เบ็นต้น พวกน็นอกจากจะะำอันตรายต่อ เนือเย่อแล้ว ย้งทำให้เนือนเนตาย เบ็นอาหารอย่างจีสำหรับการเจิญของจุลินทรีย์ ที่พบได้ บ่อย ๆ ได้แก่การเอา Tincture of Iodine เปอร์เซนต์สูง ๆ ใส่แผลก้วยจุดประสงค์จะให้
 อย่างนจึงเกิดผลเสียมากกว่าผลดี
Disinfectant อุดมคติ (Ideal) ที่ใช้ภายนอก โดยเฉพาะอย่างย์ง สำหรับ ใส่แผล ควรมีคุณสมบตึดังนั่-
(i) ไม่ทำอันตราย ไม่เบ็นเพิษ หรือระคายเคือง ต่อเนอเยื่อข่องคน
(ii) ไม่มีกล็น
(iii) ไม่มีสี
(iv) ราคาถูก
(v) หาได้ง่าย
(vi) ฆ่าเช้อจุลินทรียูได้ทุกชนิด

Disinfectant อุดมคตินี้ ย้งไม่มี แต่กีมหลายชนิต ที่มีคุณสมบติใกล้เคียง
$(๓)$ บจจัยทม่อิทธิพลต่อการทำลายเช่อจุลินทร์ย์ของความร้อน และสารเคมี บ้จจัยสำคัญ ที่จะต้องพิจารณาได้แก่
ก. อุณหภูมี สำคัญในการฆ่าเช้อจลินทรีย์ โดยใซ้หม้อนึ่ง (Autoclave) หรือต้อบ (Oven) Disinfectant อุ่น ๆ จะออกฤทธ์ได้ดีกว่าเย็น ๆ นอกจากนี้ความ อุ่นยังลดความตึงผิวของ Disinfectant น น ๆ ลงด้วย

ข. การที่มีสารอินที่ย์ เช่น โลหิต Serum เมือก หนอง และอุจจาระ เบ็นต้น อยู่ด้วย สำคัญไนขบวนการหยุยย้งการเจริญของเช้อจุลินทรีย์ และการฆ่าเช้อ จุลิน่ทรีย์ ก้วยเหฑุผล 1 ป ประการ คือ
(i) ยา เช่น Corrosive sublimate หรือ Bichloride of Mercury ซึ่ง สามารถ Coagulate protein จะ Coâgulate สารอินทรีย์ในหนอง เมือก และอุจจาระ
 กัวจุลินทรียที่มีชีวิตอยู่ภายในสารอินทรียที่เข็งตัวน้นได้ จีงเห็นได้ชัดว่า ถ้าเราสามารถ ทำให้สารอินทรียนแตกละเอียด้ได้ การฆ่าเช่อจิลินรีย์จะเบ็นไปได้กี และง่ายข้น หรือ มิฉะนนก็ใช้ยาอื่นที่มีฤทธิ์ท่าให้ Protein แข็งตัวน้อยกว่า Corrosive sublimate เช่น Chlorinated lime, Phenol หรือ Saponated solution of cresol
(ii) Disinfectant หลายชนิตรวมกับสารอินทริย์ตังกล่าวแถ้วใน (i) ได้ดี เซ่นเดียวกับ Protoplasm ของจุลินทรีย ถ้ามีสารอินทรียอยู่มาก สารนจะแย่งรวมกับ


 शุลินทที่อ




















คังกล่าวแล้ว จุลินทรียบางชนิกยกเว้น Spores ของแบคทีเรียถูกฆ่าตายภายใน $ธ-ะ$ วินาห้ ที่อุณหภูมิประมาณ ๘๐ องศาเซณเซียส แท่จุลินทรยย์อน ๆ อาจทนท่ยอุณหภูมิ จั๐ องศาา เซณซซยส ได้นานหลาย ๆ นาที

โดยห้วไป การฑ้มนานอย่างน้อย ธ๐ นาที หรือแช่ใน Disinfectant นานอย่าง น้อยหนึ่งะัวโมง เพียงพอต่าหรับการต่าเชอจุลินทร์ยีที่ทำให้เกิดโรคได้ ยกเว้นพวก Spores ของแบคตีเรีย

จ. pH หรือกวามเบ็นกรด หรือค่างของของเหลว มีความสัมพนธกับฤทธ์ ฆ่าเช้วของสารเคมีด้วย จุลินทร์ยี่ท่าให้เกิตโรกส่วนใหญ่่ เจริญกีในของเหลวที่เบีนกลาง หรือ pH ประมาณ ของเหลวใดเบนกรจหรื่อด่างมาก อ่าจสามารกระงบกการเจริญของ จุลินทรีย์ หรือแม้กระทังฆ่าจุลินทรีย์ได้

> ขบวนการระงับการเจรญของจุล่นทร์ย์ และทำลายเช่อจุลินทรย่ย โดยความร้อน

จ. ความร้อนแห้ง (Dry Heat)
ก. การเผา (Incineration) เบึนการฆ่าเชิอจุลินทรยย์ที่ดีที่สุด ไฟจะเผาไหม้
 *กระตาษเช์จปากที่ใช้แล้ว ถ้วยกระดาษใส่เสมหะแเะการกาจัจขอยมูลฝอย ก่อนเผา ต้อง ห้มห่อให้มิกชิดจ้วยกระทาษหนงสอพืมพ์ หรือเศษกระดางที่ไม่ใช้แล้ว ควรเอาข้เลื่อยใส่ เซ้าไปจ้วย เพอคูดความชน การห่อให้ผลดี เง ประคารคือ
(i) บ้องกันมิไห้ผ้ที่ทำงานเกี่ยวข้ฮงกับการก่าจัดสิงที่ติดเซือน ติด จัอโรค
(ii) บืองกันมีไห้สี่งกิดเชอนกระชัดกระจาย ซึ่งอาจเบ็นทางให้ไม่ถูกไฟ่ ไหม่ หมทได้

การเผ่า ควรใหไหม้ไฟให้หมต ถ้าไม่หมดสึงติดเซช่งายในอาจค้างเหลืออยู่เเะ นำโรคไปทิดผู้อื้ด้อีก เช่นเช้อวัณโรศศ จากัเวยกระดาษไส่เสมหะของผู้บ้วยวัณโรค

ข. ตู้อบ (Oven) ใช้อบก้วยไอร้อน ฆ่าเช้อที่ติดอยู่ทามวัตถุแห้งต่าง ๆ เช่น เครื่องแก้ว, เครี่องมือผ่ากัด, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา, และผ้า Gauze ชองเมือกา า


และวักถุที่เบื้นน้ามัน เซ่น Vaseline gauze หรือ Liquid paraftin ท้องผ่าเซ็ดทุลินทรีย์ ค้วยกวามร้อนแห้งในทู้อบ เพราะว่าถ้าใช้ตวามร้อนซน ไอน้าไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไป ทัวของเหล่านซื่งไม่ละสายในน้า

เพ้อจะให้แน่ใจได้ว่าวักถุในทู้อบได้รันการซ่าเช่อจุลินทรียยย่างแน่นธน จุณหกูมิ

 ข้อส่าคัด อุณหภูมิจะท้องคงที่ดยู่ซั้วเวสาที่กำหนคไว้ หมายความว่าระหว่างที่อบของก้วยความ ร้อนแห้งในทู้อบเพือจะม่าเช้อจุลินทรียน ทู้จะก้องปีคอยู่ทตอกเวจา การเบีกทู้บ่อย ๆ จะ

b. ความ่ร้อนข้น (MoJot Heat)
 สูงที่สุตของการท้ม คือ 000 องศาเซตเซี่ยต ที่ระท้บนาทะเล แท่อณหภูมิน้ไม่ผามารถฆ่า


เครืองนอน และหม้อนอน (Bedpins) ได้ เพราะสำหรับของพ่วกนี เราไม่จำเบ็นจะต้องต่า Spores ของแบคตีเรียให้ตายหม่มกก็ได้ จุดประสงค์ที่เราต้องการ เพียงเพื่อฆ่าจุถินทรียที่ทำ ใหเกิกโรกส่วนใหญ่เท่าน้น การก้มต้องนานอย่างน้อยเบ็นเวสา $ะ ๐$ นาที จจงจะม่าเช้อ

 อย่างน้อย เบ็นเว่า เธ เท่า (ตค นาที)
 ในขบวนการทำอาหารกระ ำง อุณหภูมิของไดน้ที่ไช่ในขบวนการน้ไม่เกิน จั๐ องศา
 หถยย ๆ ครง ที่เรี้ยว่า Fractional sterilization หรือ Tyndallization จึงจะได้ผลกี่
 วันติตค่อกน ในระหว่าที่ไม่ได้นี่งค้อยไอน้า ต้องน่าของน้นไปเข้าตู้อบ (Incubator) ที่

 เนื่องจากขุบวนการน้เยุ่งยากและใช้เวลานานมาก จงงไม่นิยมในวงกาวแพทย์แณะพยาบาล











รูปที่ mon หม้อนึ่ง (Autoclave)
 วิธีนฟ้ได้ผตดียง

โดยการไล่ที่อากาศภยใน Autoclave ค้วยไอน้ำ จะทำให้ไอน้าแทรกซัม กุระจาย



เนื่องจจกบริมาณของน้ำในููขของไอ้น้ำภาใน Autoclave มีน้อย ของที่นิง





 ในขบวนการน้้ คือความดันไอน้ำ (Steam pressure) แห่เพียงอยามเดียวเท่านน ไม่ใช่ ความคันอากาศ (Air pressure)

ขออควรระมัดระวังในการใช้ Autoclave ม่าเชื่อจุลินทร์ย์ได้แก่
จ. ก้องไล่อากศศออกจาก Autoclave ให้หมด โดยการพ่นไอน้าเข้าไปแเทนที่
๒. ควมมกันของไอน้าภยยใน Autoclave ค้องไม่ต่ำกว่า อส ปอนก์/ตารางน้ว
๓. อุณหภูมิกายใน Autoclave ต้องไม่ม่ำกว่า ถยุด องศาเซณเชียส และคงต้ว อยุ่รจับนันไม่นอยกว่า ตา นาที
 ทัวกัง


 เช่น Vaseline หรีอ Liquid paraffin ต้องใช้คว่ามร้อนแห้ง (Dry Heat) ม่าเช้ํุุลินทรีย


นอกจากน้ การห่อของแณะกรเรียงของในหม้อนึ่ง กีมีกวามสำกัญไม่น้อย
 เข้าดุ้ทัวทุกุซอกทุกมุมเค่ไหน





 กิคอยุ่ใด้เบื้นยย่างกี

# ขบวนการหยุดยั้งการเจรญและทำลายเชุ่อจุลินทร์ย์โดยใช้สารเคมี 

๖๔

สารเคมีที่ใช้เบ็น Disinfectant มีมากมาย เพื่อให้ทราบพอเบ็นเค้า อาจจำแนก ออกไค้อย่างหยาบ ๆ จ๐ หม่่ คังน้

## -. สารประกอบของโลหะหน้ก

ก. Corrosive Şublimate หรือ Bichloride of Mercury ถะลายนา้า ในความ เข้มข้น ต:๕, $000-0: \infty, 000$ สีน้าเงินอ่อน ๆ ออกฤทธ์โดยท่าให้ protein ใน protoplasm ของจุลินทรย์แข็งท้ว ใช้ในการฆ่าเชอจุลินทร์ย์ที่ติตมากบปรอทวัดไข้ก่อนใช้วัดไช้ หรือใช้ ทำความสะอาคอวัยวะสืบพนธุ ก่อนสวนบ็สสาวะ

ข. ยาแดง (Mercurochrome):เบ็นสารประกอบของปรอท ความเข้มข้น จ-ゅ\%
สีแดงจัด ใช้ทำสายเช้อจคึนทรย่ที่ติตตามผิวหนังและใส่แผลสต เบ็น Disinfectant อย่าง ธ่อน มักใช้กับเย่่อบุี่ละเอียคอ่อนซึ่งระคายเคืองง่าย ถ้าใช้ยาแรง ๆ อย่างอื่น

ก. Merthiolate (Sodium ethyl mercurithiosalicylate) ไซ้ละลายใน
Alcohol เบ็น Tincture of Merthiolate $0:$ ̌, $000-0: จ, 000$ สีเหลืองแก่ ทำลายเชือ จุลินทรีย์ที่ตัดตาผผิวหนังได้ดี จึงใช้ทาผิวหนึ้ง เบ็นการเตรียมบริเวณก่อนที่จะผ่าต้ด เมื่อ คิคผิวหนังจะเบนนีีแดงจัด

ง. Phenyl mercuric nitrate มักใช้ทำเบ็นขึู้้ (Ointment)
พวกสารฺประกอบของปรุอทเหล่าน ค้องใช้ด้วยูวามระมัดระว้ง เพราะถ้าใส่ แผลใหญ่ ๆ ปรอทฉาจถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเกิดเบ็นพิษได้

จ. Silver nitrate ใช้เบ็นน้้ายา $\%$ สำหรับหยถ่กตาทารกเกิกใหม่ คามกฎ หมายนงกับบ เพอบบ้องกันโรกหนองในของทำที่เรี่ยกว่า Ophthalmia neonatorum ลตอัตรา กาวเบ็นโรกนึดงได้มาก บัจจุบันหลายแห่งเปลี่ยนม่าใช้ Antlbiotics หยอัจตาแทน น้ำยาน สามารถทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเบึนสีกำกตอยู่ได้นาน
 สำหวัเห้หยคต่า หย์อดจมูก ไม่ระคายเคืองต่อเย่อบุ
b. HALOGENS ที่ส่าคัญได้แก่ Chlorine, Iodine และ Bromine เบ็นก้วฆ่า เข้อจุลินทุรีย์ ที่กี่มาก ออกถ่ทล์โกยการรวมกบ Protein ใน Protoplasm ของแบคกีเรีย เกิกเบ็นสารประกอบ Protein-halogen ขึน

ก. Chlortde of lime หรือ Calcium hypochlorite ละลายนา ท่าเบ็นนายา.
 ส่าหฺรับม่าเชูจจุลินทริย์ในอุจจาระและบ็สสาวะ โคยใช้นายาน $๕ \%$ ผสมกับอุจจาระหรือ
 ถงส้วม
9. Sodium hypochlorite (Dakin's Solution, นายาลบหมีก) ท่าเบ็นน้ยยา



ค. Azochloramine และ Dichloramine toluol เบ็นสารอินทรีย์์ท่ไม่างกัว ปล่อยแก๊ส Chlorine ออก เช่นเกียวกับสารประกอบขロง Chlorine อย่างอื่น ไซ้สำหรับ ถ้างขวกและถ้วยชามในโรงนม และภักทาการ
 รากาแพงกว่า Chlọine จึงนิยมใช้ Chlorine ในการฆ่าเซ้ดที่ต้องใช้ Diainfectant

 ข้างฟุง ถ้าถะลายใน alcohol เบ่น Tincture w- $4.4 \%$ มีข้อกีที่กวามกึงผิวลกลง แท่มี


Iodine ถ้าใซ้ทาผิวหนุง หรือใสเเผลในกวามเข้มข้นสูงเก็นไป อาจท่าให้ผิวหนัง
 และไปแณะอยู่ใท้่ล่าทัว ซึ่งจะเบ็นเหตุใด้ผิวนน้บริเวณนนไหม้
 ใช้้เทนน้ายาที่เข้า Chlorine แท่าีกว่า เพราะมี่กวามคงทัวกี ไม่ระเหยง่าย กลีนกีน้อยกว่า ยูงกว่านน เพียงคูจากสึกีอาจบอกความเต้มข้นอย่างหยาบ ๆ ได้
๓. PHENOL และสาวพวก PHENOL
 เนื่องจากเบ็นพิษต่อเนอเยี่อของกน จึงไม่เช้ใส่แผล หรือทผำหน้ง Phenol ที่บริสุทธิ ใช้เบ้นยามาตรฐานสำหวับทคเสอบความเเร่งของ Disinfectants ศ่าง ๆ

ข. Cresols सีฤทเร์ร่าเช้อคุลินทรีย์ คีกว่า Phenol ใซ้ผสมกบับบุ่ โกยมีส่วน ผสม จ-๕\% ท่าให้กวามกี่งื่วก่ากว่า Cresols ที่ละลยยในน้ำ ไช้แช่เครี่องมือกางแพกย์ ที่สกปรก หรีอผสมกับอุจจาระที่ติกเร้ยโวคติกท่อ กัวอย่างยอยยจำพวกน้้ ไค้แก่ Lysol
 ในท้องท่ถากเรียกว่าตบู่ คาโบลิค ใช้ฟอกมือก่อนผ่าทัดไไ้ดี
 ,สีเขียวของใบไม้ผสนอยู่ค่วย ใช้ผสมกับสบู่ ต่าหรับฟอกมืคก่อนค่าตัก สามารถเคลือบมือ

๔. ALCOHOL ใช้ส่าเช้อจุดินทรีย์ ที่กิดยยู่ ตามผิวหนัง แช่เครืองพือผ่าตักที่ เรียกว่า "Cold sterilization" และใช้ม่าเชื้ดุิกินทรียที่กิกอยู่ตามปรอกวัดไข้ ความจริไไม่ กวรเรียกว่า Sterilization เพรา:การแช่เครื่องมีอเบ็นเพืยงขบวนการ Disinfection เท่าน้น alcohol ที่มีความเช้ขข้น ఎ๐\% มีถกโ์์ ตุลินทรีย ได้ดีกี่สดา น้ำที่มีอยู่บ้าง ช่วยทำให้การ
 ชนิก คือ Ethyl, Methyl และ Isopropy! alcohol การใช้ส่าสีชฺบ Alcohol ทiผิวหน้ง ก่อนฉียยา เบ็นเพียงการช่วยทำความษะอาคผิวหนังบริเวณนเนเท่าน้น ไม่ไช่ Disinfection เพระเวลาของการสัม่ผสสระหว่าเเชื้อจุลินทรียย และ Alcohol มีน้อยกินไป การใช้

 Alcohol เพ่อ Cold sterilization เพราะอาจมีเบคกีเรียที่สามารถสร้าง Spores ได้กิด

 เบนเวถานานอย่างน้อย $จ \circ$ นาที แบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิกโรคได้ส่วนใหญ่ จะถูก ม่าตายหมด และไม่มีการกิจเซ้อเกิกข้น โคยเฉพาะอย่างย็ง ถ้ามี Iodine อยู่ใน Alcohol นนก้วย ในกวามเข้มข้น $0 . ะ$ \%
๕. สบู่และสารทคล้ายสบู่ กวามสะอากและชะล้าง (Detergent) ที่ดี
 ทำให้กระจายละลายออก (Emulsified) และช่าระล้างออกไป. .. นอกจากการฟอกผิว หนังจะเบ็นการช่าระล้างเหงื่อไคลไขมน้น และน้ำมันแล้ว ยงงเบึ้นการก่าจัคและชะล้าง แบคตีเรียที่ติดอยู่ออกไปด้วย พวกที่คล้ายสบู่ เช่น ผงซักฟอกต่าง ๆ เบ็นตัวช่วยลดกวาม ก็งผิว (Surface tension reducents) พวกน้ นอกจากจะเบ็นตวชัาระล้าง (Detergents) ห่ดีแล้ว ย่งมีฤทธ์ฆ่าแบคตีเรียเล็กนอยค้วย สบู่ที่มี Phenol ผสมอยู่ค้วย มีฤทธร่าเซ็อ

b. QUATERNARY AMMONIUM DISINFECTANTS เบ็นเกลือของ Ammonia ที่ Hydrogen atoms ถูกแทนที่หมด มีคุณสมบติเบ็นต้วช่าระล้าง (Detergents) เพราะอำนาจการถกความตึงผิว และเบ็น Diṣinfectant ด้วย มักเรียกย่อ ๆ ว่า "Quats" ตวออย่าง เช่น Zephiran หรือ Benzalkonium chloride จ \% เบนาน้น พวกนมีคุณสมบติ ที่คีมากดังต่อไปนี้

ก. มีพิษต่อเน้้อเย่อของคนนอยมาก
ข. แม้ว่าจะเจือจางมาก ๆ คียงมีถทธุฒ่าเชิอจุลนทรียได้ดี
ค. มีคฺวมคงงัว้กี
ง. ไม่มีกลีน
จ. ไม่มีสี และไม่ทำให้ผิวหนังที่เปออนยาน เปลี่ยนสีไป
ฉ. ไม่มีฤทธัก้ด (Corrosive)
ช. ละลายในน้าได้ดี
ซ. รากาไม่แพงนัก
เวถาใช้ต้องไม่เอา Quats หลายชนิตมาผสมกนเอง หรือผสมกับสบู่ เพราะเช้า กันไม่ได้ (Incompatible) Ions ของมันมี่ประจุไฟพ้าต่างกัน ด้วยเหตุนพวกนจึ่งได้ผลไม่

 Tincture of Quats सีฤทธ์์่าเช้อแบคตีเรียกีกว่าน้ำละลยของ Quats โกยเฉพาะอย่าง ย่งในการม่าชช้อวัแโรค Quats มี่ฤกลิ์ข่าเอื้อ Viruses และ Fungi น้อยาก
๗. สีย้อม (DYES) ที่ไช้เสมอ ๆ ได้แก่

ก. ยาเหลือง (Acriflavine) น้ำยา จ:๑,000-จ:ะ๐๐ มีสึเหลืองอ่อน
ใช้ไส่แผล และม่าช้้อที่กิกตามผิวหน้ง กามกระเพาะอาหารหรือลำไส้ที่ทะลุ ไม่มีทีทธ์
 เย็บบีกแผลหน้าท้อง ในขบวนการผ่าตักกรวจดูข่องท้อง (Exploratory Laparotomy)

ข. Gentian Violet ห้้ยา $\%$ \% มีสี่ว่ว ไช้ใส่เผลตามเยื่อบุกี่ะะเอียคอ่อน เช่น ในปาก มีฤทร์ร่าเช้อจุลินทรียีี โดยเนพาะอย่างยี่งเช้อรา (Fungi) และไม่ระคายเคือง ท่อเร่งบุแเะผิวหนัง

นอกจากน้ ย้งีี Dyes อีกบางชนิก เช่น Eosin, Methylene blue และ Basic fuchsin ซึ่งมี่ๆทธ์ระบับการเจริถของแบคกีเรียเพียงบางชนิกเท่าน้น เรียกขบวนการอันน้ ว่า Selective Bacteriostasis ใช้ประโยชน์ในการเล้ยงชช้อแบกตีเรียแย่าชนิด กังที่ได้ เกยอธิบายไว้ก่อนแล้ว (กูหนไ้ $\left.ศ{ }^{\prime}\right)$

ส. กรด ที่ใช้เมมอดไก้แก่ Boric acid ๓\% สำหรับล้างา เบ็น Disinfectant


ธ. Oxpipizing Agent สารพวกน้ปล่อยแก๊ส Oxygen เข้ารวมกับ Enzymes บางชนิคใน Protoplasm ของจุลินทรีย์ นอกจากน้ แารพวกนียงสสมารกรงงับการเจริญ ของ Anaerobic bacteria ได้ค้วย

ก. Hy̆drogen peroxide แกกออกเบ็นน้ำแถะแกักั่ Oxygen ได้ง่าย:

ใร้ใหรูปของ Hydrogen peroxide solution ซั่งมี Hydrogen peroxideอยู่ $๓ \%$ น้ำละกายไม่มีสี และไม่มีกลีน

ฐ. ค่างทับทิม (Potassium permanganate) เบึนเกล็คสีม่วงเข้ม ละลาย
 จุลินทริย์ ในระบบทางเคินบัสสาวะ หรีอในโรกผิวหนังบางชนิก
๑0. ALDEHYDES ที่ใช้กันเสมอ $ๆ$ คือ Formaldehyde หรือ Formalin บรรุุ

 กระเพาะัสสสาวะ (Cystoscope) แผะสยสวนหผอกไก (Ureteric catheter) เบ็หต้น

 ออกเพื่อรักษาไว้มิให้บูดเน่าก้วย
ขบวนการระงับการเจิญูของจุลินทรี่ย์
อาจำแนกขบวนการน้ออกไปได้เบึน $m$ หววข้อ คือ

 ของเรา
๒. การรงงับารเจริญของุุลินทรีย์บงงนิคในน้นเส้ยงเซ้อ แถะวุ้นเล้ยงเซ้อ เพื่อแยกเช้อบริสุทธิ์ (Pure Culture) ไก้กล่าวแล้วในห้วข้อเร็อง Selective Bacteriostasis (จูหน้า ๔⿰㇒ ) มักไส้สีย้อม (Dyes) และสารเคมีบางชนิก ในขบวนการนี้
๓. การระงับการเจริญของงุลินทรีย์ ในร่างกาย ด้วยยาบาบชนิก เพื่อว่ากลไกใน การบ้องกันกัวในร่างกาย โกยเนพาะอย่ายย่ง Phagocytic Cells จะสามารกกำวัคจุลินทรีย์ ออกไปจจกร่างกายได้ ยที่ไช้เบ็นประจำอยู่เมอ ๆ ได้แก่ Sulphonamมdes และ Antibiotics ข้อนี่กี่ยวข้องอยู่ กับงานประจำวันของเรา จึงงะกล่าวให้ละเอียตท่อไป

SULPHONAMIDES ยานี้ร็มใช้รักษาโรคทิคเร้อ (Infection) คั้แแค่บี
 ส่วนใหญูใช้ทำถยเช้อแบคตีเรียพวก Gram positive ได้กีกว่าพวก Gram negative

และยังท่าถายเช้อ Gonococci และ Meningococci ได้ดีอีกด้วย ในบัจจุบน เช้อเหล่านชัก จะด้อต่อยานบ้างแล้ว ทำให้การรักษาไม่ศู้จะได้ผลดีนกก ต้องใช้ยาที่แรง ๆ กว่านนช้นไปอีก ยานไม่สามารถทำถาย Viruses, Rickettsiae, Fungi และ Protozoa

Suḷphonamides เบ็นยาระงับการเจริญของแบคคีเรีย (Bacteriostatic) โดย รวมกับสารเคมีบางชนิด ที่จ่าเบ็นต่อ Metabolism ของแบคทีเรีย ทำให้แบคตีเรียเจริญ





 Sulphaguanidine (SGD), Sulphathiazole, Sulphamerazine, และ Sulphasuccidine เบึนต้น














รูปที่ ๓๔ Sir Alexander Fleming

ได้หลายชนิด เนื่องจากเช้อราน้้คือ Penicillium เขาชึงเรียกน้ายาที่เขาสกัดได้ว่า Penicillin มีผู้นาไปดัดแปถง แก้ไม และปรับปรุง จนกระทั่งผิตออกมาเบ็นยา เร็ม
 ต่าง ๆ ออกมาหลายชนิดมช่อ่อต่าง ๆ กัน เช่น Penicillin, Streptomycin, Chloramphenicol (Chloromycetin), Aureomycin (Chlortetracycliaé), Terramycin (Oxytetracycline), Achromycin (Tetracycline), Erythromycin, Ampicillin, Kanamycin, Gentamycin และ Bacitracin เบ็นต้น

สองอย่างแรก เบ็น : Antibiotics "ทีค้นพบในระยะแรก ๆ มีราคาไม่แพงนกก และ
 จึงเรียกอย่างหลัง ๆ ว่า ยาปฏิชีวนะครอนจักรวา์์ (Broad Spectrum Antibiotics) ในการใช้ยาควรใช้เบ็นข้น ๆ ตังแต่อย่างอ่อน ๆ ไปหาอยางแรง ๆ มิฉะนนเช้อจุลินทรีย์ จะปรับปรุงทัวแถะด้อต่อยาหลาย ๆ อย่าง หรือทุก ๆ อย่างได้ ท่าให้การรักษาทีหลัง ถำบาก และไม่ใคร่จะได้ผล

วิธีการให้ยามีต่างๆ ! โน บางย่างใส่ Capsules ให้ทำงปาก บางอย่างถีก เซ้าหลอกโหหิกด่า, เข้ากล้าม หรีอทำเบ็นข้ผ้ง (Ointment) ใช้ทาภายนอก อ่านาจการม่า เช์อจุลินทรียีมีต่าง ๆ กันไป บางอย่ามพียงระงบการเจริญเท่านน แล้วใช้กลไกการกำจักสสง แปสกปถอมของร่างกายกำจัคต่อไป เช่นทีียวกับพวก Sulphonamides บาอย่างกัมีฤทธ์ ม่าเช้จุุลินทรรี่โดยตรง

SENSITIVITY TEST
คือการทดสอบการออกฤทธ์รงงับการเจริจของเช็อแบคคีเรียชนิดหนึ่ง โดยใช้ Antibiotics และ Sulphonamides ขถยย ๆ ชนิก เพื่อคูว่ายานล่าน้มมีททธี่แกกต่างกัน
 โคย Antibiotics และ Sulphonamides ชนิดไหน

ที่ใช้อยู่บ่อย ๆ มี $\infty$ วิธี ตังน้้
-. Tube Dilution Method ใช่น้ำยา Antibiotics แถะ Sulphonamides
 ที่เรว้องการจะทกสอบ Sensitivity Test ในหลอกแก้วกกกอง หถอกหนึงงำหรับควะม เข้มข้นของยาอย่างหนึ่ง ทำหถาย 7 หลอกเพื่อให้ทราบถีงฤกธ์์อองยาในความเข้มข้นต่าง 7
 หถอกใดน้ายาใส แสคงว่า ยาน้นในความเข้มข้นยย่างน้น ตมารกรงงับการเจริญของ แบคกีเรียได้ หลอคใดจุ่น แสกงว่าแบคคีเรียยังสามารถเจริูได้ แณะยาน้น ในความ เข้มข้นอย่านน้นไม่สาม่ารกระงับการเจริญของแบคคีเรียน้นไก้ ถ้าชุ่นหมดทุกหลอกกีแเสกง
 เลือกยาให้เหมาะสมในการม่าชชอแบคตีเรียชนิกน้น $ๆ$ ไค้
๓. Disk Plate Method ใช้วุ้นเลียงเช้อ น่ำ Streak โคยไช้เช้อ แบคกีเรียจกกน้าเล้องเร้อที่เราต่องการจะทดสอบ Sensitivity Test แล้วเอกระกาษกรอง แผ่นกถมเล็ก ๆ ฐุบน้ายา Antibiotics และ Sulphonamides ซนิจท่าง ๆ กัน ในความ


## ๗゙カ

 ของยที่ใช้ทคสอบ ที่ให้เห้ง บรรุุกธ่องเว้พระมที่จะใช้ดด้ทันที) น่าข้ารู้อบ
 อันใดมีวงว่างเล่าโดยรอบ โกยไม่มเเช้อแบกกีเเรยข้น แสดงว่า ยาน้น ในความเพ้มข้น

 เจือนค้อต่อยาชนิกน้น ในค่ามเข้มข้นยย่างน้น เพร่าไม่ส่มารกรระับการเจิญของ แบคตเรีนน้นได้ ถัาหากเบ็นผ้ำหมด โคยไม่มีวงว่างเปล่ารอบกรรกาษกรองเยยท้งจาน กัแสกงว่าเช้อแบคคีเรียอย่างน้น ค้อต่อยาทกชนิด ในความข้มข้นทกสนิก ที่เราใช้ทกตอบ
 เลือกยาให้เหมาะที่จะใช้ม่าแบคตีเรียชนคนน ๆ ได้
m. Agar Dilution Method หลักการ์ก็เป็นอย่างเคียวกับ Tube Dilution Method ที่กล่าวลงงข้งตัน แต่เติมวุ้นกงไปด้วยใน Tube น้ำเล้ยงเช้อที่เราเตรียมผสม น้ายา ความเบ้มน้นต่าง ๆ กันไว้ที่ถุณหภูมิ สส องคาเซลเซียส แล้วเทถงบน Plates


รูปที่ ๓๕ Sensitivity Test-Disk Plate Method
 เข้าต้อบที่อุณหภูมี ตल องศาเซลเซียส นาน ๒ธ่ ชัวโมง แล้วน่าออกมาดู ถ้า Colonies ของแบคตีเรียชัน แสดงว่า ยาชนิดนน ในความเข้มข้นอ์่างนน ไม่สามารถระงับการ เจรฐญของแบคตีเรียชนิดนได้ ถ้าไม่มี Colonies ของแบคตีเวียข้นเลย กีแสดงว่า ยา ชนิดนน ในความเข้มข้นอย่างนน สามารถระงับการเจริญของแบคกีเรียชนคน้ด้ด้ ถ้าข้น หมจทุก Plates กัแสดงว่า เชือแบกตีเรียนดัดก่อยาชนิกนน้ ถ้าเราทคสอบโดยใช้ยา หลาย ๆชนิด เรากีสามารถเลือกยาให้เหมาะที่จะใช้ฆ่าแบคทีเรียชนิดนน ๆ ได้ ตามปกกิเราต้องแยกเชือบริสุธธ (Pure Culture) เสียก่อนที่จะทำ Sensitivity Test แค่ถ้า Contaminants มีไม่มากนักใน Specimen จากผู้บ้วย เราอาจใช้ Specimen นสำหรับทม่า Sensitivity Teิst โดยตรงเลยก์ได้ โดยไม้ท้องแยกเชอบริสุทธ (Pure Culture) โสียก่อน โดยการนเราก์สามารถหา Antibiotics หวือ Sulphonamides ที่ เหมาะสมสำหรับรักษาผูบีวยได้กายนในเวถาอันสน

ความแรงของ Disinfectant
เนุองจากฤทธซ่าเชอจุลินทรีย์ขง Phenol แน่นอมนเละเซอถือไค้. จึงใช้ Phenok สำหรับเบ็นมากรฐานของ Disinfectants ทงนึนนอยู่กับเช๋อแบคกี่เวีย เวสา อุณหภูมิ และ กวามเข้มข้นที่กําหนกไว้ โกยเทียบฤทธ์ของ Disinfectant_ อึ่นกัมั: Phenol

Phenol Coefficient คืออำนาจการฆ่าเซ้อจุลินทร์ยของ Disinfectant เมื่อ
 Salmonella typhi ที่ถุณหกูมิ เ๐ องศาซลเซียส เซ้เวถานาน $\circ \circ$ นาที แต่ยาอีกชนิก หนงในคว่มเม้มข้น ๑:ธ๘๐ สาม่ารถซ่าเช้อน ที่อุณหภูมีเท่ากัน และใช้เวถานานเท่ากัน.
 Cuefficient-ive

Phenol Coefficient ไม่เบ็นที่นิยมกัน เพราะเพ์ยงแต่บอกเบึนเค้า ถึงความแรง ของ Disinfectants ต่าง ๆ เท่านน มีบัจจัยอึ่น ๆ ที่ท่าให้ค่าของ Phenol Coefficient .บ็นที่เชื่อถีอมากนกไม่ได้ เช่น Specificity ของ Disinfectant ท่อเชือแบคตีเรียมีต่าง ๆ กัน

ยาชนิกหนึ่งซ่าเช้อแบคตีเรียชนิกหนึ่งไดีกี ม่าอีกชนึดหนงไไม้ด้ดี แต่ยาอีกชนกหนึ่ง อาจมีฤทธ์ข่าเซ้อตรงกันข้าม นอกจากนอาจมีสารอินทร์ย์ต่าง ๆ ปะปนอยู่ ท่าให้การฆ่า เช็อเบ็นไปไม่เหมือนกันก้ได้ และอีกประการหนึ่งการออกฤทธิข่อง Disinfectants ท่าง ๆ ก็อาจไม่เหม่อนกับ Phenol เพราะ Phenol ออกฤทธ์โดย Coagulation

บิจจุบัน การหากวามแรงซอง Disinfectants จึงพยายามให้ใกล้เคียงกับการ ปฏิบัตัจริง ๆ มากที่สุด โดยให้มีสภาพต่าง ๆ รล้ายคลึงกับสภาพในร่างกายมนุ่ษย์ เช่น การหาความแรงของ Disinfectants ท่อเช้อจุลินทรียี่ที่อยู่ใน Serum เบึ่นก้น

## บทที่หก

การติดเชื่อ (INFECTION) และการแพร่ชช้อ (TRANSMISSION) การติดเชื้อ (Infection) คือการที่เช้อจิลินทรีย์ ทำหน้าที่เบ็น Parasites เต้าไป อาศัยอยู่ในร่างกายจอง Host และทำอันตรายต่อ Host มีการท่ารงชีวิตอยู่และแพร่ข่ยาย พืชพันธ ในขบวนการดำรงชีวิตน อาจมี Toxin เกิตข้นก้วย ทั้ที่ออกมานอก Cells ที่เรียกว่า Exotoxin และที่อยู่ภายใน Cells ที่เรียกว่า Endotoxin, Host อาจมีอาการ ทอบโต้ เช่นไป้ หนาวสัน คลื่นไส้ และปวกรีรษะ เป็นต้น การติดเชือบางอย่างก็อ่อน บางอย่างก็รุนแงง

การแพร่ชู่อ (Transmission)
การที่เช้อจะแพรไไได้ จะต้องมีบัจจัยสามอย่างได้แก่
 ออกมาจากผู้นนโดยทางต่าง ๆ ที่เรียกว่า ทางออก (Portals of exit) ได้แก่

- ปาก เช่น น้ำลาย, เสมหะ. หวือ อาเจียน เบึนท้น
- จมูก เช่น โคยทางลมหายใจ หรือ น้ำมูก เบ็นท้น
$\therefore$ ตา โรคติจเชือของตา เช่น ริกส์กวงตา เบ็นต้น
- หู โรคติตเชอของหูท่าง ๆ เซ่น น้ำหนวก (Otitis media) เบ็นต้น
- ทวารหนัก โรคติดเช้อทางล่าไส้ มีเชัอจุลินทรียที่เบ็นสาเหทุของโรก ออกมากับดุจจาระ เช่น บิด, และไข้รากสาดน้อย เบ็นต้น
- ช่องบ้สสาวะ และอวยวะสืบพนธ์ (Genito-urinary tract) เช่นเช็อ หนองใน (Gonorrhoea) และโรคติดเชอของระบบทางเทินบีสสาวะ เบ็นต้น - ผิวหนังและเย่อบุที่เบ็นแผล เช่น ผี และแผลฑิดเช้อ เบ็นก้น
๒. ผู้พเเชอ หรือพาหะ (Transmitting agents=vectors) คือต้วกกลางที่จะ พาเซอจดินทรียจากผู้หนึ่งไปยังอีกผ้หน้่ง ได้แก่ ลม น้ำสัตว์ และแมถงท่าง ๆ เรียก ผู้พาเซอนว่า พาหะ (Carrier) ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ ได้แก่

ก. พาเช้อจุลินทรีย์ไปเฉย ๆ โคยเช้อไม่มีการเปลี่ยนแปถงในต้ว Carrier เรียกว่า Mechanical carrier เช่น การที่ลมหอบเอาผงที่มีเชือวัณโรคติดไป จากบ้าน
 ถ่ายดุจจาระลงแม่น้า หรือแมลงว้นตอมอุจจาระของผู้บีวยหี่เบ็นไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever) แล้วมาตอมอาหาร เบนต้น เชอลุลินทรีย์ที่ตไปกับ Carrier ไม่มีการเปล่ยนแปลง ยังคงรูปเดิมอยู่ทกประการ

ๆ. พาเช้อจุลินทรีย์ไปโดยที่ช้อมีการเปลี่ยนแปลงในตัว Carrier จ้วย เรียกว่า Biological carrier เช่น ยุงกัดผู้บีวยที่เบึนไข้จับสัน ( Malaria) สูบเอาโถหิทผู้บไวยเข้า ไปไนกระเพาะอาหาร และเชอไข้จับสันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ผนังกระเพาะยุง จน กระทั้งเช้อมาอยู่ที่ต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงนี้ดคคนอีกคนหนึ่ง คนนนจะเกิคเบ็นไข้บับน้น ข้นมา อย่างนเรียกว่ายุงเบ็น Biological carrier
m. ผู้รับเช้อ อาจรับเชชอขุลินทร์ยเข้าสู่างกายได้โดยทางท่าง ๆ ที่เรียกว่าทางเข้า
 เกี่ยวข้องด้วย ทางเข้ากีเช่นเดียวกับทางออก ได้แก่

- ปาก เช่น รับประทานอาหาร หรือคึ่มนา เบ็นท้น
- จมูก เช่น โดยการสูดลมหายใจเข้าไปในค่อ ปอด หรือสีงแปลกปลอม (Foreign bodies) หลุคเข้าสู่ทางเงินหายใจ เบึนท้น
- ตา เช่นผงเข้าศา เอามือสกปรกขยยาตา หรือใช้แว่นตาร่วมกับคนตาเจ็บ เบ็นต้น
- หู เช่น น้าสกปวกเข้าหู หรือเมลงเข้าหู เบ็นต้น
- ทวารหนัก เช่น Sodomy เบ็นท้น
- ช่องบีสสาวะ และอวัยวะสืบพนธุ์ (Genito-urinary tract) เซ่น การ ร่วมผังวาส หรือ เชื้อข้าสู่กระเพาะั่สสาวะ โกยทางท่อนั่สสาวะ (Urethra) ที่เรียกว่า Ascending infection
- ผิวหนัง และเย่อบุต่าง ๆ เช่นมีรอยขูกข่วน เบ็นแผลหรีอถูกยุงกัดเบ็นต้น

โรคอย่างหนึ่ง กีต้องมีทางเข้าทางหนึ่ง ถ้าผิจทางไป ก็ไม่เกิดโรคข เช่น โรคบิก (Dysentery) จะเบึนโรคน้ได้ กีค้องกินเซ้อบิดเข้าไป ถ้ามีแผลอยู่ที่ผิวหนัง แล้วเอาเซือบิกไปทาก็ไม่อาจจะเกิกเบ็นไรคบิดข้นไก้ และที่แผลนนกีไม่ควรจะมีอะไร
















 of exit unะ Plice of locailization จonไh้แึน 5 หมู่ กังน้









ที่เบ็นสาเหตุของโรคหัก (Measles), คางทูม (Mumps), ไข้หวัคใหญ่ (influenza) และ หวัด (Common Cold)
๒. พวกเกี่ยวกับทางเคินอาหาร : (Enteric group) จุ่ลินทรีย์พวกน้ไก้แก่ Typhoid fever, Paratyphoid fever, Dysentery bacilli และ Protozoa ที่เบ็นสาเหต ของ Amoebic dysentery รวมทั้ Intestinal parasites อึ่น ๆ ด้วย Viruses ที่เบ็น สาเหตุของโรคไข้ไขสันหลังอักเสบ (Poliomyelitis) และตีซ่าน (Infectious Hepatitis)
 จุลินทร์ย์เข้าทางปาก และออกทางอุจจาระ Typhoid bacilli บางคร้งก็ออกมาในบีสสาวะ ค้วย Tubercle bacilli ที่กลืนไปกับอาหาร อาขเข้าไปในกระแสโลหิต หรอในหลอ่ น้ำหหลืองของทางเกินอาหาร แล้วึงงไปสู่เอด เข้าไปอยู่ในพวกเกี่ยวกับทางเกินหายใจ (Respiratory group)
๓. พวกกามโรค (Venereal group) ไค้แท่จุลินทรีย์ที่เบ็นสาเหทุของ Syphilis, โรกหนองใน (Gonorrhoea), แผลริมอ่อน (Soft chancre) และอื่น ๆ พวกน้้ข้า ทางอวัยวะสืบพันธุ์ และอวยยวะใกล้เคียง แล้วออกมากับ Secretions และ pus ที่ออก จากอวัยวะเหล่าน้ นอกจากน้เช้อโรค Syphilis ยังสามารถเข้าสู่ ร่างกายทางอวัยวะอ่่น ก์ไก้ เช่น ทางริมผึปาก และกรวยคอ และออกจากร่างกายทางเคียวกัน หรีอเชื้อุุลินทรีย์ จาจออกจากแผลตามผิวหนังก์ได้ เช้อ Gonococcus ซึ่งเบ็นสาเหทุของโรคหนองใน (Gönorrhoea) ถาจกระเด็นเข้าตาเคิกเบีน Gonorrhoea ของตา ถ้าตรวจหนองที่ออก จากทาจะพบมี Gonococci อยู่เบ็นจำนวนมาก
๔. พวก Gas gangrene และ Tetanus ปกกุจุลินรร์่พวกนีอยู่ทามพื้นกิน เข้าสู่ว่างกายทางบาค่แผถเท่าน้น ถ้าไม่มีบากแผลเซือจะเข้าไม่ได้ เซือนสามารถทำให้ แผลทิ่คเซ้อจนผู้บูวยตายได้ จุลินทรีย์ออกจากแผลที่กิคเช้อ กรวจพบ Spores ขอ่งเช้อ - แบคต่เรียที่เบ็นสาเหกุของ Gas gangrene และ Tetanus จำนวนมากม่าย ในน้ำเหลือง หรือน้ำหนองที่ซึ่มออกจากแผส
\&. Arthropod-borne diseases ไก้แก่จุลินทรีย์ที่นาโดยแมลง ตัวอย่างเชน Malaria, Typhus fever, Yellow fever, Kala-azar, ไข้.ลือกออกและไข้สมองอักเสบ เบืนก้น

## ฯ น ค ค ง ม <br> บจจยสาคญของการตดเชอ

การติตเชือจะเกดจันได้ นอกจากจะะี้จจัยต่างๆ ในการเพรเช้อ ศีอ ผู้ให้เช้อ พาหะ

๑. จำนวนของจุลินทรียีททำให้เกิดโรคที่เข้าไปไนร่างกาย Coccus หรือ Bacillus




 คคลนทที่ย คือ คื













 lunisụnganas





กรรเปลี่มแแปลงพิษสง





 ผ่y (toxins)




 Toushinu Cell membrane tr่น Exxtoxins ร่อง Corynebacterium diphtheriie us: Staphylococcus aureus เบนก้น

แบคตีเรียบางชนิด เพ่น Micrococci บางชนิคสามารถหถังพิษออกทง Exotoxine และ Exdotoxins









 แลทัํงงดินที่ยีกก่า Staphylococcal food poisoning

## - <br> บททีเจด

## อำนาจความต้านทานโรคของร่างกาย











 characteristics)
9. กถไกข้ตขวางการตุกคามของเชอจุลินทร์ย (Mechanical Barriers)

ค. การกินเช้อจุลินทรีย์์ (Phagocytosis)
ง. การตอบโต้ของร่างกายต่อการติตเซอ (Inflammatory response)









๑. ความตต้นทานไม่จำเพาะเจาะจง (NON-SPECIFIC RESISTANCE)

ก. ลักษณะโดย่เฉพาะของเช้อชาตีและเผ่าพนธุ์
สัตร์บางชนิดเบ็นโรคบางอย่างโดยเฉพาะ และมีภูมิค้มกันต่อโรคบางอย่าง ซึสสตร์ชนิดอื่นเบน ตัวอย่างเช่น สัตว์ชนต่ำ ไม่เบ็นโรคหัด และไม่เบ็นไข้รากสาก น้อย นกไม่ติดเชือวัณโรคที่เบ็นในคนและวัว และคนก้ไม่ติดเชอวัณโรคของนก (Avian type) สักว์ชนค่าไม่เบึนโรค Sypkilis หรือโรคหนองใน (Gonorrhoea).
 คนและสัตว์พวกฺนต่างกัน นอกจากน้้ัมีีความแทกต่างทางสรีรวิทยาและชีวเคมีในสัตว์ท่าง ชนิดกันค้วย เช้อรุลินทรียชนิดหนึ่งสามารถเจริญดีในสัตว์ชนึดหนึ่ง อาจเจริญได้โดยยาก หรือเรรญไม่ได้เลยในสัตว์อี๊กชนิตหนึ่ง เพราะสึงแวคล้อมไม่เหมาะสม จึงมีพิษสงท่อสัตว์ ชนิกแร่าเท่านน และไม่มีพิษสงต่อสัตวชชนิกหลัง:ลย
















โคยเฉพาะ และเปล่ยนไปเบึนวัน ๆ ถ้าหากคนที่เคยแข็งแรง มีสุขกาพสมบูรณ์ ท่างาน มากเกินไป อคอาหาร หรีรอคนอน อ่านางในการคุ้มกกนโรค แณะความต้านทานโรค ก็ลคดงไป จีงอาจทิคโรกได้ง่ายข้น

ข. กลไกััดขวางการกุกคามขอะเชี้อุลินทรีย่ (Mechanical Barriers)
(i) ผิวหนังกี่ไม่มีแผลหรือรอยููดท่วน (Unbroken okin) สามาวกบ้องกันเช้อ

 เช่น ถูกมีดบาก หรีอถูกู่วน จุลินทรีย์อาขเข้ไปตามบบาดผผล เจริฉแณะแบ่งต้วเพพมจำ นวนภายในเน้อเง่อได้ผิวนนังเคิดการอักเสบ (Inflammation) และเกิศหนอง (Pus) ขึน
(ii) เร่อตา Conjunctivae การกระพริบทา และห้าตา ช่วยน้องกันและะะล้าง เช้อจุลินทรียี น้ตาจะชะล้างไหลออกมาหรือองไปตามท่อเล็ก $ๆ$ (Nasolachrymal duct)

 แบกคีเรียบางชนกอาจเข้ทาง Conjunctivae เช่น Gonococci เบ็นก้น ถ้าหาก การทิกเช้อนเแื้นในทาร่กแรกเกิก เรียกโรกตาชนิคน้ว่า Ophthalmia neonatorum
(iii) ทางเกินทยงใจ (Respiratury tract) มีกลไกขักขวางการกุกคามของเข็อ
 เย่อบุจููกออกมาเบ็นน้้มูก คอยกักจับผงค่าง ๆ และแบคทีเรีย แล้วสัง หรีอจามออกมา นอกจากน้เม็ดโลหิตขววกีคอยกักจับแบคตเเรีกินอยู่ามมบิิเวณน้ค้วยย แบคคีเรียบางกัวกี่ อาจหลงเข้าไปในปอกได้ จะถูกรับออกมาโกยยเมืคก (Mucus) บัคออกโดยฯนเล็ก ๆ (Ciiia) ที่ยแเข้ามาใน Lumen จา Celis ที่บุ Trachea และ Bronchi แล้ว้ไอออกมา
(iv) กระเพาะอาหาวแแะลำไส (Gastro-intestinal tract) ในกระเพาะ อาหาร นอกจกกจะม้้าย่อยของกระเพาะ (Gastric juice) ชี่งมีทีกธ์เบ็นกรดแล้ว ยงง มีเมือกแถะน้าคีค้วย ถ้ารับประกานอาหารประเภทนมแเะะไป่ ความเบ็นกรดของน้ำ ย่อยนี้จลกคลงชัวคราว ในล่าไส้มี Cells พวก Phagocytes คอยกักขับเห้อคุคินทรียกิน















 (Acute Inflammation) ไก้แก่ Polymorphonuclear leukocytes หรือ Neutrophils เช่น










เม็คโลหิตขาว Cells ทั้งสองอย่างื้ ช่วยกันกำจักสึงเปลกปออมซึ่งหลเข้าไป โคยขับกน เสีย วิธีกราจับกิน ใช้วิธียี่นขเทีียม (Pseudopodia) ออกไปหุ้ม คังกล่าวแล้วในหน้า ออ (คูรู่ปที่ ๑๐)
 (Haemorrhage) สึ่งแปถกปลอมที่หถงเข้ามา ไม่ว่าจเบ็นจุลินทรีย์ หรืออะไรก็าม เม็ก โลหิคขาวจะกูกเรียกไปที่นนนโดยคุณสมเตึทางเคมี ที่เรียกว่า Chemotaxis, Phagocytes
 หรือะะก่ยหายไไหมกเหยก๊ได้

๑. Antibodies ช่วยทำให้ผิวของ Cells ของแบคตีเรียถูกจับโดย Phagocytes ได้ง่ายยยงข้น
 การอักเสบ ( inflammation)

เบ็นการตอบโด้ของเน้อย่อ่อที่มีชีวิต ท่อสารหรีอวักดุที่ระกายเคึอง ปฏิกิิิยาการ อักเสนเบ็นขบวนการที่ยุ่งยากมาก โคะมีคุดประสงกักิงนี:
-. เพ่อเอาสาเหกุของการระคายเคืองออกไไ
๒. เพื่อช่อมแเมมส่วนที่เบึนอันตราย เช่นการทำให้แผสหหย เบ็นต้น

อันกรายหรือการระคายเค้อง ที่เบ็นส่เเตุของการอักเสบ คือ ;
-. กฉวิธี (Mechanical factors) เช่น การกี, พืน, และทุบ เบ็นต้น
๒. สไรเคมี เช่น กรด, ผังท่อย, และแก๊สพิษ เบ็นท้น
m. Physical agents เช่นความร้อน, ความเย็น และ Ultraviolet rays เบ็นค้น

ถักษแแบ่งของการอักเสบอย่างเดียบพลัน (Acute Inflammation) ได้แก่ แคง (Rubor), บวม (Tumor), ร้อน (Calor) และจับป่วด (Dolor) เช่นผี หรีอข้ออักเสบ สีแกง และกวามร้อน เกิคข้นเนื่องจากการเพืมบริมาตรของโลหิกมากข้นในหลอคโลหิตที่ ขยายพองยอก (Hyperaemia) และการขยยยพองออกของหลอกโลหิต (vasodiiatation), การกังแแะเบ่งต้วออกของของเหล่ใน่ช่งว่างระหว่าง Cells ของเน้อเยื่อ (Inflammatory
exudate) ทำให้เกิดการบวม การบวมกคเส้นประสาท และนอกจากนีการอัาเสบย้งทำ อันตรายต่อเส้นประสาทอีกด้วย จีงเกิดความรูสีกเข็บปวดข้น










 เช่หนนองไน (Gonorrhoea) มัหนองทคควน้นมากมาย













Boil หรือ Furuncle แต่ถ้าผึหลาย ๆ อันมารวมกันใหม่เช้า เราเรียกว่า Carbuncle (ผีผักบัว) มีรูเล็ก ๆ ให้หนองออกหลายฐ
ชนิดต่าง ๆ ของขบวนการอักเสบ
๑. แบ่งตามประวัตักวามเบ็นมา

ก. กาวอักเสบอย่างเฉียบพลัน (Acute Inflammation) มักจะรุนแรงและมีประวัฑ บึนมาส้น เพียงไม่กี่ว้น

ข. การอักเเบอย่างเร้อวัง (Chronic Inflammation) ม็ประวัตึกวามเบ็นมานาน กว่า $(\mathrm{n})$ อาจนานเบ็นส้ปดาห์, เดือน หรือแม้กระทังปี

ไม่ว่า $(\mathrm{n})$ หรือ (ข) อาจเบ็นอย่างอ่อน หรืออย่างรุนเรง แผ่กระจายออกไป หรืออักเสบอยู่เพียงในที่เฉพาะเห่งเท่านน
๒. แบ่งตามถักษณะของของเหลว (Inflammatory exudate) ที่เกิศขึน

ก. Catarrhal Inflammation เบ็นการอักเสบยย่างอ่อน เช่น บริเวณกรวยคอ และมูก ในผู้บีวยที่เบีนหวัก (Common cold) หรือไข้หว้คใหฏ่ (Influenza) ถักษณะ ของ Inflammatory exudate เบ็นของเหลวใส

ข. Fibrinous Inflammation ถักษณะของ Inflammatory exudate มี Fibrin มาก พบในกาวอักเสบรุนแรง และนี้ยบพลัน ได้แก่การอักเสบของ Peritoneum (Peritonitis), Pericardium (Pericarditis) และ Pleura (Pleurisy)

Fibrin ทีทิกอยู่ทามผิวของแผ่นเน้อเย่่ยบางๆ (Serous membrane) น̆ นำให้ผิวของ มันขรุขระ อาการเข็บเกดดข็นเพราะการเสียกส์ของผิวกี่ขรุขระน้ นอกจากนี้ Fibrin ยังทำ ให้ผิวหน้าของแผ่นเนเยยยูี่อยู่ใกล้เคียงยึคกิกกันแน่น (Adhesions) จึงทำหน้าที่ไม่ได้ดี

ค. Serous Inflammation ถักษณะของ Inflạmmatory exudate คถ้าย Serum ขี Fibrin นอย

ง. Purulent or Suppurative Inflammation เบึนการอักเสบที่มีหนองเกิคขึ่นมาก
จ. ชนักผสม (Combined types of inflammation)
(i) Sunguino-sẹrous ลักษณะของ Inflammatory exudate เบ็นอย่าง ข้อ (ค) แต่มิโลหิตปน โลหิตที่เข้ามาปน เล็คลอคจากหลอดโลหิๆแคงเลีกๆ ในบริเวณ

ที่เกิคการอักเสบ เนึ่องจากหลอดโถหตเหล่าน ถูกท่าอันตรายโคยเช้อจุลินทรีย์
(ii) Sanguino-purulent ลักษณะของ Inflammatory exudate เบืนอย่าง ข้อ (ง) แต่มีโลหิตปน
(iii) Fibrino-puruient ลักษณะของ Inflammatory exudate เบ็นอย่าง ข้อ (ข) ปนข้อ (ง)

## การหายและการเบ็นแผลเบ็น

เมื่อเกิก Fibrin หุ้มล้อมกรอ่บการอักเสบเอาไว้มมดแล้ว้ และร่างกายต่อสู้กับการ อักเสบได้สำเร็จ Cells ของเนอเยื่อที่เรียกว่า Fibroblast และ Cells อื่น ๆ เซึ่น Cells ที่สร้างหลอกโลหิต เบ็นต้น จะเจริฤจากบริเวณรอบ ๆ เข้าไปตาม Fibrin และเกิกเบ็น เนอใหม่ที่สมบูรณ์ข ขบวนการหายในระยะแรกนเรียกว่า Organization และเมื่อเจริญ สมบูรณ์ดีแล้ว จะเบึนเนอยยื่อ (Connective Tissues) ที่เรียกว่าแผสเบึน (Scar) ขบวน การเกิดเบ็นแผลเบ็นน้ เรียกว่า Cicatrization
๒. ความต้านทาน จำเพาะ เจาะจงที่ เกิคขูน ทีหลัง (ACQUIRED SPECIFIC RESISTANCE )
ก. ภูคคุ้มกันที่เกิดขึนโดยตนเอง (Active immunity)
(i) ภมีค้มกันที่กิดเองตามธรรมชาติ (Naturally active immunity) เกิๆโดยผู้บื้วยเบึนโรคอย่างหนึ่ง และหายจากโรคนน ภูมคคุมกันที่เกิกข้นมีความจำเพาะเจาะ จงต่อโรคนนเพืยงโรคเดียว ไม่มีภูมิค้มกันสำหรับโรคอึ่น เช่น ผู้บี่วที่หายจากโรคคอทีบ (Diphtheria) มีภูม้ค้มกันเกิกข้น สำหรับโรค่คอตีบโดยเฉพาะ แท่ไม่สามารถบ้องกันมิให้ เขาติตโรคไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever) หรือไข้ทรพิษ (Small pox) ภูมิกุ้มกันน้เกิดข้น เนื่องจากร่างกายสร้าง Antibodies ข้น ในบางโรคภูมคค่มกันน้อาจคงมีอยู่ได้นาน บางครั้ง กลอคชีวิทของกนผู้น้น โคยมี Antibodies คงอยู่ในร่างกายเบ็นเวลานาน โรกเหล่านได้แก่ โรคคอกีบ (Diphtheria), ไขออี่าอีแดง (Scarlet fever), โรคหัก (Measles), คางทูม (Mumps), ไข้ทรพิษ (Small pox่), ไข้เหลือง (Yellow fever) และอน่ ๆ

> การติดเช้ออย่างอ่อนหรูโดยไม่รู้ต้ว
> (Subclinical or Inapparent Infections)

การที่จะเกิดภูมีกุ้มกัน (Immunity) ต่อโรคอย่งหน่งข้น บางทีไม่จำเบ็นที่จะต้อง เน็นโรคนนอย่างรุนแรง บางคนติดโรกบางชนิด ที่ท่าให้เกิกรูมิคุ้มกันข้นในร่างกายผู้นน

ได้ โดยที่ตัวเองก็ยงไม่ทราบว่าตัวเองติดเช้อเสียด้วยซ์่า ท้งนอาจเบ็นเพราะ ผู้นนอายุ่ ยังน้อย มีร่างกายแั็งแรงสมบูรณ์ดี หวือเบ็นเพราะเชอชาติเผ่าพันธุ์มีความต้านทาน อย่างดีต่อเช้อนนอย่แถ้ว แค่อย่างไรก็ตาม ร่างกายสามารถสร้าง Antibodies ขึนได้ พิจารณาอีกแง่หนึ่ง การที่เบ็นเช่นนได้ อาจเบ็นเพราะพิษสงของจุลินทรียนน ๆ ลดลงไป ไม่แรงอย่างแต่ก่อน จึงไม่สามารถทำให้เกิดโรคข็น

การสร้าง ANTIBODY การสร้าง Antibody เบ็นการตอบโต้ของร่างกายต่อสาร บางชนิด ซึ่งไม่มีในร่างกาย สารแปลกปลอมที่สามารถกระฑ้นให้ร่างกายสร้าง Antibody ได้ เรียกว่า Antigen

ANIIGENS ได้แก่สารที่เข้าไปในกระ!เสโลหิต หรือเนอเยือของร่างกายแล้ว กระทุ้นให้ร่างกายสร้าง Antibodies ท่อต้านต้วเอง Antibodies น้ สามารถจะทำลาย หรือ ขจด Antigens น้นๆ ออกจากร่างกาย ส่วนมากสารที่ทำหน้าที่เบ็น Antigens มักเบ็นพวก Proteins หรือสารประกอบของ Proteins หรืออาจกถ่าวอีกนยหนึ่งก็ได้ว่า สารใดที่เบ็น Proteins จะทำหน้าที่เบ็น Antigens ได้ โดยไม่จำเบ็นที่จะต้องเบ็นพวกพษ (Toxins) หรือ จุลินทรีย์์ เช่น ไข่ขาว และ Serum เบ็นต้น ตัวอย่างของ Antigens ได้แก่พิษู, แบคตีเรีย ที่ย้งมีชีวิตอยู่ หรือที่ตายแล้ว, Exotoxins และ Endotoxins ของแบคตีเรีย และเนอเยื่อ
 เมือฉีดเข้าไปในร่างกาย จะทำหน้าที่เบ็น Antigens Proteins ที่ถูกรับประทานเข้าไปไน ทางเดินอาหารไม่สามารถทำหน้าที่เบ็น Antigens ได้ เพราะจะถูกท่าถายโดยน้ำย่อยของ กระเพาะอาหารแถะล่าไส้หมด เพอใหอำนาจในการเบึน Antigens ยงคงอยู่ Proteins จะ ท้องเข้าสู่กระแสโลหิตเละเนอเยื่ออื่น ๆ ในสภาพที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงงทางเคมี

ANTIBODIES เบ็น Proteins ที่สร้างข้นในกระแสโลหิตโดยเนอเยื่อ เพื่อตอมโเท้ ท่อการกระฆุนของ Antigens Antibodies นจจะทำลายและขจด้ Antigens อำนาจในการ ท่าลายมีอยู่เฉพาะตว Antibodies ที่เกิดข้น โดยการกระต้นของ Antigens ชนิดใด กีมี อำนาจในการท่าลายเฉพาะ Antigens ชนิตนน ๆ เท่านน และจะไม่มีอูำน่าจทำลาย Antigens ชนิทอื่น

Antibodies บางชนิด ไม่ทำอันตรายจุลินทรีย์โดยตรง เพียงแต่เคลือบผิว Cells

ของจุลินทรีย์ จึงทำให้ Phagocytes กินได้ง่ายเข้าเท่านน
ANTITOXINS Exotoxins ที่ละลายน้าได้ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย สามารถทำหน้าที่ เบื้น Antigens กระกุ้นร่างกายให้สร้าง Antibodies ที่เรียกว่า Antitoxins ซื้น Antitoxins นมมีอานาจทำให้ Toxins นน ๆ หมดพิษสงได้ การเข้าส่ร่างกายเบ็นไปได้หลายทาง ได้แก่ โดยการติคเช้อ (Infection), โดยการฉีด (Injection), และโดยการดูศซึม (Absorption) อำนจจการทำถายพิษมีอยู่เฉพาะรัว เช่น พิษของงู่ห่า สามารถกระตุ้นร่างกายให้สร้าง Antitoxin ซึ่งมีอํานาจทำลายแท่เฉพาะพิษของงูเห่าเท่าน้น ไม่สามารถทำลายพิษของ โรคคอตีบ (Diphtheria) หวือของโรคบาดทะยัก (Tetanus) ได้

SENSITIZERS และ COMPLEMENT
Sensitizer เบ็น Antibodies ชนิจหน่ ถ้าเกิกั็นในร่างกาย โดยการกระตุ้น ของ Antigens ที่เบ็น Cells เรียกว่า Cytolysin ถ้า Antigens เบ็นเม็刀โลหิกแคงของ สัทว์ชนิคอ ค Antibodles หรือ Cytolysin ที่เกิดข้นมีชื่อเรียกว่า Haemolysin (เพราะ ทำให้เกิดขบวนการแฑกทำถายของเม็ดโลหิก!ดง $=$ Haemolysis ). Cytolysin มีอ่านาจ ทำลาย Cells ที่เบ็น Antigens เฉพาะชนิดของมนนเท่านน้่ ก่อนที่จะทำลาย Cells, จะดึงดูด Cytolysin มาไว้บนผิวของมมนนสียก่อน (Adsorption) เรียกว่า Cells นนนถูก Sensitize และชะถูกทำลายกีต่อเมื่อมี Complement เข้ามาร่วมอยู่ค้วย

COMPLEMENT เบ็นสรคล้ายน่ย่ย่อย (Enzyme) มีอยู่ในโลหิตของกนปกติ มี หน่ำที่วย Sensitizer ทำให้ไ ฏิกิริยากับ Antigens เบ็นไปโคยสมบูรณ์เช่น ช่วย Cytolysin ในการทำสาย Cells ที่เบ็น Antigens Complement น้ไม่จำเพาะเจาะจง ช่วย Sensitizer ชนิดไหนก์ได้ Complement มีอยู่ในโลหิตตังแต่เกิด เข้าร่วมในปฏิกิริยาระหว่าง Antigen และ $A_{n t i b o d y ~}$ โดยการฉาบเพียงผิวเผิน (Adsorption) และจะยิคติคแน่น (Fixed) ไป ร่วมในปฏิกิริยาอย่างอื่นไม่ได้อีก

การตรวจหา ANTIBODY ทั่เกดข้นในกระแสโลหตต มีการตรวจที่ควรทรานอยู่ ๓ วิธี คือ
๑. PRECIPITIN TEST Antibodies ที่รวมกับ Antigens แล้ว เกิดตะกอน บุ่นขาว (Precipitate) เรียกว่า Precipitins

Precipitin Test อาจตรวจได้ ๒ วิธีตังน
ก. โคยใช้ Slide หยด Antigen และ Serum ชึ่งมี Antibody อย่ วาง เคียงข้างกัน และเขี่ยเข้าผสมกัน โดยใช้ไม้จัมพ้น ถ้าเกิกตะกอนญุ่นขาวข้น ก็แสกงว่า Antibody ใน Serum นั้ ร่างกายสรางโดยการกระตุ้นของ Antigen ธนิคเดียวกัน

ฐ. โคยใช้หลอกแก้วทกล่อง ใส่ Serum ที่มี Antibody ลงในหกอกแก้วแล้ว ค่อย ๆ หยท Antigen ถง ให้ไหล่ทามข้างหลอคที่ตะแคง ใท่ Antigen เบ็นซันซ้อนอย่่ บน Serum ถ้า Antibody น้ ร่างกายสร้างโดยการกระทุ้นของ Antigen ชนิจเกียวกันจะ เกิจเบ็นวงแหวนสีขาว ตรงรอยต่อระหว่างของเหลวทั้งสอง

ถ้าหยค Antigen ถงไปไห้ผสมกับ Serum โดยตรงและเขย่า จะเกิตตะกอนฑุ่นขาว ฯน "ใช้เบ็นเครื่องแสคงว่า Antibody ชนิดน ร่างกายสร้างข้นโคยตารกระทุ้นของ Antigen ชนิกนน้น แทนวงแหวนสีขาวก็ได้ แท่ตะกอนขุ่นข่าวที่เกิดข้น ไม่ช้ดเจนเท่า วงแหวนสีขาวกรงรอยท่อระหว่างช้น

ปฏิกิริยา Precipitin น้ มีประโยชน์มาก ใซ้สำหรับทรวจกูว่า Antigen และ Antibody เบ็นพวกใด ถ้าเราทราบอันใดอันหนึ่ง กีสามารถจะทราบอีกอันหนึ่งได้ ช่วยในการพิเคราะห์โรค ก่ารตรวจสอบโลหิตในวิชานิติเวชศาสตร์ว่า โลหิกที่สงสัย เบืน ของกนหรือของสัตว์ กัใช้หลักน โดยเอาโสหิตที่สงส้ยมาละลายใน Normal Saline Solution เสียก่อน แล้วทดสอบกับ Serum ของส้ทว์ที่ม -Antibody ซี่งเกิกโคยการฉีก่ โถหิคกนเท้าไปกระทุ้นเบึนระยะ ๆ หลาย ๆ กรง

การทรวจซนิจน ถ้าเราท่าให Serum ที่มี Antibody เจือจางเสียก่อนในกวาม เข้มข้นท่าง ๆ กัน กีตามารถจะบอกถึงความแรงของ Antibody ที่กกิคขนไก้ เบ็นการตรวจ หาปริมาณความแรง (Quantitative Test) ถ้าตรวจ เพียงกุคุณลักษณะแก่อย่างเดียวเพื่อหา ชคดของ Antigen และ Antibody เท่านน เรียกว่าการตรวจหาคุณภาพ (Qualitative Test)
๒. Agglutination Test Antibody ที่รวมกับ Antigen ที่เบ์น. Cells แล้ว Cells เกาะทัวกันเบ็นกลุ่ม ๆ (Agglutinate) เรียกว่า Agglutinin และ Antigen ที่ กระตุ้นให้ว่างกายสร้าง Agglutinin เรียกว่า Agglutinogen

Agglutination Test อาจตรวจได้ $ต ว$ วิก คังน
ก. โคยใช้ Slide, หยด Serum ที่มี Antibody ถงเคียงข้างกับหยดของจุลิ่ททรีย์

ใน Normal Saline Solution แล้วใช้ไม้จมพพ้นเข่ยเช้าผสมกัน ถ้า Antibody ใน Serum น้ ร่างกายสร้งข้น โดยการกระตุ้นของ Antigen ชนิดน้ จะเกิดสีขุ่นขาวซึ่งถ้าตรวจจูโดย ใช้กล้องจุสทรรศน์ จะเห็น Cells ของจุลินทรีย์เกาะทัวกันเบ็นกลุ่มๆ (Agglutinate) วิธีน เรียกว่า Slide Agglutination Test ซึ่งถ้าทำให้ Serum ที่มี Antibody เจีอจางเสียก่อน ในความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ก็อาจใช้ตรวจเบ็น Quantitative Test ไก้ นอกเหนือจาก Qualitative Test

ข. โดยใช้หลอกแก้วทจลอง หยด Serum ที่มี Antibody ผสมกับเช้อจุลินทรีย์ ที่เตรียมเบ็น Antigen แล้วอบไว้ที่อุณหภูมิ ต๗ องศาเซณเซียส ชั้วะยะเวลาหนึ่งชะ สังเกตเห์นไว้ว้า จุลินทรียีีี่กระจายอยุ่ทัวจะรวมทัวเกาะเบ็นกลุ่ม แล้วทกกะกอน ท่าให้นา กอนบนใส การรวมกลุ่มของ Cells ของจุถินทรียย ( Agglutination) จะเห์นไก้ชัด ช็นถ้าเอากะกอน มากรวจโกยใช้กล้องจุลทรรศน์


> รูปที่ ๓ง Agglutination Test โดยวีธีใช้ แผ่นกระจก (Glass slide)
> เม่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็น ซ้าย - ถักษณะของ Bacilli ก่อนการทกสอบ ขวา - ลักษณะของ Bacilli เมื่อเกาะกลุ่ม ( Agglutinate) โดยการทกสอบ

มีโรคหลายโรค ที่อาจใช้ Serum ของผู้บีวย ตรวจโดย Agglutination Test ${ }_{4}^{4}$ ได้ เช่น ไข้รากสากน้อย เบ็นต้น Serum ของผู้บีวยที่เบ็นโรคน้ และ Serum ของผู้ที่ได้ รับการฉีด Typhoid Vaccine จะให้ผลอย่างเดียวกัน Agglutination Test ส่หรับโรคน้ เรียกว่า Widal's Test
การรวมกลุ่มของเม็ดโลหิตแดง ในเมื่อถ่ายโลหิต (Blood Transfusion) ให้

ไม่ตรงหมู่ กีเบึนเพราะ ปฏิกิริยา Agglutination น
หมู่โลหิตที่ควรทราบ มีดังน้

| จ. หมู่โลหิก หมู่โลหิต | Landsteiner's ( ABO ) | อาจจำแนกได้ง้งนี |
| :---: | :---: | :---: |
|  | AGGlutinogen | Agglutinin |
|  | (Cells) | ( Serum) |


| A | A | anti-b |
| :--- | :--- | :--- |
| B | B | anti-a |
| AB | $A B$ | 0 |
| 0 | 0 | anti-a, anti-b, |

ในการผสมโลหิตผิจหมู่ ไม่ว่าจะภายในร่างกาย หรือภายนอกร่างกาย เช่นบน แผ่น Slide หรือในหลอกแก้วทดลองก์ตาม จะเกิด Agglutination ของเม็คฺโลหิตแดงขึ้น ซึ่งถ้าเบ็นภายในร่างกาย เม็ดโลหิทแดงที่รวมกลุ่ม อาจเบ็นลีมโลหิต อุดหลอดโลหิทได้ ซึ่งถ้าอุดหลอกโสหิทที่ไปเล้ยงอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง หรือหวใจ ก็อาจทำให้ผู้บีวยถึง กับเสียชีวิๆ จีงต้องตรรจโลหิๆให้รอบคอบเสียก่อนที่จะถ่ายโลหิต (Blood Transfusion) ให้แก่ผู้บี่วย หมู่โถหิต AB รบโถหิตหมู่อ่คได้ทุกหมู่ เรียกว่าผู้รบได้ทัวไป (Universal Recipient) ส่วนหมู่โลทิต 0 ให้โลหิตแก่ผู้บี่วยที่มีหมู่โลหิตหมู่อน ๆ ได้ทุกหมู่ เรียกว่า ผู้ให้ได้ทัวไป (Universal Donor) แต่ในทางปฏิบต เรานิยมใหผู้รับและผู้ให้ มีหมู่โดหิต เคียวกันมากกว่า เพราะมีปฏิกิริยาของการให้โลหิตน้อยกว่าการให้โลหิตแก่ผู้บีวยที่มีโลหิต กนละหมู่กัน
๒. หมู่โลหิต MN ไม่สำค้ญในการรักษาพยาบาลผู้บ゙วย.
๓. หมู่โลหิต Rh ( $\mathrm{Rh}=$ Rhesus monkey- ตรวจพบหมู่โลหิตชนิคน้ คร้งแรก
 Rh-positive อีก ๑๕์ เปอร์เซนต์ เบ็น Rh-negative ความสำศัญของโลหิทหมู่น คื่อ

ก. ถ้าผู้ใดมีโลหิต Rh-negative เคยยได้รับการเา่ายโถหิต (Blood Transfusion) ให่โดยโลหิตหมู่ Rh -positive มาก่อน ผลจากการให้โลหิตครังนน จะทำให้ร่างกายผู้นน สร้าง Antibodies ต่อต้าน Cells ของหม่โลหต Rh-positive ถ้าต่อมามีการให้โลหิตอีก ครงหนน่ง โดยโลหิกหมู่ Rh-positive, Cells Rh-positive จะมีปฏกริรากับ Antibodies นี่ เกิดการรวมตัวเกาะกลุ่มของเม็ตโลหิตในหลอตโลหิต (Intravascular agglutination) และอาจเบ็นอันตรายถึงชีวิตได้

ข. หญิงที่มีหมู่โถหิ Rh-megative ถ้าต่มรสกับชายที่มีหมู่โลหิต Rh-positive (i) ถ้าหญิงนน เคยได้รับการถ่ายโลหิตให้โดยหมู่ Rh-positive มาก่อน จน ร่างกายสร้าง Antibodies ต่อต้าน Cells Rh-positive ข้น เมื่อหญิงนนทังครรภ์ และบุตร ในครรภ์ มีหม่โถหิก Rh-positive, Antibodies จาก Serum ของมารตา จะเข้าไปไน ระบบไหลเวียนของหารกในครรภ์ และมีย ถิกิรยากับ Cells ของทารก ทารกอาจคลอด ก่อนกำหนด และเบ็นตีซ่าน ที่เรียกว่า Erythroblastesis foetalis ถึงแก่กรรมได้ง่าย ถ้าจัดการเอาโลหิตออกให้หมดัว เปลี่ยนให้ใหม่ไม่ทัน
(ii) หญิงนนอาจต้งศรรภ์และคลอตบุตรคนแรก ที่มีหมู่โลหัต Rh-positive ได้ตามปกตต ถ้าไม่เคยได้รับการถ่ายโลหิตให้ไว้โดยหมู่โลหิต Rh-positive มาก่อน แท่ใน ครรภ์หลัง ๆ ทiรกในครรภ์จะเบึนอย่างหี่บรรยายไว้ในข้อ (i) เพราะ Cells Rh-positive ของทารกในครรก์แรก ได้กระตุ้นร่างกายมารดาไห้สร้าง Antibodies ต่อต้าน Cells ของ หม่ โลหิต Rh-positive ไว้เล้ว

ทัง ABO (Landsteiner's), MN .และ Rh Blood groups มีความสำคัญทาง นติเวชศาสตร์ด้วย เช่น ตรวจดูว่าเด็กเบ็นบุตรของบิตามารตาคู่หนึ่งแท้จริงหรือไม่ เบ็นต้น ๓. Complement Fixation Test โดยอาศัยความรูที่ Antibody รวมกับ Antigen ของมน โดยมี Complement อย่ด้วย เกิดบฏิกิรา Antigen-Antibody Reaction ซัน และในปฏิกิรยยาที่เกิดจ็นน้ Complement จะถูก Fix หมด ไม่สามารถจะไปร่วมในปริกิิรา Antigen-Antibody กับคุ่อื่นอีกได้ ในขบวนการทดสอบ Complement Fixation Teะt

น จังจัด Antigen-Antibody ขึนสองคู่ และมี Complement เป็นต้วกถางอยู่ ค่ยรก เบึนคู่ที่เราท้องการทดสอบโดยให้ผสมกัน ร่วมกับ Complement เสียก่อน Complement ที่ใช้ ได้แก่ Serum ของหนูกะเภา และใช้คู่ที่สองเบ็นเมฺกโลหิตแตงของแกะกับ A mboceptor ซึ่งเบ์น Serum ของกระท่ายที่ได้รับการฉีดด้วยเม็ดโลหิตแจงของแกะซ้า ๆ กันหลาย ๆ กรงเบ็นระยะ ๆ (จนเกิดมี Haemolysin ที่มีอำนาจ Haemolyse เม็คโถหิค แกงของแกะ ถ้าหากมี Complement ร่วมก้วย) เบึนทัวซบ่ง (Indicator) แสดงโคยผังดังน
(i) Antigen และ Antibody (ที่ต้องการทก่สอบ)
(ii) Пัวร่วม = Complement (Serum ของหนูตะเภา)
(iii) Sheep Red Blood Cells และ Antisheep Haemolysin (Serum ของ กระต่าย) เบึน indicator
ถ้าปฏิกริยา $(\mathbf{i})$ เกิดผสหมายความว่า Antibody ชนิดนร่างกายสร้างฐ้นเพราะ การกระตุ้นของ Antigen ชนิดน เม็ดโลหิตแดงของแกะจะไม่ถูก .Haemolyse เพราะ Complement ถูก Fix ในปฏิกิริยา (i) เสียแล้ว น้าในหลอจทคถองจะยงคงขุ่น ซังถ้านำ หลอดทดลองที่บฏิกราเหล่านเกิตข้น. ไปบืน (Centrifuge) น้าม้างบนจะใส เรียกว่า Positive Test แท่ถ้าปฏิกริยา (i) ไม่เกิดขึน เพราะว่าไม่มี Antibody เกิดข้นใน Serum หรือ Antigen-Antibody ไม่ตรงคู่กัน Complement ไม่ถูก Fix จึงเกิดปฏิกิริยา (iii) ขน โดยใช้ Complement ที่ยั่งไม่ถูกใช้น เม็ดโลหิตเคงของแก่ะจะถูก Haemolyse ทำให้ Haemoglobin ออกมานอก Cells (Haemolysis) น้ำในหลอคทดคองที่ใช้ทตสอบน จะ ใสเพราะไม่มีเม็ดโลหิตแดงแขวนลอยอยู่ และเบ์นสีแดง เมื่อนำหลอกทดลองน้ไบบึน (Centrifuge) ส่วนน้าข้างบนก็จะยังคงเบีนสีแดงของ Haemoglobin อยู่. เรียกว่า Negative Test

ถ้าเราท่าให้ Antigen หรือ Serum ที่มี Antibody เจื่อจางเสียก่อน ในความ เข้มข้นท่าง ๆ กัน ก็อาจใช้ Complement Fixation Test นส่าหรับ Quantitative Test นอกเหนือจาก Qualitative Test คังได้อธิบายมาข้างก้นใน Precipitin และ Agglutination Tests แล้วก์ได้

ทัวอย่าง สำหรับการทดสอบทังสามชนิจนี ไค้แก่ การทดสอบ Serum เพื่อหา Antibodies ที่เกิดขึนในผู้บีวย ทีเบ็นโรคต่าง ๆ ดังน้


#### Abstract

8 (i) Precipitin Test

ก. V.D.R.L. Test (V.D.R.L. $=$ Venereal Diseases Research Laboratory) เบึนการทตสอบส่าหรับผู้บ้วยที่เบ็นโรคซพีลิส โดยใช้ Slide พิเศโษ ซึ่งมีแอ่งคล้ายเต่า ขนมกรก เต แถว ๆ ละ ะ หลุม รวมเบ็น จ๐ หลุม ต่อ Slide

Antigen ได้จากสกัตหัวใจว้ว (Beef Heart Extract) ใช้ Serum จากผู้บีวยย ในความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เพอท่ศสอบหา Antibody การทกสอบนี้ ก็เช่นเดียวกันาบ Precipitin Test แบบ Slide ที่กล่าวข้างท้น แต่ทดสอบในแอ่งของแผ่นกระจกต้งาล่าว ทำได้คร้งสะ 00 รดด แล้วน่าไปวางบนเครององเขย่า (Shaker) เขย่านานประมาณ ธ๐ นาที ก่อนตรวจผล ผผออกมาตามความขุ่นของทะกอนขาว (Precipitate) ที่เกิตั้นเบ็นหนึ่งถึงสี่บวก ตามความชุ่นน้อยไปหาม กก

ข. Kahn'ง Test เบ็นการทจสอบส่าหรับผู้บ่วยที่เบึนโรกซึพลิส แบบใช้ หลดกแก้วททลอง Antigen และ Serum ใช้อย่างเทียวกับข้อ (ก) กาวอ่านผลก็เบ็นแบษ เทียวกับข้อ ( $n$ )


(ii) Agglutination Test

ก. Widal's Test เบ็นการทดสจบส่าหรบผู้บี่วยที่เบนโรกไข้รากสากนัอย (Typhoid fever) โดยใช้เช้อแบคทีเรีย Salmonella typhi เบ็น Antigen ทกสุอบ กับ. Serum ของผู้บีวยที่สงส้ยจะมี Antihody ที่ร่างกายสร้างจากการกระทันของเซ้อ Salmonella typhi ใช้ตรวจสำหรับ Paratyphoid $A$ และ $B$ กัไก้ค้วย

ข. Weil-Felix's Test เบ็นการทคสอบสำหรับผู้บีวยที่เบ็นโรคไข้รากสาดใหญ่ (Typhus fever)

ค. Brucella Agglutination Test เบ็นการทกสอบสาหรับผู้บ้วยที่เบ็นโรก Brucellosis หรือ Undulant fever

ง. Leptospiral Agglutination Test เบ็นการทคสอบสำหรับผู้มีวยที่เบ็นโรค Leptospiroois หรือ Weil' disease
(iii) Complement Fization Tent

ก. Wassermann's Test เบ็นการทตลอบสำหรับผู้นีวยที่เบ็นโรคซิพลิส โคย ใช้ Antigen จาก Beef Heart Extract (Cardiolipin)

ข. Complement Fixation Test สำหรับ Typhus fever
ค. Complement Fixation Test สำหรับ Gonorrhoea
(ii) ภูมีคุมกันที่เกิดโดยการสร้างสรรคข้นเอง(Artificially active immunity) เพื่อที่จะให้เกิดมีภูมคค้มก้น (Immunity) ฮ็นเอง โดยไม่ต้องเสี่ยงท่อการเบ็นโรก จึงมีผู้คิดวธธ Artificial Immunization ข̆น เลียนแบบธรรมชาต แท่ไม่ทำให้บนโรค ได้ แก่การปลูกผี และฉีด Vaccine ภูมิคุ้มกันที่เกดดข เรียกว่า กูมคคุมกันสร้างสรรก์ขนเอง (Artificially active Immunity)

การสรางสรรค์กูมิคุมกกันข้นเอง มีวิธีทำได้ ๓ วิธี ดังน้
จ. โคยการฉีด หรือปถูกเช้อจุลินทรีย์ที่ยมงชีวีตอยู่ แค่หมจพิษสงแล้ว เช่น การปลูกผีบี้ยงกันไข้ทรพิษ, Pasteur Treatment ส่าหรับบ้องกันโรคกล้วน้ำ (Rabies) และ B.C.G. Vaccination เพื่อบ้องกันว้ณโรก (Tuberculosis) เบ็นท้น

ก. การปลูกผีบ้องกันไป้ทรพิษ ถ้าน่าหนองคีจากผู้บ์วยที่เบ็นไข้ทรพิษ ไป ปลูกให้ถูกว้ว และถ่ายทอกให้ลูกวววทวออึ่น ๆ เรือย ๆ ไป เบ็นเวถานาน ความรุนแรงของ Viruses ที่เคยมีจะลคน้อยลงไป และเรียกว่า Vaccinia Virus ถ้านำหนองผ์นกกลับมาปลูก ให้คนทามต้นแขนขา และผข้น ผู้นนจะเกิดกูมคุ้มกันท่อไข้ทรพษษข้น ซึ่งอาจกุ้มกันผู้นน มิให้เบ็นไข้ทรพิษได้นานบีหรืออาจตลอกชีวิต นับเบน Vaccination ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ( Vacca=Cow- ภาษาถาติน ) น่าหนองผีที่ได้จากถูกวัว มาผสมกับ Glycerin เก็บไว้เบ็น เวถา ๓-๔ สัปดาห์ เพื่อฆ่าเช้อแบคตีเรียที่ติตมากับหนองผึก่อนนำไปปลูกให้คน ตามปกทิ หนองผึใช้เก็บในหลอดแก้วเล็ก ๆ แล้วห้กใช้ครังละน้อย ต้องเก็บไว้ใน ทู้เย็นคลอดเวลา

ข. Pasteur Treatment หรือการฉีก Vaccine บืองกันโรคกล้วน้า (Rabies) เนื่องจากโรคกล้วน้า เบ็นโรคที่ไม่มีทางรักษา แค่มีทางบืองกันได้ 'โดยการฉีก Vaccine








 (Rabid dogs)
 (Dscl Embryo) หวิอใน Human diploid cells culture มากกว่า เพราะผลแทรกซ้อน ที่










 (Tubercuin negative) เท่านแ





เซลเซียส นาน ๑ ชัวโมง หรือใช้ Formaldehyde แถ้วเติม Tricresol หรือ Phenol 0. ๒๕\% ช่วยฆ่าด้วยในบางครง ไส่ในหลอตยาฉีด (Ampoule) มัโีดเข้าใต้ผิวหนง (Hypodermic) $๓$ ครัง แต่สะครงงห่างกัน ๑สับดาห์ และควรฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Intradermal) นึ่ละ ล คร้งเบึน Booster dose

MIXED VACCINES ได้แก่ Vaccines หลายชนิจผสมกัน ที่นี่ยมผลิตออกมาได้แก่
ก. Typhoid, Paratyphoid A, B. และ Cholera Vaccines
ข. Whooping Cough Vaccine ผสมกับ. Toxoid ของ Diphtheria และ Tetanus (Toxoid จะได้อธิบายต่อไปในข้อ ๙)

การไช้ Vaccines หลาย ๆ ชนิด มาผสมกันน้ นอกจากจะได้ผลดี เพราะ Antigen แต่ถะอย่างใน Vaccines ผสม จะช่วยเสริมฤทธธซุ่งกันและกัน ให้มีประสิทธิภาพ แรงข้นแล้ว ยงงทุ่นการฉีตยาลงไปด้วย
๓. โดยการฉีจท์อกซอยด์ (Toxoid) ทำได้โดยนำ Exotoxins ที่ได้จากน้ำ เล่ยงเช้อแบคตีเรียที่กรองแยกเอาตัวแบคตีเรียออกไปแล้ว มาผสมกับ Formaldehyde ทำให้อ่านาจการเบ์นพิษหม่ไป แต่อ่านาจในการเบ็น Antigen ย้งงางมีอยู่ Exotoxins ที่หมดพิษสงแล้วนีเรียกว่า Toxoids โดยทว้เปไช้สำหรับบืองกันโรคกอตีบ (Diphtheria) และโรคบาดทะยัก (Tetanus) ซึ่งท้งลัองชนิดน มักผสมกับ Whooping Cough Vaccines เบ็น Vaccines ผสฟ กังกล่าวแถ้วข้างท้น Toxoid จะกระต้นร่างกายให้สร้าง Antibodies ที่เรียกว่า Antitoxinsจข้น มีฤทธิท่าลายล้าง Toxins ของเชอจลินทรียนน้น ๆ การฉีด Toxoids ควรฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Hypodermic) หรือเข้ากล้ามเนอ ๓ ครัง แท่ ถะรรงห่างกัน เดีอ่น และอีกกรงหนึ่ง เมือผู้นนมีโอกาสที่จะได้รับเช้อ เรยยก่า Booster dose ซึ่ง Booster dose นึ เพียงฉีดเข้าผิวหนัง (Intradermal) ก็พอ เช่น ทหารที่เคยได้รับการฉีด Tetanus Toxoid m ครังคังกล่าวข้างก้นแล้ว เมื่อได้รับบาคเจ็บ เพียงฉีก Booster dose อีกครังหนึ่งกีพอที่จะบ้องกันมิให้ทหารผู้นนเบีนโรคบาจทะยกไได้ อัตราการสร้าง ANTIBODY

หลังจากที่ไก้รับการฉีก Vaccines หรือ Toxoids เบืนครังแรกแล้ว ต้องใซ้เวลา

นานประมาณ ๒ーจ๐ สปไดาห์ จึงจะเกิกมี Aṇtibodies ฮึน ถ้าเบ็น Booster dose ที่ฉีก


Active Immunization จีงใช้ในการรักษาโรกที่เกิตซ้นแล้วไม่ได้. เพราะ Antibody เกิจช้นไม่ทันการ ในรายเช่นนต้องใช้ Passive Immunization

ข. ภูมิคุมกันทผูอนทำไว้ให้ในสภาพส่าเร็จรูปแล้ว (Passive Immunity)
(i) ภมคค้มกันทเกิตเองตามธรรมชาติ (Naturally passive immunity)

ได้แก่ Antibodies ที่ทารกในครรภ์มีอยู่โดยรบจากมารคา Immunity นี้มีได้ โดยผ่านทางรก ทารกที่คลอดใหม่ ๆ จีงยังมีภูมคค้มกันที่ได้จากมารดานยยู่หลายเดือน เมื่อ Antibodies น น หมคไป เก็กก็หมตภูมิคุ้มกันและมีโอกาสติดโรคท่าง ๆ ได้ ดังนน้นจึงควรเรีมให้ Active Immunization แก่ทารกแต่เน็น ๆ (อายุ ๒ー๓ เกือน) เพื่อให้เกิดภูมิคุมกันท่อโรกไอกรน (Pertussis) และคอกีท (Diphtheria) ก่อน ท่อมาจึงให้ Tetanus Toxoid (หรืออาจให้ พร้อมสองอย่างแรกก็ได้) แล้วต่อมาก็ปถูกผืบืองกันไข้ทรพิษ และนีดหรือรับประทานง Vaccines บ้องกันโรคอึ่น ๆ อีก รวมทั้งโรคไข้ไขส้นหลังอักเสบด้วย

เนื่องจาก Antibodies ในทารกคคออกใหม่ ๆ ได้มาจากมารดา ฉะนนมารดาทียง ไม่มีภูมิคุ้มกันท่อโรคคอกีบ (Diphtheria), บาจทะย้ก (Tetanus), ไอกรน (Pertussis) และไช้รากสาคน้อย (Typhoid fever) จึงควรได้รับการฉึก Vaccines และ Toxoids บ้อง กันโรคเหล่านีในขณะตังครรภ์ เพ่อให้เกิก Antibodies ขึนใน Serum เบึนการช่วยให้ ทารกคลอคออกมามี Antibodies ท่อก้านโรคต่าง ๆ กังกล่าวแล้ว
( ii ) ภูมคุมกันทเกิดโคยการสร้างสรรคข้น ( Artificially passive immunity) ในบางรายเราต้องการให้ร่างกายผูบ้วยมี Antibodies ทันที เพื่อจะให้ก่อสูกับ Infection ที่เกิคข้นแล้วไท้ เช่นโรคคอทีบ (Diphtheria) และบาจทะย้ก (Tetanus) เบ็นท้น อาการสำคัญของโรคนี้ เกิดเพราะ Toxins ของแบคกีเรียที่เบ็นสาเหตุของโรค, Toxins ท่าถายอวัยวะท่าง ๆ ของร่างกายโคยรวดเร็วมาก จะรอให้ร่างกายสร้าง Active Immunity รันไม่ทันแน่ ไม่ว่าจะโดยวิดีทางธรรมชากิ หรือโกยการสร้างสรรค์ขึน เรา จึงต้องรีบให้ Antibodies ที่ท่าไว้ส่าเร็จรูปแล้ว เพือให้กิต Passive Immunity ท่อก้านโรค
-0.

# ขึน ได้แก่การใช้ Antitoxins ต่าง ๆ Antitoxins นี้ชสสตว ซึ่งได้แก่ม้า เบฺนผู้ผลิตให้่ แล้วเอา Serum จากม้านม่นีตให้เบ็น Antıtoxin ตึ่งจะได้อธิบรยรีธี่ต่อไป 

## $\downarrow$ <br> การเตรยม ANTITOXINS

Antitoxins ที่ใช้กันอยู่เบื่นประจำได้แก่ Diphtheria และ Tetanus Antitoxins สัทว์ที่ใช้ผลิกให้ ได้แก่ม้า โดยการฉีด Toxoids หรือ Toxins เข้าใต้ผวหนัง ค่อยฺๆเพีมขนาด (doses) มากข้นๆ กรังแรกใช้ขนาดอ่อนๆ ก่อน ฉีกอย่อย่างนเบนเวลา ๓-๔ เดื่อน เมื่อ เห็นว่าเกิด Antitoxins ข็นในโถห์ตม้าเพียงพอแล้ว จึงเจาะโถห่ตม้าออกจากหลอดโถหิต ค่าที่คอประมาณ $๘$ ลิตรต่อครง Serum จากโลหิตน จะมี Antitoxins ใช้รัษาโรคได้ มาา ที่ใช้ในกการผลิต Antitoxins จะต้องได้รับารเลืยงตูอย่างดี ไห้มีสุขาพแขึงแรงโดยตลอด, Serum ที่ได้ต้องเก็บไว้ในทีมดและเย์น เพราะว่าหากเก็บไว้ในที่สว่างและอุ่น Antitoxins จะ ค่อย ๆ หมคอำนาจไป ถ้าเก็บไว้ที ๆ Antibodies อาจคงอยู่ได้นานตึงบี หรือนานกว่านน อีก เพื่อที่จะถดปฏิกิริยาจาก Protein ใน Serum ของม้าถง มีวิธีการที่จะขจัด Protein ออกจาก Serum น น ให้เหลือแก่เพียง Antitoxins เพียงอย่างเคียว เรียกว่า Concentrated หรือPurified Antitoxins ซึ่งได้แก่ Antitoxins ที่เราใช้กันอยุทุกวันน้ เซรุ่มที่ใช้ฉืดวักษา งูกัต เพื่อแก้พิษงูท่างๆ กีไช้ม้าเบ็นผู้ผลิก Antibody ให้ โดยการฉีกพิษง (Snake venom) เข้าไปไนม้า วิธีการฉีตและผลิตเบ็นอย่างเกียวกันกับวิธีการเตรียม Antitoxins คังกล่าวแล้ว เ้างต้น จึงกล่าวรวมกันไว้ในที่นด้วย

การฉีต Antitoxins ให้เก่ผู้บูวยที่เบ็นโรค ควรให้ก่อนที่อวัยวะของร่างกายจะ เสียหายเกินซ่อมแซม, ซึ่งจะให้ผลดีมากกววาการฉีดเมื่ออวัยวะเสียหายมากแล้ว ควรจำไว้ว่า Antitoxins สามารถซ่าธุทธ Toxins ให้หยุดทำถายอวัยวะท่าง ๆ ได้ แต่ไม่สามารถจะซ่อม เซมความเสียหายของอวัยวะต่าง ๆ ทีเกดข้นเล้ว

## PASSIVE immunity ในการบ้องกันโรค

Passive Immunity ใช้ได้ทังในการบืองกันและรักษาโรก เมื่อสงสัยว่าผู้บู่วย มะได้รบเซัอบาดทะยกก เซ่น เท้าถูกตะปูทำ หรือในบ้านนน ห หรือบ้านใกล้เรือนเคียง เผู้บีวยเบึนโรคคอตีบเกิดข้น ควรจัดการบ้องกันโรคโรยให้ Antioxins บ้องกันโรค

แท่ละชนิดนสสย และควรให้ Tetanus Antitoxin แก่ผู้บืวยที่ถูกยงง, แทง หวือได้รับบาด แผลมาเบ็นประจ่า เพราะในบาดแผลเหล่าน้ อาจมี Spores ฯอง Tetanus bacilli หคง เช้าไป และท่าให้เกิดเบื้นโรกบาจทะยัก (Tetanus) ไค Gamma Globulin มีอยู่ใน Serum ของผูบีวยที่หายจากโรคบางอย่างใหม่ ๆ (Conv lescent Serum) เช่น โรคหัก ถ้านำมา ดีคจะช่วยรักษาโรคและทำให้ความรุนแรงของโรคนน้ ๆ ลดลง

ข้อเสียของ Passive Immunization มีต ข้อ คือ
จ. อาจทำให้ผู้บับารฉึก แพ้ต่อ Antitoxin อย่างนน ในการฉีกครั้งหคัง ๆ (ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในเรื่อง Anaphylaxis)
๒. กวามคงอยู่ของ Antibody มีเพียงช้วคคราว ประมาณ $ต-๓$ สัปดาห์ ถ้าเบ็น Serum ทีได้จากสัตว้ และหน่งเดือน หรือกว่านน ถ้าเบึน Passive Immunity ที่ทารก คผอดใหม่ได้จากมารๆา ในขณะอยู่ในครรภ์, เพราะเบ์น Serum ของคนเหมือนกัน

การเก็บ (Storage) Vaccines, Toxoids และ Antitoxins ต้องเก็บไว้ในที่มืด และเย็น เซ่น ในต้เย็น เพื่อให้อ่านาจในการเบึ่ Antigen หรืออ่านาจของ Antibody คงอยุ่นานที่สุต เท่าที่จะเบ็นไปได้

## บทที่แปด

## การแพ้ (hYPERSENSITIVENESS หรือ allergy)

การแพ้เบ็นปรากกดารรณ์ ของการกอบโต้ของร่างกาย ต่อ protein ที่เข้าไป โคย
 เบ็น Antigen Antibody Reaction อย่างหนึ่ง แสคูยอกโกยอาการค่าง ๆ เช่น ผืนลมพิษ ข้น, หีก, ปวงท้อง, ท้องเกิน หรืออาการ Shock หมกความรุ้สึกไป นบได้ว่าบ็นกลไก ที่ร่างกายแสกงบ่ฏิ่กิรยาออกอีกแบบหนึ่ง

ชนิดของการแพ้ อาจจ่าแนกไก้บ็น เต แบบ คือ
-. แสกงการแพ้ให้เห็นโกยทันที (Immediate allergic reaction)
ต. แสกงการแพ้ให้เหันช้า (Delayed allergic reaction)
กวามแกกค่างของ Antibody ของ Immediate type และ Delayed type อยี่ที่ ว่า Antibody ของ Immediate type พบได้ในอวัยวะทัว $ๆ$ ไป ทั้งใน Cells ของเน้อเยื่อ แะะในโหหิทที่ไหลเวียน แก่ Antibody ของ Delayed type มีอยุ่เฉพาะใน Cells บาง ชนิกเท่าน้น ไม่พบในโหนิกที่ไหลววยยน

ไม่ว่าะะเบ็นอย่าง (๑) หรือ (เจ) ก็ตาม เบ็นขบวนการแพ้ที่เกิคจากกฏิกิริยา ระหว่าง Antigen แณะ Antibody ถัาปราฏภารณน์น เงิจขึ้หในกระแสโลหิตจะไม่เสดง
 ปลิกิริราน้ เกิกข้นในหรือบน Cells ของเน้อเย่อ ชนิกของปถิกิริยกาวแพ้ จงจี้นอยู่กับ
๑. ชนิกของ Antigen
๒. รนิคของ Antibody
m. ความเข้มข้นของ Antigen และของ Antibody
๔. ท่แหน่งและษนิคของ Cells ของเนอยย่อที่เกี่ยวข้อง
๕. จนิกของสักว์ ที่เี่ยวขของ

ปฏิกิร่ยาการแพ้ทันที (Immediato Allergic Reaction)
กฺารแพ้ชนิกน้้ เกิกจากปฏิกิริยา Antigen-Antibody ในหรีอบน Cells บางชนิก

## Q0.

ของเนอเยือ แสดงออกโกยมื่นลมพพษชนน หถังจากรบประทานอาหารบางชนิก หรือหล้ง จากที่ผู้บีวยได้วับการฉึก Serum อาขแสกงออกโคยอาการอึ่นอีกก็ได้ เช่น อาการคล้าย กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ประมาณ $๒-m$ นาที หลังรับประทานอาหารบางชนิด หรือ เบ็นหีดทันที่ หลังถูกต้องกับสัตว์หวีอละอองเกษรก่อกไม้บางชนิก

เนืองจากปฏิกิรยาการแพ้ทันที เกิตข้นเพราะปฏกิิรยา Aritigen-Antibody บาง ชนิดในหรือบน Cells บางชนคของเนื้อเยี่อ บุคคลที่แสดงการเพ้พ มะท้องเคยได้วับ Antigen ชนิดที่ท่าให้เกิดการแพนม่า่อน (เบึนเวลาอย่างน้อย จ๐ วันมาแล้ว) จนกรฺะท้่งร่างกาย่ สราง Antibody นนข้น

Antigens ที่กระทุ้นให่ว่างกายสร้าง Antibody ชนิดนได้แก่ Protein ซึ่งละลาย น้าได้ เช่น Serum, ไข่ขาว, Proteins จากปลาต่าง ๆ, เนอ และผับางชั่ด เบ็นต้น ของอึ่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดฏิกิริยาการเพ้ทนที่ ซงแสดงออกโกยผนลมพิษขน หรือหึด ได้แก่พืชบางชนิด, ถะอองเกษรทอกไม้, ขนสัตว์ เช่นม้า, แมว, แกะ, และ สุนข้ เครืองประเทีองผิว, ยาบางชนุด, เครื่องมึอเครืองใช้ทเบืนยาง และสียอมท่าง ๆ เบ็นทน ปภภกิรยาการแพ้ทนที จะแสดงออกในรูปใด ขึนอยูกบ Cells ของเนอเยี่อที่เกิก ปฏิกิริยา ระหว่าง Antigen กับ Antibody , ชืน ถ้าเกิดข้นใน Cells ของกล้ามเนอเรียบ (Smooth muscle fibres) ) กล้ามเน้อน้จะกระทุก ซึ่งถ้าเบึนกล้ามเนือของผนังกระเพาะ อาหารและลำไส้ จะเกิกอาการปวกท้อง และท้องเดิน ถ้าเบ็นกล้ามเนอมดถูกขณะท้้งครรภ่ กีจะเกิกการแท้ง ถ้าเป็นกล้ามเนอของหลอกลม (Bronchioles) กีเกิทอาการหื่ และถ้าเบ็น กล้ามเนอของผนงหหลอกโลหิตของผีวหนัง กัจะเกิดเบ็นผึ่นลมพษแดงซน เพียงแต่มีความร้ ว่า ในว่างกายมีกล้ามเน้อเรียบอยู่ที่ใคบ้างเท่านน กีสามารถจะบอกถีงอาการท่าง ๆ ที่กิก ชนได้ นอกจากนย้งมี การบวม (เนึ่างจากการขยายกัวของหลอกโลหิก) ของเย่อบุค่างๆ ก้วย ซึ่งถ้าอวยยวะสำกัญ เช่น กล่องเสียงบวม จะเกิกหายใจไม่ออก แสะกายไก้ การฉีก
 กัวกีบผง จึงควรเกรียมยาน้ไว่ใช้ได้ทันที่เมื่อจำเบืน

ANAPHYLAXIS
เบ็นปฏิกิริยาการแพทนทีีอ่างหนึ่ง ถ้ฉีตต Protein ที่ละสายน้าได้ เข้าไปกรัง แรก จะไม่เกิดการแพข้น แท่ถ้านีกกรงที่สอง ห่างจากกรงงเรา ประมาณ เต ต้ไตาห์ จะ เกิตการแพ้ทันท์ เซ่นตัวเย็นชืด หายใจข้ก อ่อนเพลีย ชัก และบางครั้งอาจถึงตายไต้ ระยะก่อน ๒ สัปตาห์ (ในระยะ Refractory period) ถ้าฉีด Protein อย่างเรียยว กันน จะไม่เกิดปฏิกิรา Anaphylactic นขึน เรียกระยะเวถา หตังชาเรับการคีก Protein เข็มแรก และเซ็มหตังที่ได้ผลนว่า Refractory period เบึนระยะที่ร่างกายกำลังสร้าง
 protein ที่ฉีดเข็มหลังที่ได้ผลเรียกว่า Reacting หรือ Assaulting dose, Sensitizing dose จะ Sensitize cells บางชนิดของสัตร์ที่ได้รับการฉีด ให้เกิดกาวะการแพ้ (Hyper-
 หรือ Assauting dose) ภาวะกี่เกิดการเงข้านนเบ็นเพราะ Antibudy ที่เกิจข้นไปอยู่ตาม กล้ามเน้อเรียบในที่ท่าง ๆ เมือ Antigen (เรียกว่า Allergen หรือ Anaphylactin) เท้าเปครังหล้ง โคยวิถีทางเดียวกับการเข้าไปในครงแรก จึงเกิดปฏิกริยากับ Antibody ข้น บนหรือในกล้ามเนือเรียบในที่ต่าง ๆ น กล้ามเนอเรียบจะกระตุ และเกิดอาการท่าง ๆ ขน ในปฏกิิรยาการแพ้ทันที ถ้าสักว์น้นไม่ตาย เพราะ Reacting dose ถัตว่นี จะทนต่อการฉีด Protein ชนิดเดียวก้นน้ดด้ แต่เบ็นเพียงชัวค่ราวเท่านน ทั้ง ๆ ที่ภูมิ กุ้มกันท่อ Protein ชนิดนีเกิดขในตววเองแล้ว เรียกว่าเกิ่ก Desensitization ข้น การ แพนอาจกล้บเบืนอีกได้ ขบวนการแพ้อย่างซ้า ( Delayed allergic reaction) Desensitize ได้ยากมาก

## 






Test เบ็นการฉีด Protein ของ Tubercle bacilli ที่เรียกว่า O.T. (Old Tuberculin) หร่อ P.P.D. (Purified Protein Derivative) เข้าในผิวหนัง (Intradermal) ที่บริเวณ หน์าแขนผู้บีวย ถ้าผู้บีวยเคยได้วับ Tuberculoprotein นึมาก่อนแล้ว บริเวณที่ได้รับการฉีค จะบวมแดง มีอาการอักเสบ และบางครังบริเวณนนมีการตายของเนีอเยื่อเกิดขึน หลังชาก ไก้รับการฉีกเป็นเวณา ๓๖-ส๘ ชัวโมง การอักเสบโดยแบคตีเรีย, ถะอองเกษรดยกไม้, ยา บางอย่าง, เครื่องประเทืองผิว และสีย้ฉม อาจทำให้เกิกการแพ้อย่างช้าในผูบ้วยได้ ซื่ง ตัวอย่างดังกส่าวแล้วน อาจทำให้เกิดการแพอย่างทันทีขนก์ได้
histamine ในการи้







## ตรแพ้ละอองกแมคอกไม้







 จ่พว2 Antibistaminics แณะยากกกาชบวมยองยี่ยบุมูกบางชนิก

กาวแพ้าาหาร
 Proteins เช่น ปถา แคะ กัง เบ์นท้น ทังนเบเนเพราะผู้นนเคยได้รับ Sensitizing dose

006
 เกินอาหารเบึนไปไม่ปกกิ มีการดูคซึม Proteins ชนิคเข้าไป โดยยงไม่ทันได้ย่อยใหดี ผลจึงคล้ายกับการฉีด Proteins ชนึดนเจ่าไป ต่อมาเมื่อผู้น้รับประทาน Proteins ธนิดนี เข้าไปอีก จะเกิดอาการแพษ้นทุกครงที่รับประทาน ซั่งม่กได้แก่ ผืนลมพิษ บางร่ย จะแสดงอาการแพ้ โดยการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเกิน หรือมีอาการแปลก ๆ อื่น ๆ อีก อาจทำให้อาการแพ้หมตไปได้ โตยการฉีด Proteins ของอาหารเหล่าน้ เน์นิระยะ ๆ ก่อยๆ เพี่มขนาดกังกล่าวแล้วข้างก้น ซิ่งเรียกว่า Desensitization

## การแพ้แบคติเร่ย

แบคตีเรีย ที่ขถุดหลงเข้าสู่กระแผโโหิิต อาจ Sensitize cells บางชนิคของ ร่างกายใหหเกิดการแพ้ต่อ Protein ของแบผตีเรีย มักเบ็นการแพอย่างช้า เบ็นการตอบโต้ ของเนอเยื่อก่อการกิกเช้อแบคตีเรีย เชื่อก้นว่า Rheumatic fever ที่หายแผ้วกลับเบ็นอีก กีเพราะการแพ้ต่อเช้อ Streptococci ที่เข้าส่ร่างกาย ผูที่เคยไก้วับเช้อ Tubercle bacilli เข้าไปในร่างกายแล้ว จะเกิคการแพ้าอเช้อจุลินทรยน์น โรคคิจเชื (Infectious diseases) หลายอย่างมักีการแพ้ร่วอยู่ค้วย เบึนปฏิกิริยาที่เกิดในร่างกาย ซึ่งอาจ บินอันกรายท่อผู้บ่วยได้

ปฏิกิรยาต่อ SERUM
มักเกิดขैนหลังจากได้รับการฉีด Serum เช่น Diphtheria หรือ Tetanus antitoxins แสกงออกได้ ๒ แบบ คือ
๑. แสดงออกทันที (Acute) และรุนแรงมากคล้าย Anaphylaxis ผู้บ゙วยจะหมด หติไปและหอบเหนึ่อย" คล้าย Shock เกิดจ้นหลังจากการฉี่ด Serum เพียง ๒-๓ นาที หรือเกิดข็นทันทีทันใดทีไก้รับการฉีก
๒. แสดงออกช้า (Delayed) และอย่างอ่อนเรียกว่า Serum sickness

## SERUM SICKNESS

เบ็นปฏิกิรยยที่เกิดขึน หลังจากการฉีด Serum เนึ่องจาก Protein ของสัตว์ใน Serum, ไม่ใช่เพราะ Antitoxin ที่มีอย่ แสดงออกโดยอาการหนาวสัน คลื่นไส้ และบางคร้งมีผึน จมพิษอัน ซึ่งท้งเจ็บและค้น ในระยะหลังๆ อาจมีอาการปวดข้อ ทังเนเนื่องจาก Allergy,

 ปอก จีงต้องให้ Serum แกคู้บุ้วยปรเภทน้ ด้วยความระมักระวัง ถ้าจงให้ Serum ม่าเ้า หลอกโลหิทกำ ควรทำ Skin test เพื่อกรวจููการแพ้ Serum มัแแสียก่อน ถ้า Test ไต้ ผล Positive หมายาววามว่าผู้บุ้วยนนเน้เพ่อ Serum ม้า จีคควรจะ, Desensitize เสียก่อน โกยให้ Doses แร่ก ๆ น้ยย ๆ เช่น คร้งละ $0 . จ-จ$ ซี.ซี. แล้วก่อย ๆ เพีม Dose ให้่าง กัน - ชัวโมงระหว่าง Dose ก่อนที่จะให้ Dose มาก ๆ จะกดอัตราการแพ้ เช่น Shock日ง วิธีการน้เรียกว่า Desensitization ผู้ท:คยได้รับารนีด Serum มาก่อน มักต้อง
 ได้ร้บการฉึก Serum มาก่อแเงยก์ได้

## SKIN TESTS สำหรับ HYPERSENSITIVENESS

 ที่เบึน Protein เช่น Penicillin Shock มีวิธีตรวจสอบว่า ผู้บ่วอยจะแพ้หรือไม่ โดย การท่า Hypersensitivity teat ค้วยการฉีด Protein ที่ก้องเารทคตอบ จำนวนเล็กน้อย เข้าในผิวหนัง (Intraderma1) หรือหยดให้เช่ากามรอยข่วนของผิวหน้ง ถ้าผูนนเแ้บริเวณ น้นจะบวมแคง บางคนก์กคิคเรัว บางกนกกเกิดช้า แล่วแต่ว่า เบ็นการแพ้อย่างทันที หรืออย่างช้า ปฏิกิริยที่เกิกข้น คงอ่เบีนเวสาจ ช้วโมง หรีอนานกว่านั้น การตรวจชนิคน้ มีประโยชน์มาก เพื่ให้กรบบ่า Protein ชนิคไหน ที้ผู่บวยแพ้ กร่รตรวจหาการแพ้ต่อ Serum ม้า ก็】ฏิบตตอย่างเดียวกัน

ในการตรวจศอบ หาการแผ้อาหาร หรือกะอองกษษรตอกไม้ ก็ปฏิบทีอย่าเทียว

 Tuberculin test กัเบ็นการกรวจหากาวแพ้่ย่อ Tuberculoprotein คังกล่าวแล้วข้างก้น กวามโน้มเอียงที่จะเกิกการแพ่ต่อ Proteins ท่าง ๆ อาจตกทอคกึงถูกหลานในตระกูก เคียวกันได้

## บทที่เก้า

## GRAM POSITIVE COCCI

Cocci เกือบทุกชนิก เบ็น Gram positive นอกจาก Genus Neisseria เบ็นGram negative ชนิกที่ควรทราบได้แก่

- Staphylococci

6. Streptococci

เก. Pneumococci ทรือ Diplococcus pneumoniae




## STAPHYLOCOCCI

เบ็น Gram Positive Cocci มีรูปร่างเบ็นทรงกลม มองดูด้วยกล้องจุลทรวศศน มีลักษณะเบี่นจุด เรียงคัวกันอยู่ เบ็นกลุ่ม ๆ กล้ายพวงองุ่น ทำให้เกิดการอกัเสบ และมี หนองเกิคข้นในขบวนการนนค้วย ที่ค่วรทราบมี ธ ชนิต คือ

Staphylococcus albus-Colonies สีขาว บนวุ้นเลยยงเช้อ
Staphylococcus aureus-Colonies สีทอง บนวุ้นเล้ยงเช้อ
Staphylococcus citreus-Colonies สีส้ม บนวุนเส้ยงเช้อ
STAPHYLOCOCCUS ALBUS
ชนิทนพบได้บ่อยกว่าชนทอื่นๆ เมื่อเสียงบนวุ้นเล้ยงเช็อธรรมกา Colonies ที้น
มา มีสีขาวคล้ายชอล์ก พบได้ตามผิวหนังของกน โดยไม่ทำอันทรายต่อผู้นน นอกจากผิว

 เซลเซียส แม้ว่าม้นจะสร้าง Spores ไม่ได้ แท่กีสามารถทนท่อสภาพแห้งแล้ง และอยู่ ภายนอกว่างกายได้นานหลาย ๆ เคือน โดยการต้มเพียง ๓ นาที หรือไห้สัมผัสกับ


รูปที่ ๓ส
Haemolytic Streptococci จากหนองผี


Disinfectant บางชนิด เช่น Phenol $6 \%$ หรือ Saponated cresol solution ๕\% นาน ๒о-๓о นทีี จะม่าเชือ Staphylococcus allus น้ไต้ ซื้ออย่างหลังน การฆ่าจะต้องใช้ เวลามากข้น หากว่าเช่อนอยุ่ในหนอง, มูก หรือ Serum

のめも

## STAPHYLOCOCCUS AUREUS และ CITREUS

พบได้น้อยกว่า Stapnylococcus albus เมื่อเล้ยงบนวุ้นเด้ยงเซ้อธรรมกา Colonies ท่ข้นมามีสีทอง และสีสมมคามลำดับ การติดเชือ STAPHYLOCOCCUS เซ็อนทำให้เกิกมีหนอง（Pus）ขึ้น จึงเรียกว่า pyogenic（ท่าให้เกิกหนอง）เชอที่ อยู่ในหนองมีพิษสงรุนแรงมาก ชนิด aureus สร้าง Leukocidin ซึ่งม่าเม็กโถหิทข่าว
 Plasma แข็งก้̣ว（Coagulase）

ในการทบแท่งแผลที่ติกเช้อ Staphylococcus ท้องนำผ้าาบแท่งแผล ที่เป้อน หนองแล้วไปไส่ในน้าแล้วต้ม หรือห่อให้มิกชิด แล้วผาเส์ย Staphylococcus aureus ทำให้เกิดผีชนิดต่าง ๆ รวมท้งผีขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Ciarbuncles ค้วย และบางครงมมีการ ทิกเช้อน้ เข้าไปในกระแสโลหท（Septicaemia）ท่าให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แสะผีใน อวัยวะภายใน หรือเกิดมีผีข้นหสาย ๆ แห่ง（Multiple abscesses）เซอทั้งสามชนิกนิ้


รูที่ ๓๘ Staphylococci จากหนองผี

อาจทำให้เกิดกระคูกอักเสบข้นก์ได้ ที่เรียกว่า Osteomyelitis ตรวจพบ Staphylococcus albus ได้บ่อย ๆ ในสิวหรีอผีที่รอยเย่บหลังผ่ากัก (Stitch abscess) และบางครงท่าให้ เกิกโรคปอกบวมซันกีได้ เรียกว่า Staphylococcal pneumonia

การรักษา รักษาโดยให้ Antibiotics และ Sulphonamides, Staphylococci ขาง ชนิดเกิกการดิอต่อยาเหถ่าน ้ เบ็นบางอย่าง หรี่ออาจจะดือก่อยาทุกอย่างก็ได้ ทำให้การ รัษษายากมาก

อาหารเบีนพิษโดยเชิอ Staphylococcus
(Staphylococcal Food Poisoning)
พบได้บ่อย ๆ เพราะ Staphylococci สามารถเจริญในอาหารได้หถายชนิด และ หลัง Exotoxin ออก ที่เรียกว่า Enterotoxin ซึ่งเมื่อรับประทาน จะเกิศอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเทิน ถ้าเอาอาหารนไปอุ่นให้ร้อนใหม่ สามารถท่าลายได้แท่ต้วจุลินทรีย์ เท่านน ไม่สามารถท่าถาย Toxin ที่หลังออกมาแล้วได้ การบ้องกันโรคนทำได้โดยเกับอาหาร เข้าไว้ในตู้เย็น และไม่รับประทานอาหารที่สงส้ยว่าจะเสียแล้ว Enterotoxin ทนท่อความ ร้อนมาก กวามร้อนที่ใช้หงท้มตามธรรมคา ไม่สามรถทำถาย Toxin ที่ผลิตข้นมาแล้วน ได้ ถ้าท้้งอาหารที่มีเช้อ Staphylococci (ชนิดที่สามารถปล่อย Enterotoxin) หถุก หลงเข้าไปน้ไวนานประมาณ ต-๕ ชัวโมง กี่อุณหภูมิของห้อง จะมี Enterotoxin เกิด ข้นมากพอที่จะทำให้เกิดอาการของ Food Poisoning ได้

STREPTOCOCCI
มีทยชนดที่ทำให้เกิดโรค และไม่ท่าให้เกิดโรค เบ็น Gram positive cocci มองดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เห็นรูปร่างเบ็นจุดกลม ๆ เรียงทัวกันเนีนนแถวยาวคผ้ายถูกโซ่ เจริญในน้าหรือวุ้นเสูยงเชยที่มีโลหิต หรือ Serum ผสมอยู่ค้วย ส่วนมากเราสามารถฑ่า เชอน้ห้้ทายได้โดยง่าย . โดยความรอนและยาม่าเช่อ กวามทนทานดี สามารถด่ารงชีวิก อยู่ได้นาน แม้ในภาวะแห้งพบบ่อย ๆ อยู่ในเสมหะ หรือในของเหลวที่เกิดจากการอักเสบ ชนิดของ Streptococci ที้นบนวุนเลเยงเช้อทม่มโลหตผสมอยูด้วย Streptococci มี ๓ ชนิก ทามฤทธ์ในการทำลายเม็จโลหิกแทง, อาจแยกออ่กได้โกย



 ซี.ซี. แณะใช้วงลวก (Loop) ตักเช้อ Streptococci คุ่มถงไป เขย่าเบา ๆ ให้เข้กัน แล้ว

 ตมมลักษณเของ Colonies คังน้
-. Alpha type มิ Partial haemoly-is (เม็ดโลหิตแทกท่าถายไม่สมบูรณ์) รอบ ๆ Colonies เรียก่ว่า Alpha type haemolytic streptococci เซ่น Streptococcus viridans มีหดยยชนิกที่ทำให้เกิคโรคต่อกนและ/หรือสัตว ชนิคน้พบได้บ่อย ๆ ตามผีกี่ วากพัน ที่ล้นหว้ใจนณะยย่อบุหัว้จ ( Bacterial Endocarditis) แถะในข้อทีอักเงบ. โกย ทัวไไปความรุนแรงของการรกกกเร้อน้อยกว่า Beta type haemolytic streptococci (ซึ่งะ กล่าวกีงท่อไป) การที่นเช้ออาชบ็นอย่างเรือรรักัได้
๒. Beta type มี Complete haemolysis (เมีดโลหิกแกกท่าลายย่างสมบูรณ์) เบ็นวงว่างรอบ Colonies เรียกว่า Beta type haemolytic streptococci วงนี้กิ้จจาก

Haemolysis เพราะ Haemolysin ที่ Streptococci หลังออกมา โ๐ยทั่ไปชนิดนทำให้ เกิกหนอง (Pyogenic) และทำให้เกิดโรคก่อคน และ/หร๋อ สัตว่ เช่น Streptococcus pyogenes ชึ่งทำให้เกิกโรกา ไข้อีดำอีแคง (Scarlet fever), กรวยคออักเสบ (Septic sore throat), การทิคเชอหลังคลอก (Puerperal sepsis) และโลหิกติกเช้อ (Streptococcaemia) เบ็นท้น
m. Gamma type ไม่เกิกมี Haemolysis ข้นรอบ Colonies เลย เรียกว่า Gamms type streptococci หรือ Indifferent หรือ Non-hacmolytic streptococci ชนิกนึ มกไม่ทำให้เกิดโรค พบได้ในนา, นานม, อุจจาระสัตว์ และที่นด่น ขางทีอาจพบร่วมกับ Alpha type haemolytic streptococci

Capsules ของ Streptococci
Beta type haemolytic streptecocci มักมี Capsules หุ้ม โคยเฉพาะอย่างยีง ถ้า ได้เช้อนจ้นข้องที่ติดเช้อต่าง ๆ เช่น หนอง, ของเทลลท่เกิดจากการอักเสบ (Exudate) หรือเสมหะ ซึ่งเห็น Capsules น้้ด้โดย หยด Indian Ink ถงไปเล็กน้อย ในของติดเช้อ นน แถ้วนำมาส่องจูโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จะเห์น Capsules เบ์นวงว่างรอบกัว Cocci, Beta type haemolytic streptococci บางชนิตมี Capsules หนา และเห์นได้ง่าย บาง ชนิกมี Capsules บางมากจนมองเห็นได้ยาก

## การแบ่งหม่ ตาม Serology

อาจแบ่ง Beta type haemolytic streptococci ออกไปได้อีกเบ็นหลายหมุ่ศาม Lancefield Tดยอาศัยอำนาจในการเบึน. Antigen ที่มีต่าง ๆ กัน ไค้แก่หม่ $A, B, C, D, E, F$, G,H และ K ชึ่งอาจแยกจากกันได้ง่ายโคย Precipitin test

หม่ $A$ เบึนสาเหตุของโรคร้ายแรงต่าง ๆ เธ่น ไข้ดีด่าอีแคง (Scarlet fever). โรคไฟลามทุ่ง (Erysipelas), Septicaemia และ Puerperal sepsis เบ็นท้น.

หม่ $B$ มักไม่ทำให้เกิกโรคในคน แค่ท่าให้เกิกโรคเร้านมอักเสบใน วัว, ควาย
หม่ C และ G ทำให้เกิกโรคติดเช้อในคน เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)
และอึ่น ๆ แท่ไม่รุนเเรงเท่าโรคที่เกิกจากหม่ $A$
หม่ D ไม่สำกัญในวงการแพทย์ มักพบปะปนกับแบคตีเรียชนิคอื่นๆ อยู่ในล่าไส
หม่อื่อ ๆ ไม่สำคัฐ จิงไม่จำเบ็นต้องกล่าวถึง
 ส๐ หรืออาจมากกว่าน้น แบ่งได้โดยอาคัย Agglutination และ Precipitin tests, ไม่ ส่าคัญสำหรับพยาบาล แผ่ส่าคัญส่าหรับนักระบากวิทยา (Epidemiologist)
จีงอางเรียกรึ่อ แบคตีเรียได้. คัง้้น้

Streptococcus pyogenes
Beta type (Blood agar)
Lancefield Group A
Serologic type 14
การทำให้เกิดโรคของ Streptococci แต่ละชนิด
-. Alpha type streptococcal infections
ก. มักพบในผีของรากพัน อาจไม่แสกงอากรอะไร แก่พบฝีได้โกยการ
 อันตรายท่ออว่ยวอต่าง ๆ ได้ เช่น หัว้จ่ง เบ็นต้น
 Subacute Bacterial Endocarditis ซึ่งอาจท่าให้ผู้บีวยถึงแก่กรรมได้ วิธีการแผรเซ้อน้้
 การติคเชือของโพรงกระดูกข้างจมูก (Paranasal Sinuses) ในโรก Subacute Bacterial Endocarditis นี้ Streptococci ทำให้เกิกการอักเสบของลื้นห้วใจ ล้นจะหคตัว หนาข้น และรัวได้
 อักเสบนำ ก่อนที่จะเกิก Subacute Bacterial Endocarditis ชื้นก้ได้

การรักษากรวยคออักเสงในเด้ก การทักต่อมทอนซิงที่อัเเสบ และถอนพ้นผุ

m. Beta type streptococcal infections



โุนแรง และแผ่กระจยยอกไปอย่างรวกเร็ว อวัยวะที่อักเสบบวมมาก มีอาการทัว ๆ ไป
 ใก้ผิวหนัง หลอกน้าหหลือง และท่อมน้าหหล่่อง เห็นเบ็นเส้นแดง $ๆ$ ๆามเเขนและขา จาก บริเวนที่เทิกการิกิกเช้อของ Streptococci นอกจากน้เช้อ Streptococci อาจขข้าสุ่ร่างกาย กามรอยขุกุ่วนของผิวหนัง โรคไฟลามทุ่ง (Erysipelas) กีเบึนการทิกเร้ออย่างเฉียบ พลัน (Acute) ของผิวหนังง่างหนึง เนื่องจกเเ้้อน้ หมู่ ค

ข.- ไข้อีกีาอีแดง ( Scarlet fever)

- ท่อมทอนซิสอักเสบ (Tonsillitis)
- โหरิกิกําเชื้อ (Septicaemia)
- การกิกเชือนลังคณอก (Puorperal sepsis)
- การกิคเช้อของปยกและเย่อทุ่มปอก (Pneumonia แสะ Empyema)
- เยือนุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
- โพรงกระกุกข้างจมูกอักเสบ ( Sinusitis)
- กระดูกมาสตอยอักเสบ (Mastoiditis)

เชือที่ท่าให้เกิกโรคเหล่าน้ ไค้แก่หมู่ $\mathrm{A}, \mathrm{C}$ และ G
ค. Rheumatic fever เบ็นโรคที่รุนแรงและกระจายอย่างรวดเร็ว ท่าให้เกิดโรค หัวใจชนิจต่าง ๆ ได้ โรคนือาจมีการแพ้ (Allergy) ร่วมอยู่ ด้วย ซึ่งบ้องกันได้โดยการ ห้ Sulphonamides หรือ Antibiotics เซ็อที่ทำให้เกิดโรกน้้ ไก้แก่หมู่ A

## ANTISTREPTOLYSIN

Haemolytic Toxins (Streptolysins) ของเซ่อ Streptococcus pyogenes และ Species ที่คล้ายคลึงกัน ( หมู่ A ) มี ๒ ซนิค คือ
-. Streptolysin $\mathbf{S}$ - สลายตัวโคยความร้อนและกรก
b. Streptolysin 0 - สลายทัวโดยอ็อกซิเจน

Toxins ทั้งสองนี. มีฤทธเบึน Antigens ในบุคคลที่ได้รับการติคเช้อโดย Streptococcus pyogenes, Antibodies ที่ร่างกายสร้างเพอต่อต้าน Toxins ทังสอง \% อย่างน̆ (Antistreptolysin) เกิคข็นใน Serum แท่ชนิจต่อต้าน Steptolysin 0 เกิดขึน ;บ็นประจำ และหาปริมาณได้ง่าย ถ้ากรวจสองครังห่างกันประมาณ ๓ สัปกาห์แล้ว พบ ว่าความแรงของ Antibodies เพ็มข้้นในครงหลัง กีแสดงให้เห็นอย่างเค่นชักว่า เกิด การทีคเชื้อที่กล่าวถึงข้างก้นในร่างกายผู้ บ่วย การทรวจสอบน้ลำคัญมาก เพราะช่วยใน การพิเคราะห์ โรค Rheumatic fever และในการศึกษากวามส้มพันธ์ระหว่าง Rheumatic fever และการติคเข้่อ Streptococci, กว่า ๘๐\% ของผู้บึวยที่เบึน Rheumatic fever มี Antistreptolysin 0 ใน Serum มากพอจนสามารถตรวจหาปริมาณได้

ในผู้บีวยสุติกรรม Haemolytic Streptococcie eขาจเข้าไปในมคลูก (Uterus) ไก้โกย

จ. จากผิวหนังของผู้ บีวยที่รักาษาความสะอากไม่เพียงพอ
๒. จากเครืองมือเครืองใช้ และผ้าที่ใช้กับผุ้บ้วยไม่สะอาก
๓. โคยทางมีอของแพทย์ และพยาบาล ผู้ทำคลอก ที่ทำความสะอาคไม่คี โกยเฉพาะอย่างย์ง แพทย์ หรือพยาบาลเบ็น Carrier ของ Haemolytic Streptococci
－การกิกเซ้อที่กถ่าวถีงช้างบน เราสามารถบ้องกันได้ โคยระมัดระวัง อย่าให้มี． การทิคเชือเกิคข้น จากสาเหตุคังกล่าวมาแถ้ว

ในโรคไข้หลังคถอก（Puerperal fever）และโรคไฟลามทุ่ง（Erysipelas） ควรแยกผู้บ์วยไว้ต้างหาก เพื่อบ้องกันการแพร่เชือไปยงผู้ บ้วยยนอื่น ๆ ผ้าท่ใช้ตบแต่ง แผถและผ้าพันแผลของผู้ บีวยเหล่านี เมื่อเปรอะเป่อนแล่ว ต้องห่อให้มิกซิก และเผา ไฟเสีย ผู้บีวยหลังคลอคใหม่ ๆ มีแผลที่เยอบุมคถูกใหญ่มาก ตรงที่รกลอกทัว ．ถ้า แพทย์แณะพยาบาณมีการอักเสบที่กรวยคอหรือที่อิ่น ๆ ไม่คววเข้ามายุ่งรักษาพยาบาลผู้บ่วย เพราะะาจนำเช้อน้มาติกผู้ บ่วยได้

ปอดบวม（Bronchopneumonia）
มีเช้อจุจินทรีย์หลายชนิดที่เบ็นสาเหตุของโรคนี ถ้าโรคน้เข้าแทรกหลังผ่าตัต จะรุนแรงมาก และอาจทำใหผผู้บีวยเสียชีวิกได้ Streptococci ที่เป็นสาเหตุของโรคน้ได้แก่ ชนิก Alpha และ Beta มักพบอาศัยอยู่ในปากของผู้ปีวย และเข้าไปในปอกโดยการ สูกหายไจเข้าไปพร้อมกับน้าลาย หรือนามูก หรืออาจรับเช้อจากผู้อื่นโคยทาง Droplet Infections คือ โดยทางเสมหะ หรือน้าลายจากการพูดคุ่ จาม หรือไอ ผู้ที่รับเชื้อง่าย ได้แก่ ผู้ที่โรคเรือรัปประจำต้วอยู่ หรือผู้ที่เพีงรอฟูจากโรคที่เบ็นอย่างเฉียบพลัน（Acute） จึงท้องบื้องกกนมิให้แพร่เช้อทั้งจากปากชองกนเอ่ง และจากผู้อื่น โดยพยาบาลต้องพยายาม รักษาให้ในปากผู่ ปีวยยสะอากอยู่เสมอ ระมัตระวังการแพร่เชือ จากผู้ หนึ่งไปยงงอีกผู้ หนึ่ง และห่ามการเยี่ยมโดยไม่จำเบ็น เพราะผู้มาเย่ยมอาจมีการทิดเช้อของระบบการหายใจอยู่ และ น่ามาติดผู้ บ้วยได้

ไข้อดำอึแดง และ กรวยคออักสบ
（Scarlet Fever และ Septic Sore Throat）
โรคน้ระบาตเบ็นพั 7 มักเนื่องจากน้านมที่มีการติดเซ้อในประเทศที่มีการบริโภค น้านมเบ็นประจำ ${ }^{\boldsymbol{t}}$ ทงตองโรคนี้มีสาเหตมาจากเช้อเบคกีเรีย ชนิคเคียวกันคือ Beta type haemolytic streptococci หมู่ A ซึ่งหลัง Toxin ออก ทำให้เกิคเบ็นผึ่น（Rash）ซึ้น （Erythrogenic toxin）มักพบไนไข้อีคำอีแดง，เมื่อร่างกายผู้ ปีวยสร้าง Antibody フ็น






 Erythrogenic toxin แต่ไื่สมม

 s การแพรเชัอ







 เชออาจมาจากผ้ ที่ทำงานอย่ในโรงนม หรือจากฑ้านมของว้ว Pasteurization สามารถ


STREPTODORNASE แกะ STREPTOKINASE
เบึนนาย่อย (Enzymes) ที่หลังออกโดยเช้อ Streptococci ไซ้ช่วยรัาษาโรศ


Streptodornase ย่อยเณะทำให่ Protein บางชร์ตก (Desoxyribonucleoprotein) เบึนของเหลว Protein ที่กถ่าวถึงนี้ เหนียว, เบนเมือก, และหนา พบไนของเหถวที่ เกตจจากการอักเสบ (Exudates) ของเยื่อหุ้มบอ้ต และปวตบวม (Pneumonia)

Streptokinase ช่วยกระซุ้นน้าะ่อย．（Enzymes）บางชนิด ให้ย่อย Fibriธ （ซึ่งมักพบปนอยู่กับ Protein ที่กล่าวถึงข้างบนในการอักเสบอย่างเทียวกัน และทำให้ขอ， เหล่ที่เกิดจากการอับเสบ（Exudates）${ }^{\text {น }}$ เหนียวแสะหนา）

เราสกัจน้าย่อย เ ชนิน้ ทำเบ็นยามีชื่อทางการค้าต่าง ๆ กัน เซ่น．Varidase เบ็นท้น อาจใช้ช่วยในการเจาะปอด（Thoracentesis）ที่ยากเพราะของเหลวในช่องเยื่อหุ้ม ปอดเห่นี่ยว ไม่สามารถดูดออกได้ ใส่ยานเข้าไว้ในช่องเยื่อหุ้มปอด นาน ะ๔ ชัวโมง วันรุ่ข้นเจาะปอดซ้าอีกคร้งจะดูดออกได้ง่ายเข้ามาก

การบ้องกันการทิดเชือน ท่าโดยกำจัดเช้อที่ออกมาจากทางออก（Portal of Exit， ให้ถูค้อง เช่น ห่อผ้าตบแต่งแผล และผ้าพนนแผลที่ติดเช้อจากแผล ให้มิดชิดและเผาไช เสีย เสมหะที่ออกจากผู้น้วย ควรมีภาชผะใส่ เบ็นกล่องกระดาษใส่เสมหะ（Sputum cup， ชึ่งกำจัตโดยการเผาเช่นกัน วัตถุละเคร่องมือเครื่องใช้ ที่สงสัยว่าจะติดเช้อจากผู้บ้วยควะ ได้รักการ Disinfect โดยความร้อนหรือสารเคมี（Disinfectant）แผ้วแต่กรณี่ นอกจาะ น กวรระวังไม่เข้าไปอยู่ใกล้ชกกบบผู้ บ่วยโดยไไม่าเบ็น เพราะอาจกิดเช้อนได้ การรักษา

ใช้ Antibiotics และ Sulphonamides ค่าง ๆ คังได้เคยกล่าวถึงแล้ว ทั้ที่ มิได้ทำให้การบืองกันการแพร่เช้อ ถดหย่อ่นแต่ประการใด คงปฏิติเช่นที่กล่าวถึงข้างบะ ยานจะช่วยบืองกันมิให้เกิกเบึ่น Rheumatic fever ข้นอีก หรือมิให้มึการกิกเซ้อโดเ Streptococci ซ้ำอีก

## DIPLOCOCCUS PNEUMONIAE（ PNEUMOCOCCUS）

Pneumococci เบ็น Gram positive diplococci มีลักษณะเบ็น coccus ที่อยู่ค่กัน สองคัวกล้ายเมล็กถัว และมีเปลือกหุ้มเบึน Capsules，Capsules นี้ เบ็นส่วนส่าคัญมาก ถ้าปราศจาก Capsules เช่นในพวก $\mathbf{R}$（Rough）Colonies จะไม่มีพิษสง，Capsules เบ้้ ทัวที่แสดงสึง Types ท่าง ๆ ทาง Serology ซึ่งจะกล่าวถึงท่อไป ถั้ากรวจกูเชือจากเสมหะ หรือของเหลวจากการอักเสบโกยเซือน จะพบว่ารูปร่างขอ่งมนคล้ายสามเหลี่ยม ซึ่งมีฐาน ประกบกันอยู่ แบคกีเรียชนิคนเคคล่อนไหวไม่ได้，ไม่สามารถสร้าง Spores，เจริญดีในโลหิศ หรือ Serum ที่อุณหภูมิ ตल องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับ Streptococci และอาจซ่าให้

## - ingen


 เล้องเช้อที่มี่ลินิกปน ให้ปฏกิิิยา Hzemolysis แบบ Alpha

Pneumococci ท่างจาก Alpha type haemolytic streptococci คังนึ
จ. สามารถก่าให้หนูขาว (White mice) เบ็นโรคได้ ถ้านีดเช้ธนี้ากหนอง หรีอเสมหะเข้ไไในช่องท้อง (Peritoneal cavity) ของหนูขาว หนุจะายภายในเวคา ค๐ ชัวโมง
๒. สามารก Ferment (ทำให้บูดเน่า) Inulin ซึ่งเบ๊นสารจ่าพวกเบ้งชนิกหนิ่งเด้
๓. น้ากี ( Bile) สบุ่ และผงชักฟอกท่าง $ๆ$ สามารถทำถยเช้อน้ไหละลกย หมดไปได้ 0
บางคนว่า Pneumococci นื้ เบ็นพวเเ勹ียวกับ Streptococci แต่มีรูปร่างต่าง ออกไป และเรียกว่า Streptococcus pneumoniae ความจริงก็คล้ายคลึงกับ Haemolytic streptococcl หมู่ $A$ มาก ในการท่ำหห่กิกโรคต่าง\%, แก่เนื่องจากพบคร้แแรในโรก ปอคบวม (Pneumonia) จียรังมีผู้เรียกว่า Pneumiococci อยู่

รูทn่ बb Pneumococci

## การติดเช้อโดย Pneumococci

Lobar pneumonia เบ็นโรคติดเชื จอย่างเฉียบพลันของปอดเพียงบางกลีบ โดยมี เชย Pneumococci เบนสาเหๆุ ความแตกต่างระหว่าง Bronchopneumonia และ Lobar pneumonia อยู่ที่ว่า อย่างแรกการอักเสบเบ็นหย่อม ๆ กระจายทัวเน้อปอด มี มีสาเหทุ เนื่องมาจากจุลินทรีย์หลาย ๆ อย่าง ท่าง ๆ กัน แต่ในอย่างหลัง (Lobar pneumonia) การอักเสบเบ็นเพียงบางกลีบเท่านน แต่ท้้งกลีบอักเสบ มักมีสาเหตจากเช้อ Pneumococci ${ }^{\text {n }}$ เช้อแบคตีเรียอย่างอื่นที่สามารถท่าให้เกิดโรกนได้ คือ Streptococci และ Friedlanders pneumobacillus (Klebsiella pneumonia) บैจรุบนนพบผู้มีวยด้วยโรคปอดบวมนอยถง เพราะ Antibiotics และ Sulphonamides ให้ผลดี

Pneumococci ไม่เพียงแต่ทำให้เกิโรค Lobar pneumonia เท่านน ยังสามารถ บุกรุกเลยเข้าไปทำให้กิกการติกเชอของเยื่อหุ้มปอด แล้วเกิดมีหนองในช่องเย่อหุ้มปอก
ข้นที่เรียกว่า Empyema Thoracis นอกจากนึอาจทำให้เกคการอักเสบของเยือหุ้มสมอง (Meningitis). การอักเสบของเยื่อบุช่องท้อง. (Peritonitis), บางครงทำให้เกิจการติก เช้อหคังคลอก (Puerperal sepsis) และโลหิตติกเช้อ (Septicaemia) จะพบเชือน ไก้ในน้ำลาย และเสมหะของผู้บีวยที่เบ็น Lobar pneumonia บางครงรอาจพบเช้อนี้อาศยย อยุ่ในปากและกรวยคอของกนปกทิท้วย

การแบ่ง Pneumococci ตาม Serology
อวจแบ่งตามลักษณะของ Antigen (Antigenicity) เบ็น ๔๐ กว่าชนิก เรียก ว่า Types I, II, III, และ รถฯ ทามลำดับ Antigen อย่ที่ Capsules ของมนนชื่งเบ็น สารจ่าพวกแบ็้บางชนิด (Polysaccharide) การรู้ Type มีประโยชน์เพื่อการเลือกใช้ Antiserum ต่อต้าน Type นน ๆ ได้ถูกต้อง เพราะถ้าใช้ไม่ตรง Type กัไม่ได้ผล แก่ ในบัจจุบนการใช้ Antiserum เพอรักษาลดนอยถงไป หรือเรียกว่าไม่ได้ใช้กันเลย เพราะ เรามี Antibiotics และ Sulphonamides ที่ใช้ได้สะดวกและให้ผลดีกว่า

Quellung Reaction (Quellung เบ็นภาษาเยอรมนแเปลว่า บวม)
©
เบึนการตรวจเพื่อหา Type ของ Pnéumococci อย่างหนึ่ง ใช้เี้ก Pneumococci ที่ไก้จกกผู้บ๋วยยหม่ ๆ เช่นจาก Serum หรือ Exudates จากลัตว่ทกถอง (คือจากของ เหลวที่เกิกจกกการอักเสบในช่องทัองของหนุ) ใช้เซ้อ - หยกสสมกับ Antieeruш ที่ สงสัยว่าษะกรง Type กัน - หยกบน Cover slip แล้วหยกน้ายา Methylene Blue ถงไป

 1.ฏิกิริ่าข้นในหรีอบน Capsule ของเช้อแบคค์เรียน้ ชั่งแผกงอยกมาโกยะะเห๋น Capsule บวมรั้นมาก บางทีเรียกการตรวจอย่างน้ว่า Neufeld's Test เพื่อประหยักเวสาในการกรวุ i
 Reaction หรีoเรียnว่า Neufeld̊' Test Positive


รูปที่
ฮ๓e Pneumococci จากเสมหะ
แสกงผลการกรวขาตรบวมซอง
Capsule (Neufeld's Test Positive)

## alow

โดยวิธีการเดียวกันน้น อาจใช้ทรวจเช็อแบคกีเรียที่มี Capsule อย่างอึ่น ๆ อีกก์ได้ เช่น Haemophilus influenzae, Meningococci (Neisseria meningitidis) และอื่น ๆ ในสมัยก่อนเรากรวจเพื่อให้ทราบว่า ควรใช้ Antisera ชนิคใด จึงจะกรงกับเชื้ที่เบ็น สาเหทุ และนำมาใช้รักษาโรคได้ถูกต้อง การกรวจนท้องใช้ Specimens จากผู้บีวยย ก่อน ให้ยาม่าเช้อต่าง ๆ ถ้ากรวจภายหลังให้ยาม่าเช้อมักจะไม่ได้ผล บีจจุบนไไม่ได้ใช้การตรวจ Quellung Reaction นٌเท่าใดนัก เพราะการใช้ Antibiotics และ Sulphonamides สะกวกและไก้ผลคีกว่าการไช้ Antiserum มาก คังกล่าวแล้วข้างท้น

การแพร่เช้อ

การแพร่เช้อ Pneumococci เป็นไปได้ โกยทางน้าลาย หรือเสมหะของผู้บ์วย ค้วยโรกปอกบวม ผูบ้วยยที่เพึงหาย หรือ Carrier, เชื่ออาจปนอยู่ในฝ่ฝุละออง และพัด กระจายไป จกกที่แห่งหนึ่งไปยยงอีกแห่งหนึ่ง เซือ Pneumococci ทนท่อกวามแห้งแถ้งมาก, ตาม่ฝุนละออง ในบ้านที่มีกนเบ็นโรคปอกบวมอยู่กีอาจพบไก้เช่นเคียวกับเช้อ Streptococci, Diphtherla bacilli และ Tubercle bacilli, การบี้องกันการแพร่เช้อโรคนี้ กีเช่นเดียว กับที่กล่าวแล้ว ในการแพร่เซ้อของ Streptococci

# บทที่สิบ 

## gram negative cocci

## gENUS NEISSERIA

ที่ควรทราบมี ๒ ชนิด คือ
จ. Neisseria gonorrhoe:ae (Gonococci) เบ็นสาเหทุของโรคหนองใน $($ Gonorrhoea, gono $=$ อสุจิ, rhoea $=$ ไหล $)$.
๒. Neisseria meningitidis (Meningococci) เบ็นสาเหทุของโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบชนิดระบาด (Epidemic meningitis)

นอกจากนีย้งมี Neisseria ชนิดอื่น ๆ อีก ชึ่งมักจะอาศัยอยุ่ตามทางเคินหายใจ โคยไม่ทำให้เกิกโรคข้น เช้อเหล่านีทำให้เกิดการอักเสบของปากช่องคลอก และในช่องคลอก (Vulvo-vaginitis) ของเด็กเล็ก ๆ ได้ คล้ายคลึงกับ Gonorrhoea`
gonococcus และ meningococcus
เบ็น Diplococci คือ coccus สองต้วเรฺยงกันอยู่ คล้ายเผถ๊จกาเฟหันร้านแบน เข้าหากัน แสะมี Capsule หุ้มรยบ ติตตี Gram negative

ลักษณเของ Colonies บนวุ้นเล์ยงเช้อที่มิโลหิตปนอยู่ด้วย เบ็นสีเทา ใชและ ชั้น ไม่มีการทำลายเม็ดโธหิต (Haemolysis) ใน Colonies มีน้าย่อย (Enzyne) ที่ เรียกว่า Oxidase, Neisseria ทุกชนิฑสามารถหลังน้้าย่อยชนึดนี้ซึ่งตรวจได้โดยการพ่น Oxidase reagent $\boxed{0} \%$ ถงไปบน Colonies ทีข้นบนวุนเลี้ยงเช้อ Colonies ของ Neisseria จะเบ็นสีแดง นอกจากน้้อาจใช้การตรวจอื่ ${ }^{\text {T }}$ อีก เช่น Fermentation Test, Agglutination Test และอึ่ ๆ เพื่อแยกชนิดได้ด้วย

Neisseria อื่นๆ ยกเว้น Gonococci และ Meningococci เจริญได้บนวุ้นเล้ยง เชื้อธรรมตาโดยไม่ม์โลหิตหรือ Serum ปนอยู่ค้วย ที่อุณหภูมิของห้อง. แต่ Gonococci เละ Meningococci ต้องเลียงที่อุณเหภูมิ ก๓๗ Eงศาเซลเซียส ใช้รุ้นเล้ยงเช้อพิเคเทที่มี
 Carbon dioxide อยู่ด้วยประมาณ 0 ก เช้อทั้งสองนททท่อความร้อน, แสง, ความ

แห้ง และ Disinfectants ไม่ใคร่ได้ ตังนนเมอออกกมาอย่ภายนอกร่างกายได้ไม่เท่าไร มันก็จะตาย, แต่ถ้ามความชนเพียงพอ และไม่ถูกต้องกับแสเมากนกก เช้อแบคตีเรียน จะอยู่ตามผ้าบูทึ่นอน, เส้อผ้าหรือปนอยู่ในหนอง ไต่นานถึง จ๘-๒๔ ชัวโมง โคยไม่ - ตาย อาจฆ่าเชอน์ห้ห้ายได้โดยง่าย โดยใช้เกลือขจงเงิน เซ่น Silver nitrate, Argyrol หร๋อ Protargol จึงมักใช้ยานี่หยอตตาบ้องกันการอกเสยขขงตาจากเชอน ยาอื่น ๆ ที่ซ่า เชอเหล่านได้ ได้แก่ Tincture of Iodine $0 . \% \%$, Saponated crasol $0 . \%$, Phenol $0 . \%$, Alcohol และสบู่หรือผงซักฟอกต่าง ๆ


รูปท่ ๔๔ Gonococci จากหนอง ท่ไได้จาก Urethra
ของผ้บั่วยดด้วยโรค Gonorrhoea


รปปที่ ๔๕ Neisseria ดูก้วยกล้องจุลทรรศน์ Electron

## การตตรเช่โคย Gonocacci

๑. หนองไน (Gonorrhoea) เบ็นการติตเชอของท่อบีสสาวะ (Urethra) และอวยวะสืบพันธุ์ ทั่งในชายและหญิง ซึ่งมีสาเหทุจากเช้อ Gonococci ระยะพี่กทัวนาน ประมาณ $m-$ - วัน หลังจากได้รับเช้อ คร้งแรกจะเบ็นการอักเสบอย่างเฉียบพล้น (Acute) แึ่ในระยะหลัง ๆ จะกลายมาเบ็นอย่างเรอรัง (Chronic) ในระยะแรก จะมีหนองเกิคข้นมากมาย โรคนพบไค้บ่อยมาก ส่วนใหญ่แพร่เซอโดยยการร่วมประเวณี อาจเบ็นโดยทางอื่นกูได้แต่ต้องเบ็นการสัมผสโดยทรง



รูปที่ ๔อ Gonorrinoea ในหญิง

- Tubo-ovarian abscess.
b. Salpingitis.
m. Endometritis.
๔. Oophoritis.
๕. Pyosalpinx.
b. Urethritis.
๗. Cystitis.
$\omega$. Abscess of the Skenes gland.
$\alpha$. Abicess of the Bartholitis gland.
-0. Proctitis.
๑๑. Erosion cervix.

จle. Pelvic peritonitis.
-m. Endocervicitis.


ในหญูง Gonococci ทำให้เุดคการอักสเบของปากมดลูก (Cervix uteri ).
 และรังไป่ ( Ovixies) การอักเสบของ เอ อย่างหลังน้ ส่ากัฉมาก เพราแแผลเบ็นจากการ หายท่าใ้เกิกิการท้องนอกมคถูก เช่น ที่บีกมดตูก หรือแม้กระทังในช่องท้อง ต้องรักยา โดยวิธีการผ่าตัด

ในผุ้ไหญ่ ผน้งของช่องกถอกหนา คิคเช้อ Gonococci ได้ย่าก ผิกกับผน้ง
 Neisseria อึ่น $ๆ$

ในชาย Gonococci $\mathfrak{ำ ใ ห ้ เ ก ิ ก ก า ร ถ ั ก เ ส บ ข อ ง ท ่ อ บ ั ส ส า ว ะ ~ ( U r e t h r a ) ~ แ ล ้ ว แ ผ ่ ~}$
 อสุจิ (Senninal vesicle), ท่อมีกูกหมาก (Prostate Gland) และกระเพาบบีสตาวะ (Urinary bladder) เมื่อการอักเสบของท่อบัสสาวะหาย บริเวณที่อั้เสบจะเบ็นเผลเบ็น (Scar) และหคตัว ท้งนื้อาจร่วมกับการใช้ยเฉพาะที่แรง ๆ กัวย ทำให้เกิกการตีบตัน และบัสสาวะผ่านออกมาไม่ได้ เรียกว่า เกิด Gonorrhoeal Stricture of Urethra ซึ่งต้อง รักษาโภยวิธีการทางศัลยกรรม เช่น การถ่างคัวยเครื่องมือ (Dilatation) หรือการผ่าตัก ช่อมเซมท่อบีสสาวะ (Urethroplasty).

ถ้าหากรักษา Gonorrhoea ไม่กูกวิธี หรือไม่ได้วักษเเถยจจท่าให้บ็นหมน คือ
 จากมีกรออักเสบของท่อบีกมกลูก ( Fallopian Tubes) เมื่อมีการหายจะกถายเบ็นแผลเบึน (Scar) และกับทันไป เชืออธุจิ่านไปย์งรังไข่ไม่ได้ หรือแม้ว่า ผ่านได้บ้าง เมื่อไป่ถุก
 ครรก์ได้กเบ็นกาวต้งครรภ์นอกมกถูก ในชายจะมีการอักเสบของท่ออตุจี (Vas deferens) เพื่เกิกการหยย แผลเบ็น (Scar) จะทำให้ท่อนีทับคัน อธุจ่ผ่านออกไปจาก Testes ไ่ได้จีงเบ็นหมน

ในครอบครัวทัมมีกรรกิคเช้อ Gonococci จื้นในผู้ใหญ่ มักจะพบว่า เก็กผู้หญิง ในครอบครัวน้นเบึน Gonorrhoea ก้วย อาจบึ็นเพราะกาวนอนร่วมเทียงกัน, หรีอการใช้

เสื้อผ้า ผ้าเช็กัว ห้องน้ำ แระห้องส้วม ร่วมกับผุเบ็นโรค


 ที่สกปรก สามารกแยกลักษณะได้ว่า ไม่ไช่เร้อ Gonococci โกยการเดยงเบ็อ นอกจากน้ ยังมีเซ้อแบคกีเเียอื่น $ๆ$ อีก ที่ไม่ใช่ Neisseria แก่สมมารงทำใหิเกิด Vulvo-vaginitis ไค้ในเก็กผู้หญิง

Vulvo-vaginitis อาจเกิกระทาคข้นในห้องต้บ่าวยเกีก, ในโรงเรียน แถะในโรง


b. GONOCOCCAL OPhThalmia

เบ็นการอักเธบขของตา จากเช้อ Gonococci มีความร้ายเเรมาก เพราะอาจท่าให้

 ขย้าา แล่ว้นำไปกิกช่งงคลอกของกนเองได้ แพทย์, พยาบาร, นักศึกษษแแพทย์ และนัก


ถ้าหญึงเบึนโรค Gonorrhooa คคอกบุตร ตาของทารกเกิกใหมน จะเกิกอัเเสบ เพราะในขบวนการคกอก ทารกต้อง่่านออกมาตามช่องคคออกที่อักเสบ โกะเช้อ Gonococci ถัาวักษาาไห้ไม่กี และไม่ถูกวิธ ทารกน้นอาจกาบอกได้ แน่ก่อนน้้ Gonorrhoeal Oplthalmia
 neonatorum ( neonatorum=ที่าใหม่ๆ)

ตาอักเสบในทารกเกิกใหม่ อาจมีสเหตุจุกเชื้อแบคตีเรียชนิคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
 ถึ่น ๆ สมมารถแยกเช้อไก้ โกยารกรวงหนองจากกากัวยกลัองงุดกรรศน์ อัตวากาเบื้นโรคตาอักเสบโกยเช้อ Gonococci ในทารกถดกงมาก เพราะีี กฏหมายบังคับให้หยอกคาทารกที่คลอคใหม่ทุกรายทันที่ ทั้งสองข้างก้ว่ย Silver nitrate



การพิเคราะท์โรคตดดเชอโดย Gonococci
 และโดยการนำหนองมา Smeir บน Slide ย่อมท้วย Gram's หรือ Methylene blue St:in
 ถ้าเบ็นชนิเเรออรัง (Chronic) พบเชื้อนี้ไก้ยาก ท้องใช่วิธเสียงเช้อ (Culture)

ในเท็กผู้หญิง หรื่ในผู้ในด่ที่เกิเรธการรัเเช้อ การตรวจกูโดยวิธีดังกล่าวข้าง บน โดยใช้ ล้องจุลทรรศนส่ยงกู ยงเชือไม่ได้นัก ว่าเช้อที่ตรวจพบเบ็น Gonococci
 (Pure culture) ออกมาตรวจทางชึวเศมี และ Serology เพราะการพิเคราะห์โรกผิด อาจ มีผลร้ายท้งกับผู้บี่วยและ.เพทย์

ถ้แล้ยงเข้อจากผู้เน้วยที่เคยรักษาค้วย Sulphonamides มาก่อน ควรใส่ Para
 Sulphonamides หรีอถ้าเคยรักษาค้วย Penicillin กีควรไส่ Penicillinase ถงไป ต่าดุหส ของ Penicillin

## การบื้องกันและการรักษา

 ทัของทนเองและผูอน ระมตระวังการกัดเซอ โดยไม่ใช้เส้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าเช็ตัว ผ้าปูที่นอน แว่นตา และของใช้การ รวมกับผู้บ่วยค้วยโรคน้ อย่าให้เด้กผู้หญิงร่วมนอน เทียงเกียวกนนกับผู้ใหฟที่เบ็น Gกnorrhoea เสอผ้าของใช้ที่เป้อนหนอง ท้องจัดการคัมหรื่อร แช่ในน้ายา Disinfectants เสยยกอนที่จะซักปนกบบเพอผ้าของผู้อน ควรฟอกพือที่สงสะยวาร, จะทิกเช้อนมา ให้สะอาก การรกษาได้ผลกีโดยใช้ Antibiotics และ Sulphonamides การกำจักผ้ากบแท่งแผลที้เปอนหนอง ไม่ว่าจะจากตา หรือจากอว้ยวะสืบพนธุ่ ควร ห่อให่มิกชิด และจักกาะเผาเสีย ล้าเกิดการอักเสบของตาเพียงข้างเคียว ควรจัดการบีดตา อีกข้างหนึ่งเสีย เพื่อบ้องกันการกิกเช้อ การล้าง หรือเช็กตาที่อักเสบ ควรเช้จหรือล้างให้

หนองออกห่างไกลจากตาจี อย่าให้เร้อเข้าต่ต กีได้
meningococci ( neisseria meningitidis)
มีถักษณะเหมือนกับ Gonococci ทุกอย่าง จนบางครงแแยกออกจากกันยากมาก แม่กระทังโดยวิธีการทาง Serology อาจพบ Meningococci เป็นสเรหุุขงไรคที่มีลักษณะ กล้ายหนองใน หรือในทางตรงกันข้าม อาจพบ Gonococci เบ็นสาเหทุของโรคเย่อหุ้ม สมองอักเสบ (Meningitis) Meningococci มีชนิจต่าง ๆุ คือ I, II แถะ II-A1pha ตามเักษณะของ Antigen ช่งพบอยู่ใน Capsule ของมน Meningococci สามารถ ferment นั่ากาล Maltose ซึ่ง Gonococci ไม่อาจ ferment ได้
 และไขสันหถัง หรืออาจเรียกว่า Cerebrospinal meningitis หรือ Cerebrospinal fever กัได้ เกิด้หนองข้นในการอักเส่บ เช่นเดิยวกับการอักเสบโดย Gonococci

MENINGOCOCCAL MENINGITIS
โรคนต้องแยกออกจาก Meningitis ที่มีสาเหตจากจุลินทรยยอน ๆ เช่น Streptococci, Pneumococci, Tubercle lacilli, Satmonella bacilli และเช้อ Bacteria อืนๆ ซึงการอักเสบจากเซ้อเหล่าน้ มักตืบเนื่องมาจากการอักเสบในที่อน ๆ ก่อน และไม่มีการ ระบาด Meningococcal meningitis เกิดได้ในทุกเพศ ทุกวัย และทิดต่อกันโดยทาง Droplet infection เช่น จากน้ำมูก, น้ำถาย, ของผู้บูวย หรือของ Carrier เนื่องจาก


เช้อ Meningococci เข้าสู่ร่างกายโดยทาง Nasopharynx บางทีอาศยยอยู่นน และไม่แสตงอาการอะไรเลย หรือเบึนเพียงยื่อบุจมูกอักเสบและเกิจหนองไหถออกมาด้วย ทำให้เข้าใจกันว่าเบ็นหวัด เซืออาจไม่ไปไหนท่อไป หรืออาจเข้าสู่กระแสโลหิต เกิด Septicaemia ทำให้แยกเช้อจากโลหีตได้ในระยะะน้ เช้อส่วนใหญ่หยุดกระจาย อยู่แก่เพียง ในโลหิตเท่านน มีส่วนน้อยที่ทำให้เย่อห้มสมองแสะไขส้นหลังอักสบ

การพิเคราะห์โรค ในรายที่สงงร่ยว่าจะเบ็นโรคน้ ต้องทำ Lumbar puncture แล่วนำ Cerebrospinal fluid มาตรวจโคะใช่กล้องจุสทรรศน์ หรือเลียยงยยเช้อ บางครัง โดยการนำเอา fluid นีมาบึน (Centrifuge) แล้วเอา๓ะกอนนอนก้นมาบ้ายบน Slide

## ๑๓®'

ย้อมด้วย Gram's St:in อาจพบเชออยู่ในเม่ตโลหิตขาว เช่นเดียวกับการตรวจหาเช้อ Gonococci จากหนองได้

การเลียงเช้อ กระทำเช่นเค่ยวกาบการเลืยงเชือ Gonococci ถ้าใช้ตะกอนนอนก้น
 จึงใช้ Sulphonamides และ Antibiotics รักษาทันทีที่สงสัยว่าเบ็นโรคน ยาน้ใช้รักษา Carrier ได้ด้วย

การบ้องกัน กระทำเช่นเดียวกับการน้องกันการติดเช้อ จากโรกปอดบวม กรวย กออักเสบ และทอนซิลอักเสบ

## บทที่สิบเอ็ด

## FAMILY ENTEROBACTERIACEAE

(Intestinal Bacteria)
 (bacilli) คิกสี Gram negative ไม่สามารถสร้าง Spore ได้ ถาค้ยืออกชิเเนในการ



 ผ้อม เนื่องจจกไม่สมารกสร้าง Spore ได้ จีงกูกม่าให้ายย่าะโดยการต้มุนานประมาณ ๔นาที หรีอโโยววิธี Pasteurization และโคย Disinfectants อืน $\eta$ เช่น lodine, Sodium hypochlorite (Dakin's solution) เบ็นต้น การท่าให้เห้ง หรื่อนำชช้่อไูตกก แกกีเบึนการข่าเช้้อน้ไค้อย่างหนึ่ง

Genus: ©. Salmonella
๒. Shigella
๓. Escherichia
๔. Klebsiella
\&. Proteus
(o) SALMONELLA เบึนแบคคศเรียชนิก Gram negative bacilli เคคื่อนไหว
 Escherichia บางหมู่) ใช้คุมสมนตตข้อนช้ว่วยนการแยกเช้อบริสุทธ์ (Pure culture) ชิิก ต่า 9 จากอุจจารรได้
 ทางปาก บริโภกปะปนเต้ไปกับน้าน้านม และกาหารต่าง ๆ

ชนิคส่าคัญที่ควรทราบ คือ :-
ก. Salmonella typhi เบ็นสาเหตุของไข้รากสสรก้อย (Typhoid fever)
ข. Salmonella paratyphi $A, B$ และ $C$ เบ็นสาเหฯขุองโรคที่คล้ายไข้รากสาศ น้อย เรียกว่า Paratyphoid fever
ทย Typhoid เละ Paratyphoid fever อาจรวมเรยกว่า Enteric fever หรีะ Salmonellosis ก็ได้

## SALMONELLOSIS

อาการของผู้ บีวยที่เบ้นโรคน แสกงออกต่าง ๆ กัน แล้วแต่ชนิกของ Salmonellє จำนวนเชือที่เข้าสู่างกาย อายุ และสุข่าพของผู้วย และประวัตของการเจ็บบีววยด้วย โรคน หรือโรคที่คล้ายคลึงกันในอดีต

แบ่ง๓ามลักษณะองอาการออกไต้อย่างหยาบ ๆ เบ์น ๓ แบบจ้วยกัน คือ:-
-. มีการอักเสบของลำไส้เพียงเล็กนอย ซึ่งแสดงโดยไข่ต่า ๆ ทัองเดิน และ ปวจท้องเบ็นพก ๆ รู้สึกไม่สบายอยู่ จ-ゅ วัน ก็หาย แต่ในผู้มีวยยบางราย โคยเฉพาะใน เด็กเลีก ๆ คนแก่ หรือผูที่ร่างกายไม่แข็งแรง จะเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงคล้าฉ อหิวาตกโรค จนฝาจถึงตายได้ ความส่ากัญของระยะน อยู่ท่่ว่าการติคเช้ออยุ่เพียงใจ ถำไต้เท่านน ยูงไม่เข้าไปในกระแสโลหิก ชนิคน้นบได้บ่อยมาก

yปที่ สส Salmonella typhi ย้อมให้ตัด Peritrichous flagella
๒. เช้ออยู่ทห้งในลำไส้และเข้งไปในกระแสโลหิท ทำให่เกิดอาการท่าง ๆ เช่น เบ็นไข้ ซึม เพ้อ บางครังมีอาการไอ ม้ามโต จำนวนเม็ดโลหิตขาวผิดปโติ ถ้าร้าษาไม่ ทันอาซตตยได้
๓. เบ็นระยะที่เลยไปจากระยะ ๓. โดยเกิตการติดเชชอขึนในอว้ยวะกายใน เช่น การอักเสบข้องเยื่อหุมสมอง (Meningitis), ของกระดูก (Osteomyelitis), ของกุงน้ำดี (Cholecystitis) แถะในที่น่น ๆอีก ความรุนแรงของกรรคคเช้อจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้น * อู่กับอว่ยวะที่เบึน ความต้านทานของผู้บี่วย และกวรวกษษที่เราให้
 ชัยยไนโภยตรง และอการที่แสคงออกรุนแรง ที่สั่คับได้แก Salmonella typhi ซึ่งเบ็น สาเหตของไร้รากสาคน้อย $($ Typhoid $=$ คล้ยย Typhus, Typhus คือ ไม่รากส่าใใหญ่ ซึ่งมีสเหมุมาจาก Rickettsiae ชนิดหนึ่ง) ชนิคอิน ๆ ได้แก่ Salmonella paratyphi A, B และ C

คำว่า Salmonellosis จงงหมายถึง Enteric fever ซึงเด้แก่ Typhoid และ Paratyphoid fevers รวมที่งโรคอาหารเบ็นพิษก้วย (Food poisoning)

## ไข้รากสาดน้อย (Typhoid Fever)

สาเหตุของโรกนีคือ Salmonella typhi เช้อน้อาศัยอยู่ใหน้าได้นานหลยยลัปจาห์





 สัปดาห์ ในสัปกาห์แรก จะพบเช้อในกระแสโลหิท สัปคาห์ที่รองพบในนัสสาว และ สัปดาห์ที่ ๓ พบในถุจจาระ อาการที่สำคัมคือไย้ ซื่งค่อย ๆ ข้น แณะก่อย ๆ ถง ดุจาก













 กรงพิเคระม์โรค


 Sodium desoxycholite และ citrate หรือ Dyes บางอย่าง เช่น Eosin แถะ Methylene blue หรีอสารเคมีบางอย่างที่ระงบับการเจริญของเช้ออย่น ยกเว้น Salmonella แถะ Shigella (Selective bacteriostasis) (กูหน้า๔๙) นอกจากนย้งมี Media พิเศษผสม Lactose ไวในวุ้นเถยงเชอนน้้วย เช่น McConkey's Media แล้วน่า Plate ใส่ในทู้ อบที่ถุณหภูมิ ตฒ องศาเซลเซียส นาน ฉ์ ฮัวโมง เม่อเอาออกมาขจะพบว่า Colonies ทีขนมาไม่มีสีเนื่องจากไม่มีการ Ferment lactose อาจเบนน Colonies ของเช่อ Salmonella หรึอ Shigella สามารกเยกออกจากเช่ออื่น เช่น Escherichia coli ได้ ง่าย เพราะ Colonies ของพวกหสังน เบนศีชมพู เนี่องจากเชอ Ferment lactose ไท
 (วิธี Hanging drop) สามารถแยก Salmonella เละ Shigella จากกันได้ทีหลัง เพราะ ชนิกเรกกคลื่อนไหวได้ แต่ขนิตหล่งคคื่อนไหวไม่ได้

การตรวจหา Carrier ใช่วิธีแยกเซอจากอุจจาระ และบ๋สสาวะกังกล่าวนน ๒. Agglutination Test มีชื่อว่า Widals Test ซึ่งแสดงผล Positive ทังแต่วันกี่ ะ ของโรคเบ็นต้นไป ยูงถ้าตร วจเบ็นระยะ ๆ ห่างกัน โดยใช้ Quantitative Test แล้ว Titre (ความแรง) ของ Antibody ขึน ผถะะย่งแน่นอนและเชื่อถือได้ เพราะ Widal's Test น้้ นอกจากจะให้ผล Positive ในมู้บีวยที่เบ็นไข้รากสาดน้อยแล้ว ยงไห้ผล อย่างเดียวกัน ในบุคคลต่อไป่นื้อื้อ

ก. Carrier
ข. ผู้ที่เคยเบ็นไข้รากสาตน้อยม่าก่อน
ค. ผูทท่ได้รับการฉีด Vaccine บืองกันไข้รากสาดน้อย
ง. บุคคลในข้อ ข. และ ค. เม่อมีโรคอึ่น ซึ่งแสจงออกโดยอาการไข้ เช่น ไข้ขับสัน หรือไข้หว้ดใหญ่ (Anamnestic Reaction)
Agglutinin ที่เกิดขึนมี ๓ ชนิด คือ O เบ็น Antibody ท่อท้านตัว Bacteria H ท่อก้านหนวด (Flagella) และ Vi (Virulence) ท่อท้าน Capsule ถ้า Igglutination Test Positive สำหรับ $O$ และ $\mathrm{Vi}_{\mathrm{i}}$ Agglutinins เช่อได้วาผู่บวยกำถ้ง มึนโรคนอยู่ สำหรับ H Agglutinin เคตรันในกรณ์ต่างๆ คังกล่าวถึงข้างบน (ข้อ
 เวามตำคําข่ยง่งในวิชาระบากวิทยา (Epidemiology)

การรักษา ใช้ Chloramphenicol และการรกษาตามอาการอน ๆ อาหารเบืนพิย (Food Poisoning )
มีสาเหทุจาก Salmonella บางชนิกที่ปะปนมากับอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบ อองกระเพาะอาหารและลาไส้อย่างรุนแรง ระบากเบ็นพกๆ บางครงรนแวงถูงขนาจทำให้เสีย วิตได้ นอกจากนเชออาจทิตมากับเนอสัตว่ที่เบ็นโรกก็ได้ เกิกอาการของโรคนหดังจาก เริโภคเนอที่สุกไม่พอ หรือเนอกิบ

## ヘ๔๐

Immunization ท่อ Typhoid และ Paratyphoid Fevers

 โกยที่ไม่ท้องเสี่ยงต่อการเนึนโรคน้้ เรยยกมูคค่มกันน้า Artificially active immunity โคยการฉีคเช้อ Salmonella typhi และ par.typhi A,B ที่ตายแล้ว (T-A-B Vaccine) ๓ ครัง เข้าใต้ผิวหนัง แต่ถะครังห่างกัน ๑ สัปดาห์ หลังฉีดจะเกิดปฏิกิริยาข้นเฉพาะที่ และทัวไป เฉพาะที่มีอาการบวมและเจ็บบริเวณที่ฉีด อาการทั่ไปูีมี่วศศีรษะ คลื่นไส้และ เบ็นไข้ ปฏกิริยานจะจายไปในเวลา $-\infty$ วัน ภูมิคุมกันที่เกิคข้นมีอยู่เพียงช้วคราว จึง ท้องฉีดอีกกรังหนึ่งเข้าในผิวหน้ง (Intradermal) เบ็น Booster dose ทุกบี เพื่อให้ ภูมุคุมกันคงอยู่ตลอดไป กระนนกีตาม ผุที่ได้รับการฉีก Vaccine แล้ว กี่อาจเบ็นโรค Typhoid และ Paratyphoid fevers ได้ ถ้าได้รับเช้อที่รุนแรงมาก ณะนนแม้จะนีด Vaccine แล้ว ก็ควรระมัดระวังมิใหเช้อเข้าสู่ว่างกายทางอาหาร น้ำ และเครื่องกึ่มค้วย
(๒) SHIGELLA เบ็นแบคคีเรียชนิค Gram negative bacilli เคลือนไหว ไม่ไก้, ไม่ Ferment น้ำกาล Lactose เซ่นเดียวกันกับ Salmodella

เร้อน้้ ออกจกกร่างกายโกยทางรุจจาระ และเช้าตู่ว่างกายโกยกางปาก บริโคค


ชนิจที่สำกัญ ที่ควรทราบคือ
ก. Shigella shiga
ข. Shigella dysenteriae
ก. Shigella flexneri ${ }^{\text {: }}$
ง. Shigella sonnei
เซือเห่ถ่าน เบ็นสาเหตุของโรคบิด (Bacillary dysentery) หรือรวมเรียกว่า Shigellosis

SHIGELLOSIS หรือ BACILLARY DYSENTERY (โรคบิด) คือการทิคเช้อของลำไส้โกยเชือ Shigella โรคบิดชนิคนีมีสเหตุจาก Bacteria ซึ่งต่างจากโรคบิดที่มีสาเหตุจาก Amoeba เชื้อ Shigella มีหลายชนิด แยกออกจากกันได้ โดยที่แต่ละชนิดมีคุณสมนิติทางชีวเคมีแตกต่างกัน เจริถดีไนน้ แล้ยงเช้อและวุ้นเล้ยงเช้อ ธรรมตา ถูกฆ่าตายได้ง่ายด้วยความร้อนและ Disinfectants มีชีวิกอยู่รายนรกร่างกาย ใน อาหาร 1 บพพนคิน และในน้ำได่ในระยะเวลาสน ๆ เจริญในน้ำนมและอาหาร โดยไม่ เปลี่ยนรสของน้ำนมและอาหารน้ ๆ

อาการของโรคบิด มีความเรุนแรงต่าง ๆ กัน อาจเบ์นเพียงท้องเสียเลีกนอยแล้ว ก็หายไป หรืออาขเบ็นยย่างรุนแรง โดยที่เช้อน้ทำให่มีแผลเกิดชืนที่ลำไส้ใหญ่ จึงเกิด อาการท้องเดิน ถ่ายอุจจาระบ่อย ปวคถ่วงขณะถ่าย บางคร้งมีความรู้สึกอยากถ่าย่อยู่เรื่อย แท่ไม่มีอุจจาระออก จจจาระที่ออกมามักมีไลหิตปนคละเคล้ากับมูก มีกลึนเหม็นจัด นอก จากน์มีอาการไข้ เส็ยน้ามาก (Dehydration) ถ้ารุนแรงมากอาจถึงภายได้ ในถุจจาระ นอกจากมีมูกและโลหิตแล้ว ย้งอาจมีหนองและห้ำเหลว ๆ ออกมาค้วย Shigella ไม่เข้าสู่ กระแสโลหท عยู่แต่ในลำไส้ใหญ่เท่าน้น จึงไม่มี Antibody เกิตข้นใน Serum ของผู้บื้วย เมื่อผู้บีวยหายจากโรคบิคน้้แล้ว จึงกลับเบ็นอีกก์ได้.

เช้อ Shigella บางชนิดอยู่ในลำไส้ใหญ่ หลัง Exotoxin ออก ทำให้เกิดอาการ อ่อนเพลียและน้ำหน้กดด ร่วมกับอาการต่าง ๆดังกล่าวแล้วข้างศ้น, ผู้บี่วยด้วยโรคน้้ อาจมี Bacteria ปะบ่นออกมากับอุจจาระได้นานเบ็นเดือน ๆ เรียกว่า Convalescent carrier แม้ จะหายกีแล้วก็ตาม

การแพร่เชื้อ เช่นเซียวกับ Salmonellosis แตกต่างจาก Salmonella ที่ไม่พบ เช้อ Shigella ในสัตว์

การพิเคราะห์โรค
โดย การแยกเซ้อจากอุจจาระ มีวิธีการแยกเช้อเช่นเดียวกับการแยก Salmonella คังกล่าวแล้ว บางทีต้องตรวจอุจจาระซ้า ๆ กัน หลาย ๆ ครัง จึงจะพบเช้อน้ได้ การรักษา โดยให้ Antibiotics, Suiphonamides และ Chemicals ที่ดูงซีมใน ถำไส้ได้น้อย เช่น Chloramphenicol, Neonycin,, Phthalylsulphathiazole, Sulphaguanidine และ Furazolidine เบ็นทัน


## รปที่ ๔ถ Escherichia coli

( $๓$ ) ESCHERICHIA ที่สำคัญได้แก่ Escherichia coli Salmonella และ Shigella แต่สามารถเยกจากกันได้ โดยคุณสมบตัทางชีวเคมี เช่น Ferment lactose ได้อย่างรวกเร็ว เช้อนพบอาศ้ยอยู่ในล่าไส้ของคนและสัทว์ ปะปนออก มากับอุจจาระ โดยบกติไม่ท่าให้เกิดโรค ถ้าอยู่นอกลำไส้ สามารถทำให้แผลเบ็นหนอง และหายช้า บางคร้งอาจท่าให้เกดโรคได้ ถ้าสุขภาพของผู้นนทรุดโทรมถงไป โดยเฉพาะ อย่างย์งในเด็กเล็กและผู้ผููอยยุ อาจเข้าไป่ในระบมขับถ่ายบัสสส่วะ และเกิดการอักเธบของ อว่ยวะท่าง ๆ เช่น กระเพาะบีสสาวะ (Cystitis), ท่อไต. (Ureteritis), กรวยไก (Pyelitis) และได (Nephritis) ในเด์กเล็ก ๆ ทำให้เกิดโรคท้องเดินได้ โดยติตต่อ จากเดีกคนหนึ่ง ไปย้งอีกคนหนึ่ง หรือติดไปก้บมือของผู้รักษาพยาบาล และเครี่องมือ เครี่องใช้ต่าง ๆ

บางครงเรียกเช้อนว่า Coliform bacteria ถ้าพบเช้อน้ในน้ำนม น้ำหรืออาหาร อาจกล่าวไต้ว่า มีอุจจาระปะปนลงไป โดยทางใดทางหนึ่ง เข้อนีชีวีตอยู่ในอาหาร และ น้าได้นาน การตรวจหาเช้อแบคตีเวียในน้าประปา ก็เพื่อหาเช้อนเอง


รปที่ ๕๐ Klebsiella pneumoniae จาก Peritoneal exudate
(๔) KLEBSIELLA ได้:!n' Klebsielta pneumoniae (Friedlander's pneumobacillus ) เบ็น Bacilli ที่มีรูปร่าเส้น ๆ จีงเรียกว่า Cocco-bacilli ทิๆสี Gram
 Spore ได้ มักพบตามทางเคินหายใจ มีส่วนนองกี่พบในอุจจาระ กระนนกุกาม ยังถูกดัด
 เหนียวเบ็นยาง ถ้าแกะค้วยวงตวด ( Loop) จะยืคออกกล้ายน้ำมูเหนียว ๆ อาจเบ็น


 (Bronchiectasis), วัณโร้กอก, ไข้หวักให่ม่, เยื่หุ้มสมองอักสมบ (Meningitis), ไส้กึ่ง อักเสบ (Appendicitis) และเย่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis) เบ็นต้น บางครั้พบ เซ็อน้้ในหนองจากช่องเย่อหุ้มปอก (Empyema thoracis)

## - あa゙

## การรักยา ใช้ Antฤbiotics แถะ Sulphonamides

(๕) PROTEUS เบ็น Gram negative bacilli ไม่ถามารถสร้าง Spore, ไม่มี Capsule, ไม่ Ferment tactose แณะเคลี่อนไหวได้ดี พบอาศยยอยุ่ในล่าไส้ของคนและสัตว์ : โดยไม่ทำให้กดดโรคข้น อาจพบปะปนอยู่ตามเม่น้ำลำคลองหรือบนพนดินได้ ที่สำคัญได้แก่ Proteus mirabilis แณะ Proteus vulgaris อาจพบเช้้อนตามแผลที่อักเสบ โดยเฉพาะเผลผ่าตัด หรีอพบติดเช้อในระบบ บีสส่าวะได้

ความส่ากัญของเช้้น ยย่ที่ทัวของมันเอง มีลักษแะเบ็น Antigen คล้ายคลึงกับ เซื้ Rickettsiae บางชนิด จีงใช้เช้อน้เบ็น Antigen นำมาทคสอบกับ Serum ของผู้บีว่ ย ที่สงสัยว่จจะเบ็นโรคติกช้อ Rickettsiae ไค้ผลแน่นอนเบ็นที่เชื่อถือได้ เบ็น Cross agglutination test อย่างหนึ่ง เรียกว่า Weil - Felix's Reaction เรื่องน้นะกล่าวถึงอีกกรร้ง หนึ่งในบทที่ว่าค้วย Rickettsia*

## บทที่สิบสอง

## ORDER PSEUDOMONADALES

ได้แก่แบคคีเรียที่ทิคสี Gram negative, แป็งที่อ (Rigid) ไม่ส้้าง Spore, มีรูปร่าง เบ็นแท่ง (bacilti) หรือหยกกไปมา ตามปกกิเคคื่อนไหวโดยหนวดที่ปจงย (Polar flagella)
 การต่ารชีวิตอยู่

Families
๑. Spirillaceae สีรูปร่างโค้ง หรือหยักไปมาเช่น vibrio cholerae และ Spirillum minus
๓. Pseudomonadaceae มีรูปร่างเบ็นแท่ง (bacilli) มีหถายชนิด สามารถผลิทสี (Pigments) ได้ ซื่งมีคุณสมบัตละลายในน้า เช่น Pseudomonas aeruginosa หรือ Bacillus pyocyaneus.
(a). . Vibrio Cholerae

เบ็นสาเหตุ ของ อหิวาตกโรค (Cholera) ซึ่งมีอาการสำคัญแสดงออกโดย ท้องเดิน อย่างรุนแรงจนอุจจาระเบ็นตีคล้ายน้าซาวข้าว ที่เรียกว่า Rice watery stool พุ่งออกมา กล้นไม่อยู่ ผู้บ้วยรู่สึกอ่อนเพลียมาก เพราะข่าดน้นา (Dehydration) โลิิกจจข้นเข้ามาก มีความถ่วงจำเพาะสูง ถัรักษาไม่ท้น อาจเสียชีวิไได้ มีรูปร่างเบ็นแท่งโค้ง คล้ย ถูกน้า (Conma) ติดสี Gram negative, เคลื่อนไหวได้ดี, และไม่สามารถสร้าง Spore ได้ เล้ยงบนวุนเลเยงเช้อ ชนิดเกียวกกนกับ Typhoid, Paratyphoid และ Dysentery bacilli แต่เติมอาหารพิเศษนาจุอย่างลงไป และทำให้เบ็นก่าง โดยมี pH ประมาณ ศ โกยการฆ่าเช้อ แบบ Pasteurization แณะใช้ Disinfectants ซ่าเช้อ Vibrio cholerae ได้ง่าย การติดโรค จากคนหนึ่งไปย้งอีกคนหนึ่ง มีวิธีการเช่นเทียวกับเช้อ Salmonella typhi แต่การระบาด ของอหิวาตกโรค มักเกิดโกยทางน้ำ เช่น การดึ่มน้าตามแม่น้ำลำคลองที่มีเช้อน้้ เช้อน้ ก็เช่นเทียวกับเซ้อ Shigella โดยที่อยู่แต่ในล่าไส้ โกยเฉพาะอย่างยีงลำไส้ใหญ่ ไม่เข้าไป ในกระแสโลหิก เช้อออกมาทางอาเจียนและอุจจาระ ซึ่งเราจะต้องทำการฐ่าโกยใช้


รปที่ ๕๐
Vibrio cholerae ย้อมให้ติก
Monotrichous flagella

Disinfectants เพือบิ่องกันมีให้เกิกการแพร่เช้อ เม่อพบ Carsier ของเซอนต้องรับให้ การรักษา เพ่อบ้องกันมิให้เกิดการระบาก
 เช่น Sulphonamides โทยเฉพาะชนิทห่าดซึมในค่าไส้ไม่ได้กี เซ่น Sulphaguanidine แถะ Phthalylsulphathiazole เบนทัน

การบ้องกัน Vaccine บ่องกันอหิวาตกโรค ทำจากเชูอ Vibrio cholerae ที่ฆ่าไห้าายแถ้ว（Bacterin）โช้ฉีกบู่องก้น เบ็น Active Immunization หลักการก็เช่น
 บางทีทำในรูขของ Mixed Vaccine โดยผสมกับ Vaccine ข้องกัน Typhoid และ Paratyphoid A，B，（T．A．B．Vaccine）

รูปที่ ส๓ แผ่นใบปลิวโฆษแา ใหั ประชชชนรู้ธับื้องกันรักษาตัว ผิให้เบึน ยหิวากกโรก เมือกรังระบากในประเทศ จีน



法方防頂
术生喝不一




การบ้องกันการทิดเชูออหิว่ตกโรค มีวีธการเช่นเดียวก้บการบ้องกันการกิกเซะ ของโรคเกี่ยวกับลำไส้ทุกชนิด จึงขอกส่าวรวมกกน้ว้ทงหมด ดังน
๑. จากทางออก (Port.l of Exit) โดยการกำจัจอุจจาระ บีสสาวะ และอาเจียน ก้วยวธธการที่ถูตต้อง เช่น ใส่ Disinfectant ถงไปเสียก่อนที่จะนำไปเทลงส้วม ผ้ปูที่นอน เสือผ้า และเศเรื่องมือ เครื่องใช้ ที่เป้อนเปรอะต้วยของติดเช้อดังกล่าวแล้ว ต้องท้มหรือฆ่า เช็อด้วย Disinfectant ของใดที่เผาห้งได้ ก็ควรห่อให้มิดชิด แล้วเผาที่งเสีย
 ไม่ควรปรุงอาหารให้คู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองรับประทาน ห้องที่เก็บผู้บีวยควรเบ็นห้องมุ้งลวค เพื่อกันไม่ให้แมล่งวันขข้ไป เพราะแมลงวันนอาจน่าเชือจากผู้บยไไประะจาะต่อไปได้
๓. ทางเข้า (Portal of Entry) ควรรับประทานอาหารสุกใหม่ ๆ และร้อน ๆ น้าคี่มท้องเบนน้าที่ปราศจากเชือ เช่น น้ำประปา ที่ไดได้ ถ้าสงสัยควรต้มก่อนใช้ดื่ม ต้องแช่ผักสกใน Disinfectant อย่างอ่อน เช่น ด่งทั่บกิมเจือจางในน้า ก่อนรับระทาน หรือโดยถือหลักของอนามะที่ว่า "อห์วาต์กำเริบ ล้วงมือก่อนเบีบ ด้วยน้ำประปา ผักติบ ผักสดงดเสียดีกว่า จะดี่มน้าท่าควรต้มเสียก่อน "ค่ อารารี่ปรุะข้นมาแล้ว ควรมีฝาชีหรือ ผ้ากลุมให้มิดชิด เพื่อบ้องกันแมลงวันไต่ตอม

ผู้ที่แพร่เช้อโรคทางลำไส้ได้ง่าย คือ Carrier ซึ่งได้แก่
๑. ผู้มีเช้ออยู่ในต้วเองโดยไม่มีอาการของโรศเ
๖. ผู้ที่อยู่ในระยะพักตัวขอรโรค
๓. ผูที่เพ็งหายจากโรค

ไม่ควรให้ Carrier มีหน้ที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารหรื่อการจ่ายอาหาร
(๒) SPIRILLUM MINUS

เํ็นแบคตีเรียขนาดฺเล็ก่ มีรูปร่างเบ็นเส้นหยักๆ (๓-๓ หยัก) ท้วแข็ง (Rigid) ติ่กสี Gram negative ไม่เปลี่ยนรูปร่าง . เคลื่อนไหวได้โดยหนวด (Flagella) ที่ปลาย เบ็นสาเหตุของโรค Rat bite fever พบในอินเดียและญุป่น่


รปที่ \&๘ Spirillum minus
(m) PSEUDOMONAS* AERUGINOSA (Pseudomonas pyocyaneae kรีอ Bacillus pyocyaneus)

พบอาศัยอยู่ในลำไส้ซองคนและส้ตว่ โดยไม่ทำให้เกิกโรค แก่อาจร่วมในการ อักเสบภายนอกล่าไส้ได้ เช่น ทำให้แผลอักเสบเบืนหนอง การอักเสบของหูชนกลาง (Otitis media), เยออุุ่องท้องอักเสบ (Peritonitis), ปอดบว่ม (Bronchopneumonia) และโรกโพรงหนองในช่องเยื่อท้้มปอก (Empyema Thoracis) ในเด็ก ๆ อาจทำให้เกิด โรคท้องเดินและโลหิตติกเซอ (Septicaemia) หนองที่เกิดจากเชือน มีสีเจียวปนน้ำเงิน

แบคกีเรียชนิคน เบึน Gram negative bacini มีหนวคอยู่ที่ปลายหท้งสองข้าง (Amphitrichate) จึ่งเคลื่อนไหวได้ดี ไม่สามารถสราง Spore เจริญดีบนวุ้นเลืยงเซยอ ธรรมดา ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนอยู่จ้วย เกตสีเขียวปนน้าเงินใน Colonies หรือละสาย อยู่ในน้าเลื่งเร้อ

การรักษา ต่อต่อ Antibiotics ส่วนมาก ยกเว้น Broad-spectrum antibiotics ขางชนิก เช่น Polymixin B. sulphate เบ้นก้น

## da <br> บททสบสาม

## FAMILY BRUCELLACEAE

```
เช้อเหล่านี้ มีขนากเลีกกว่าเช้อแบคตีเรียอื่น ๆ แม้ว่ามันจะไม่เลีกเท่าRickettsiae กีกาม มีรูปร่างเบ็นแท่ง (Bacilli) ขนาดประมาณ \(0 . m-0 . b \times m-\) ๔ ไมกรอน กิจสี Gram negative เคลื่อนไหวไม่ได้ และไม่สามารถสร้าง Spore การฆ่าเชือแบบ Pasteurization และ Disinfectants ค่างๆ ฆ่าเช้อเหล่าน้ให้กายได้โดยง่าย เล้ยงโดยใช้วุ้นเล้ยงเช้อที่มีโลหิก ทรือ Serum และสกักเน้อผสมอยู่ค้วย ในบรรยากาศที่มี่คาร์บอนไดอ๋อกไซด์ ประมาณ \(.00 \%\) เจริญคีที่อุณหภูมิ ต๗ องศาเซลเซียส
ที่ควรทราบ มีอยู่ ๕ Genus คือ
๑. Huemophilus
b. Bordetella
m. Moraxella
๔. Brucella
๕. Pasteurella
(ه) HAEMOPHILUS
(Haemo \(=\) โลหิท, Philus \(=\) รัก) หมายความว่า เช็อน้ชอบโลนิก จึงท้องผสม
``` โลหิตในน้ำเลียงเช้ว

ที่ควรหราบมี ๒ ซนิด คือ:-
ก. Haemophilus ducreyi เบึ่นสาเหทุของโรก แผสริมอ่อน (Chancroid หรือ Soft Chancre)

ข. Haemophilus influenzae เบ็นสาเหกุของโรคปอกบวม แถะโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ
ก. Haemophilus ducreyi
เบ็นสาเหกุของกามโรค (Venereal disease) อย่างหนึ่ง แลคงอาการโดย
มีแผลเกิคขึนที่อวัยวะสึบพันธุ่ หลังกรร่วมประเวแีเบ็นเวถา ๒-๓ วัน กันแผล (Floor)

สกปรก ขอบแผลย่อน เนื่องจากคล้ายแผสของ Primary Syphit่ ซู่งมีขอบแข็ง

 หนองจากแผลใหม่ ๆ แผลน้อาจรักษาให้หายได้โดยง่าย ค่วยยาม่าเช้อเฉพาะที่เถะ Antibiotics

ข．Haemophilus influenzae
เช้ะนึพบได้ทามจมูกและกรวยกอของกนปกทต คิกต่อกันโกย Droplet infection เซ่น การพูก กุย การจาม หรือ้อ อาจทำให้เกิกโรคเยื่อนุ้มสมองอักเสบ（Meningitis）， Endocarditis หวือบางคร้ง โรคปอคบวม（Pneumonia）หร๋อ Sinusitis โรานึ้ก แทรกั่ายหลังจากหวัก หรือไข้หวักใหญ่ มีชนิคค่าง ๆ มากมาย ชนิกทุ่รุนแรงท่าให้เกิก โรกกล่องเสียงและหลอกลมอักเสบ（ Laryngotracheitis）โรกน้้าเบ็นในเค็กมักมีอักรา－ ทายสูง วักษาโดยให้ Antibiotics และ Sulphonamides
（w）bordetella
Genus น้ำงจาก Haemophilus โกยที่ Bordetella ไม่ต้องการ Factors ＊บางชนิกในการเจริญ ไค้แก่ Fuctors \(X\) และ \(V\)

ที่กวรทราบคือ Bordetella pertussis（ซึ่อเดิมคือ Huemophilus pertussis เบ็นสาเหทุของโรคไอกรน（Whooping cough หรือ Pertussis））รูปร่างคล้ายคลีงกับ Haemophilus influenzae แท่รูปร่างมักเบ็นแท่ง（Bacilli）และรูปร่างแน่นอนกว่า เช้อนบางทีเรียกว่า．Bordet－Gengou bacilius เริญซ้า และยาก จีงที่งเลิ่่ง บนวุ้นเลืยงเซ้อพิเศษที่เรียกว่า Bordet－Gengou media ใช้เวลาเลูยงนาน m－ธ วัน กเว่า Colonies อันเล็ก ๆ จะข้นมา Colonies มีถักษณะคล้ายเม็กปรอทที่กระจายอยู่ทาม พน เซด Bordetella pertussis ทำสายเมีคโถหิกได้

ท่าให้เกิกการอักเสบของ Trachea และ Bronchi เรียกว่า Tracheobronchitis ผูบี้วยแสดงอากรรโกยการไออย่างรุนแรง ภายหลังจากมีไข้ ตัวร้อน และยาการคผ้ายหวัด เมื่อสุดเสียงการไอกิก ๆ กันหลายครงง จะมีเสียงสูกหายใจเข้าคังย้้บ จึงเรียกโรคนว่า

Whrooping Cough บางครั้งไอมาก จนมิโลหิตออกใต้เย่อบุตา (Subconjunctival Haemorrhage ) เช้อออกมากับเสมหะ น้ำลาย และน้ำมูก คิศต่อจากคนหนึ่งไปยยออีกคน หนึ่งโดย Droplet infection เช่น การไอ หรือจาม และโดยเครื่องมือ เครื้องใช้ชู่ง เป้อนน้ามุกหรือเสมหะคังกล่าวแล้ว การเล้ยงเช้อ, ทำได้โดยให้ผู้บีวยไอลงไปบนจานเล้ยง เชือ ซึ่งระอยู่ทรงปาก ขานนเรียกว่า Cough plates หรืออีกวิธีหนึ่งโกยใช้ล่าลีพนนปลาย ไม้ที่ปราศจากเร้อ บ้ายบริเวณกรวยคอแล้วนำไปเลียง ถ้าจะให้ไก้ผลกี้ั้น กวรเกิม Penicillin ถงไปในวุ้นเล้ยงเซ้อค้วย เพื่อบ้องกันการเจิิญของ Staphylocucci และเช้อ อึ่น ๆ เบ็นผลให้กาวเจริญ่ของ Bordetella pertussia กีขึน" หลังจากเรีมเบ็นโรกห้ ประมาณ ๖ ส้ปดาห์ เช้อศึจจะหมกไปจากเสมหะและน้าลาย และไม่มีการกิคก่อกัน. อาช มีโรกอึ่นแทรกโรกนก้าได้ เช่น หลอกลมอักเสบ ปอกบวม และวัณโรด บางกรังโรกแทรก ในเดีกรุนแรงมากรนอาจถึงตายได้

\section*{การบ้องกัน}
๑. ระมักระวังการแพร่เช้อและการทิกเช้อโกย Dioplet infection, ภายนอก ร่างกายเซ้อตายง่าย เพียง円ากแกกก์กายหมก
b. Whooping Cough Vaccine ทำจากเซือ Bordetella pertussis ซึ่งถูก ม่าตายแล้ว เบ็น Active Immunization มีผลบื้องกันโรก หรือลกกวามรุนแรงของโรกลง ใช้ร้กษาโรคไม่ได้ผล เพราะท้องใซ้เวถาประม่าณ ๔-๖ สัปดาห์ ก่อนที่ร่างกายจะสร้าะ
 ผสม่กบบ Diphtheria toxoid และ Tetanus toxoid เบ็น Mixed Vaccine (Triple Antigen) ฉีคให้เก็ก เพื่อให่เกิดภูมคุุ้มกัหท่อโรกไอกรน กอทีบ และบากทะยักพร้อม ต กัน การใช้สารส้มช่วยกกตะกอนในการเกรียม Vaccine มีประโยชน์ทำให้การกุกซึมหลัง จากฉีตช้าเจ้า เพราะสารส้มที่ผสมอยู่ไม่ละลายน้ำ, Antibody ก่อย ๆ เกิกและสร้างสมมาก ข้น, Antibody นิ จีงมีฤทธ์แรงกว่าปกกิ และลกำนวนกรงขของการฉีก Vaccine ลง ไอกรนเบึนโรคร้ยแรงในเด็กเลีก จึงควรฉึด vatcine ให้แก่เค็ก, ทังแต่อายุ อ เคือน หรือก่อนน้น

โรคนีอาจบุ้องกันได้ชัวกราว เมื่อสงสัยว่าเค็กจะกิกเช้อ โคยการให้ Serum จาก ผุ้ที่เคยเบ็นโรคนมมาแผ้ว (Immune Serum)
- \&

การรักษา โดยการให้ Antibiotics และ Sulphonamides และรักษาศามอาการ (m) MORAXELLA

ได้เก่ Moraxella lacunata หรือเรียกว่า Morax-Axenfeld bacillus.มี ขนาดถึก ท้องการอากาศในการเจรญ เคคื่อนไหวไม่ได้ และไม่สร้าง Spore ติดสี Gram มีรูปร่างเบ็นแท่ง ( Baciโปน ) ) เึนสาเหทุของโรคเยื่อบุตาอักเสบชนิดหน์่ง ที่เรียกว่า Catarrhal conjunctivitis หรือ सink eyes มักพบแบคตเรียชนิกน้อยู่กันเบ็น
 แม้แต่บนวุ้นเลยงเชอที่มีโลหิทผสมอยู่ค้วย กีเซริญได้ไม่สูคีนก จีงท้องใช้ Media พิเซษ มาเลเยงที่เรียกว่า Loffler's serum, Colonies ให้ปฏิกิรยยา Oxidase Positive เช่นเดียวกับ Neisseria ( กูหน้า จゅ๖)
 นวมมอที่มีเช้อขยตา ใช้ผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าเช็ดท้วร่วมกับผูบ้วย และนอกจากนเช้อย้ง สามารถกระจายไปทาม ฝุนละอองได้ก้วย

การบ้องกัน กระทำได้ เช่นเดียวกับการบีองกันการติกเช้อ Gonorrhceal Ophthalmia fังกล่าวแล้วข้างต้น ( กูหน้า จ๓ต)

ก่ารรักษา ทาได้าย่าโดยใช้ Antibiotics โดยเฉพาะอย่างยึ่ง Penicillin และ Sulphonamides
(匹) BRUCELLA
ท่างจาก Haemophilus ที่เจรูได้แม้ในน้ำเลียงเซ๐อที่ไม่มีโลหิตปนอยู่ค้วย และมี คณสมบททางช่วเคมอ่น ๆ ต่างกันอีก อำนาจในการบุกรุดีกว่พวก Haemophilus ทำให้ เกิตโรค Undulant fever หรือ Brucellosis เชือที่ทำให้กิดโรคน มี ต ชนิก คือ
๑. Brucella abortus พบใน วัว ควาย และทำให้สัตว์น้น ๆ แท้งถูก
๒. Brucella suis พบในหมู
๓. Brucella melitensis พบในแพะ -
\(\therefore\) นอกจากน เช้อเหล่านียงสามารถท่าใหัสักว์อื่น ๆ เช่น ม้า แกะ และสุนขเบ็น โรคได้ รวมที้งคนค้วย

ถักษณะเฉพาะของพวกเหล่าน้ คือ การเจรญช้า ๆ ในน้ำเล้ยงเชือที่ม้ำนม และ โลหิตปนอยู่ค้วย อาจกินเวถานานถึง ๔ สัปดาห์ หรือมากกว่านน้น เจริญตีในน้ำเล้ยงเช้อที่

มีฤทธเบ็นกรดเล็กน้อย pH ประมาณ ๖.ส และในบรรยากาศ ที่มีคาร์บอนไดอ๊อกไซก์ ประมาณ \(00 \%\) เราแยกเชอจากไขกระดูกโดยการเจาะไยกระดูกจากผู้บีวย แล้วน้ามาแยกเชอ ขณะเจรญ เช้อนี้จะปล่อยแก๊สไฮโดรเจนซ้ลไพ่ด์ (Hydrogen sulphide \(=\mathrm{H}_{2} \mathrm{~S}\) ) อกกมา บาง ชนิจก็ปล่อยแก๊สนอยู่นานหสายวัน บางชนิดปล่อยอยู่ไม่กี่วันกีหมด และบางชนิดปล่อยออก น้อยมาก หรือเรียกได้ว่า ไม่ปล่อยแก๊สนึออกเลย

อาการ Undulant fever ที่พบในคน จะแสด่งอาการ หถังจากรับเชิต ๔-m๐ วัน มีอาการอ่อนเพลีย ปวดหลัง ข้อแข็ง น้าหนักลด เหงอ่ออกเวถากลางศื่น และไข้น ๆ ถง ๆ จึงมีชื่อว่า Undulant fever อาจเบ็นอยู่นานหลายวัน หยุดไปพักหนึ่ง แล้วกลับเบ์น
 ผูบ้วยเองแทบจะไม่ร้สี่ก

การติดต่อ ทางออก (Portal of Exit) ได้แก่โลหิต, เนอส้ทว์ที่เบ็นโรคตาม โรงม่าสัตว์ น้ำนมจากสัตว์ที่เบ็นโรค ถ้าสักว์นนแท้งถูก ถูกของสักว์ที่แท้งออกมา
 บัสสาวะของผู้บ็วเด้วย

ทางเข้า (Portal of Entry) เข้าทางแผล หรือรอยขูดข่วนที่ผิวหน้ง แล้วกระ จายไปกามกระแสโลหิก และหลอกน้าเหลือง ไปอยู่ทามต่อมน้ำเหลือง และอว้ยวะท่าง ๆ นอกจากน้อาจเข้าทางปาก โดยการรับประทานอาหารแล้วกระจายไปอยู่ทามอว้ยวะท่าง ๆ โกยวธธธการอย่างเกียวกัน ในหญิงหรือสัตว์ทัวเมีย เช้อจะไปอยู่ที่เท้านม ท่าให้น้านมมีเซัอ
 ถูกอัณฑะ (Testes) หรีออว้ยวะสืบพนกุ์อึ่น ?

\section*{การพเคราะห์โรค}
๑. โรเยการเลิยงเช้อ (Culture) โคยใช้น้าหรฺอวุนเสืยงเชอที่โลหิกและนานม ปนอยู่ก้วย
๒. โดยการฉีกเข้าสักว์ทคถอง (Animal Ineculation) สัทว์ที่ใช้ไค้เก่ หนู ตะเภา (Guinea pig) สัตว่จะแสคงอาการและมีพยาธิสภาพของโรกนี

ก．Agglutination Test โดยใช้เชออ．Brucella เบ็น Antigen ทจสอบหา
 ตรวจเบึนระยะห่างกันประมาณ ะ๐ วัน และหาความแรงของ Antibody（Quantitative Test）แต่ละคร้ง ถ้าความแรงของ Antibody（Titre）เพ็มข้น บอกไค้าผู้นนหรี้อสัตว์ นน กำถ้งเบ็นโรคนี

ข．Ring Test ใช้น้ำนมที่สงสั่ว่าจะได้มาจากส้ตว์ท่เบ์นโรคนปรรมาณ \＆ซี．ซี．
 ซึ่งนามาผสมในน้าเกลือ แล้วใสสีบางอย่างเพื่อให้ เบ็นสีม่วเสียก่อน ถ้าท้งหลอดทดลจง
 นไวส้กครูหนง เพอให้ขขมนลอยขนเบนผา จะเหนวงสีมวงฟผวของนานมนน แสดงวานา นมน ได้จากสัตว์ที่เบ็นโรก จึงมี Antibody ต่อต้านเช้อนอยู่ด้วย

การบ้องกัน ระวังการจิดเช้อ จากเนอที่เบ็นโรค เข้าทางแผลหรือรอยขูดข่วน ไม่ดู่มน้านม ทีสงสัยร่าจะได้จากสัตว์ที่เบ็นโรค นอกจากจะผ่านวิธีกi่าร Pasteurization เสียก่อน บัสสาวะและอุจจาระของผู้น้นยต้วยโรคนน้ ก้องกำจัดโดยใช้วธีเดียวกับของผู้บี่วยที่ เบ็น Typhold fever，Vaccination สำหรับโรคน้ มีทำกันบ้างแล้วในประเทศรัสเซีย แท่ผธย้งไม่เบ็นที่แน่นอน และยอมรับกันทัวไป

การรักษา－รักษาโดยใช้ Antibiotics
（a）PASTEURELLA
รูปร่างเหมือน Haemophilus และ Brucella ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แท่การ คิกสีมี้กษณะเฉพาะ โคยติกสีที่ห้วท้าย ตรงกลางใส（Bipolar Staining）ใน Genเ่ง นมีเซ็อหลายชนก แก่ท่่ส่าคัญและกวรทราบ มีอยู่สองชนิด คือ

๑．Pasteurella pestis ท่าให้เกิกโรคกาฬโรก（Plague）ทั้งในคนและในสัตว่
๒．Pasteurella tularensis ทำให้เกิกโรค Tularemia หรือ Rabbit fever ในสัทว์ เช่นกระท่าย และกระรอก

การทิกเช้อทั้งสองนี้ ติคโดยถูกแมลงต่าง ๆ กัก ซึ่งได้แก่หมัด เห์บ เหา และ
 โดยการกัด นอกจากน้อาจรับเช้อโดยเข้าตามรอยขูดข่วน หรีอแผลที่ผิวหนักก์ได้ บาง


Pasteurella pestis

\section*{จากต่อมน้ำเหลือง}

๙ังเกต Bipolar staining


รปที่ «่
การศิตเช้อกาพโรค
－．หนู่ ชนิคตัวใหญ่
（Rattus norvegicus）
๒．หนู ชนิดตัวเล็ก
（Rattus rattus）
๓．หมักหนู
（Xenopsylla cheopis）
๔．คนเบีนโรก Bubonic
plague โกยการกักของ
หม้ดหนู



กาพโรค ( Plague) มี \(๓ ~ ช น ิ ด ~ ค ื ่ อ ~\)
๑. Bubonic Plague เบ็นที่ค่อมน้้าเหลือง
b. Septicaemic Plague กระจายุ่อไปขข้าสู่กระแผโลหิต ทำให้กกกโลหิตออก นอกหลอกโลหิก ใค่ผิวหนัง (Subcutaneous Haemorrhage) และทำไห้ผิวหนังเบ็นจ้า แคง ๆท้วกัว กลายเบ็นสีคำเมื่อู้บีวยถึงแก่กรรม จึงเรียกโรคน้ว่า กาพโรค (กาพ-ดำ)
๓. Pneumonic Plague เบ็นในปอก มีอาการหอบและไอคล้ายปอดบวม ติกก่อ กันโกย Droplet infection กังเชนที่กล่าวมาแล้ว ในเรื่องกรวยคอ และทอนซิสอักเสบ. โกยเจ้อ Streptococci และเรื่องปอกบวม

การควบคุมและบ้องกัน
จ. โดยาารกำจัดหนู ใช้ยเฉ่าหนู กับคัก หรือกีให้ตาย
๒. โดยารกำจัดหมัจหนู เพราะเมื่อหนูที่เบึนกาพโรคตาย ถุณหภูมิของศพหน จะลกท่าถง หมัดชอบอุณหภูมีที่อบอุ่น จะกระโดคจากศพหนู เข้าไปอาศ้ยอยู่กับหนูต้วอื่น หรือเกาะคน การที่หมดนั้กัดหนูอีกต้วหนึ่ง หรือกัดคน จะนำเช้อกาฬโรคเข้าสู่หนั่วนน้น หรีอคน \(ๆ\) นน ทำให้เกิดเบ็นกาพโรศข้น กรกกำจัดหมัด ใช้วิธพพนด้วย D.D.T. ไบ่ตาม บริเวณที่สงสัยว่าะะมีหนูอาศัยอยู่หรือหนูผ่านมาตามทางน้น, ทำให้หมัตี่อยู่ตามตัวหนูตาย
๓. เมื่อเกิกมผู้้้บียเบ็นกาพโรคข้น จะท้องแจ้งให้แผนกอนาม่ยหรือส่านักงาน แพทย์ใหญ่ ประจํจจังหวังททราบ เพือแยกผุ้บ้วยอย่างเค็กขาด บैองกันมีให้เซ้อกาพโรคกระจาย ไปทามเส้อผ้า และเครุ่องใช้ไม้สอยท่างๆของผู้บ๋วย เพราะอาจมีหมัคหนูที่ม้เซ้อกาพโรกติด ออกไปและกระจายไปย้งผู้อื่นได้ บัจจุบันใม่ใคร่พบโรคนี้ เพราะการควบคุมดี
๔. Plague Vaccine (แท่ก่อนนี้มู้เรียกว่า Haffkine's Vaccine) เป็น Vaccine ที่ทำจากเซือ Pasteurella pestis ที่ตายแล้ว ฉีดให้แก่เจ้าหน้าที่ ๆ จะเช้ไปใน เหล่งที่เกิกโรก ภูมิคุมกันที่เกิกข้นคงอยู่นานประมาณ \(๖\) เกือนก็หมดไป ผู้ที่สงสัยว่า อาจ จะทิกเซ้อนีจากผู้ แ้วย กวรได้รับการนี้ด Vaccine นี
๕. การบ้องกัน Pneumonic Plague บैองกันการกิกเจ็อโดย Droplet ถnfection เช่นที่กล่าวเล้วในเรื่อง กกออักเสบและปอกบวม

\section*{บทที่สิบสี่}

\section*{GRAM POSITIVE BACILLI}

\section*{ที่ควรทราบมี ๓ Families คือ}
-. Bacillaceas ได้เก่
ก. Genus Clostridium เบ็นสาเหทุของโรคบากทะยัก (Tetanus), Gas gangrene และอาหารเบ็นพิษ (Botulism)

ข. Genus Bacilluz เบ็นสนหกุของโรคที่คิคจากุส้ตว่ ซึ่งได้แก่ Anthrax
ธ. Corynebacteriaceas ได้แก่ Corynebacterium diphtheriae ซึ่งเบ็นส่าหหต, ของโรคคอกีบ (Diphtheria)
๓. Mycobacteriaceae ได้เก่ Genus Mycobacterium ซึ่งเบ็นสาเหกุของวัณโรก (Tuberculosis) และโรคเรื้อน (Leprosy)

\section*{CLOSTRIDIUM}

เบ็น Strictly, anaerobic bacilli ที่สามารถสร้าง Spore ได้ พบฑามพินคิน หลายชนิดอากัยอยู่ในลำไพ้ของคนและสัตว่ บางชนิดไม่ทำให้เกิคโรค ที่สำคัญได้เก่
๑. Clostridium welchii หรือ Clostridjum perfringens และอึ่น ๆ เบ็น ส่าเหทุของโรย Gas Gangrene
๒. Clostridium tetani เบ็นสาเหกุของโรคบาจทะยัก (Tetanus)
๓. Clostridium botulinum เบ็นสาเหตุของโรคอาหารเบ็นพิษอย่างหนึ่ง (Botulism)

การเล้องเชื่อ Clostridium ต้องใช้ media ที่มีโลหิต, Serum และเนอ หรือ ผักปนค้วย และค้องเยกอ๊อกชิเจน (Oxygen) ออกจวกบรรยากากที่เล้ยงเช้อโดยเด็ดขาด ค้วยวิธีคารด้งกล่าวแล้ว (ตูหน้า ตด) ถ้ามีอกอกิเจน (Oxygen) ปนอยู่ เช้อจะตาย และไม่สามารถเจริญได้ .

GAS GANGRENE
มีสาเหตุเนื่องมาจาก Clostridium welchii หรือ Clostridium perfringens แสะ Clostridium อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เจริญในแผลลิก ๆ ท่าสายเนือเยื่อรอบ ๆ แผล และทำ ให้เกิดแก๊สข้น Spore ของ เช้อน้้กกอยู่กลางต้ว, ถ้า Spore นึหลุดหลงเข้าไปในแผลลีกๆ











 กวกระจงยรงเช้ชอี่น 7 เหม่อนนัน





 Antibiotics และ Sylphonamides ร่วมต้วย เน่องจาก Clostridium ชนิคนสร้าง Spore ได้ การซ่าเช่อที่ติดมาตามเครืองมือ เคร่องใช้ท่าง ๆ จีงกวรอบก้วยหม้อนง (Autoclave) หรรอตูอบ (Hot air oven), มองที่ ทังได้ เช่น ผ้าตกแท่งแผลที่เปรอะเปอน ควรเผาทิ้งเสีย แพทย์และพยาบาสที่ท่าหน้าที่ ทกแท่งแผลน ควรไส่ดุงมือเพื่อบ้องกันการกั่งเซ้อ


รูปที่ ๕๐ Clostridium tetani สังเกก Spores ซึ่งติต่สีขางกว่าส่วนอื่น

TETANUS
มีสาเหตุเนึ่องมาจาก Clostridium tetani แบคกีเรียนีพบได้ในลำไส้ของสัตว์ปกกั Tตยเฉนพาะอย่างยีง ในลำไส้ขกงม้า โดยไม่ทำอันตรายต่อม้า พบไร้กามพนกินท้ว ๆ ไป กามทัองกนน และบริเวณที่ไช้ ปุยส่าหรับการเพะปููก เช่นเดียวกับพวก Clostridium ซึ่งเบนสาเหตุของ Gas Gangrene มันจะทำใด่เกิตโรคในคนได้ กโดยการเข้าไปสู่ว่างกาย ทางแผลที่ลีก สกปรก และมีเนอเยื่อตายเท่านน มักพบร่วมกกับ Clostridium ที่เบึน สาเหทุของ Gas Gangrene ในแผลอุบศีเหทุ หรือแผลจากการรบในสงกราม กาวเลืยงเช้อษนิคน้ กระทำอย่างเดียวกับเช้อ Gas Gangrene และสามารถแยก จากกันได้ โดยอาศัยรูปร่างที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ที เซ้อนกระทำท่อ Carbohydrates, proteins และสารอื่น ๆ

Tetanus bacilli มีรูปร่างเบึนแท่ง ทิกลี Gram positive สร้าง Spore ไก้ และ เคลื่สนไหวไก้ Spore อยู่ที่ปลายของแท่ง ท่าให้เจ้อนมีรูปร่างลักษณะกล้ายไม้กีกลอง (Drumstick) Spores ของเซอน กล้าย Spores ของ Clostridium ชนิคอื่น 7.

คงสภาพการมีชีวิตและพิษสงไว่นานเบ็นบี ๆ เมื่ออาก้ยอยู่ในดิน หรือตามฝุ่นละออง เมื่อ Bacilli นึเจิิญในบาคแผล จะหลั้ง Exotoxin ออกมา ทำให้เกิดโรค Tetanus ถ้าเชือน้เข้าไปอยุ่ในลำไส้โดยทางปาก จะไม่สามารถทำให้เกิคโรคได้ เบ็น กัวอย่างที่แสคงให้เห็นว่าเพิอจุลินทรีย์ชะทำให้เกิคโรกได้ ก็จะต้องเข้าสู่ร่างกายตามทางของ มันเท่าน้น ถ้าเข้าผิจทาง และอยุ่ผิกที่ จะไม่สามารถท่าให้เกิกโรคได้

TETANUS TOXIN เบ็น Exotoxin ที่รุนแรงมาก เพียงใช้เซ้อน้ ในน้า เลื้งเชือ 0.000 ส ถบ. ซม. ฉีกเข้าไปในคนกีสามารถฆ่าคนได้ ออกฤทธ์ที่เส้นประสาท กระตุ้นให้กล้ามเน้อกระทุก จีงเกิดอาการชักแจ็งเกร์ง ขากรรไกรแข็ง (Lockjaw) และ อาจถีงตายไก้
tetanus antitoxin ไค้จาก Serum ของม้าที่ได้ร้บถารฉีก์ Tetanas Toxin หลายๆครัง โกยค่อยๆเพ่มขนาคข้น จนมีความเรงของ Antitoxin เกิกขึ้นตามที่ ต้องการ ใช้ส่าหรันให้ Passive Immunization ในการบ็องกันโรคบาดทะย้ก เมื่อสงส้ยว่า ผุ้บ้วยได้รับการกิคเซือที่บาคแผล ซึ่งมักเบ็นแผลลึกและสกปรก หรือใช้ช่วยรักษาโรคบาก ทะยักที่เกิกข้นแล้ว ใช้ Antitoxin นฉีกให้แกผ่ผุ้บี่ยเพื่อก้องการให้กิกภูมิคุ้มกันโดยทันที ในกรณีที่เห็นว่า การให้ Active Immunization จะไม่ทันการ (กูเรื่อง Artificially Passive Immunity ประกอบก้วย, หน้าอ0®) การให้ Antitoxin .จะไก้ผลกีก่อเมื่อ Exotoxin: ของ Tetanus ย้งไม่ทำอ้นกรายท่อเส่นประสาท ถ้าหากเส้นประสาทถูกทำลายแล้ว การให้ Tetanus Antitoxin จะไม่ได้ผล ฉะน้นจีงก้องรีบให้ Antitoxin โกยรีบก่วน, หลังจากที่ ผู้บ้วยได้รับบากแผล ในการรักษาโรกบากทะยัก ใช้ Antitoxin จำนวนมากๆ ฉีกเข้าท่ง หลอดไลหิกค่า ฉีกเร่า Spinal และฉีกรอบ ๆ แผล ผลของการไห้ Antitoxin ในการ รัษาไม่ตู้แน่นอน เนื่องจากเส้นประสาทอาจถูกทำถายมากจนเกินกว่าที่จะช่อมแซมได้ : TETANUS TOXOID การบ้องกันโรคบาดทะย้ก จะได้ผลกีที่สุก กีโคยการให้ Tetanus Toxoid เพื่ทำ Active Immunization ( กูหน้า จั๐) โดยฉีกเข้าใก้ผิวหนัง m กร้ง แต่ละกร้งห่างกัน - เคือน และอีกกรังหนึ่งเบ็น Booster dose ฉีกเข้าใน ผิวหนัง เมื่อผู้น้นมีโอกาสที่จะไดรับเช้อ เช่น ทหารจะออกสงกราม เบ็นต้น. Toxoid นี้

ทำจากน้าเลื่ยงเซือ Tetanus bacilli เมื่อเช้อข้นกีแล้ว กรองเอาทัว Bacilli ออกไป ของ เหลวที่ผ่านเครอองกรองออกมาจะมี Exotoxin เทิม Formaldehyde ถงไป จะทำให้ อ่านาจในการเบ็นพิษหมดไป แต่อ่านาจในการเบ็น Antigen ยังคงมีอยู่ เรียกว่า Fluid Toxoid ถ้าทิมมสารส้ม ( Alum) ถงไปอีก จะเกิดตะกอนนอนก้นสีขาว เมื่อเทน้าใส ข้างบนออก จะเหลีอตะกอนขาวน น่าไปผสมกับ Normal Saline Solution เกิดเบืน Alum Precipitated Toxoid นำมาใช้หถังจากที่ได้ทดสดบแล้วว่า ไม่มีเชือจุลินทรีย์หลง ค้างอยู่ ไม่มีพิษ และมีอ่านาจในการเบ็น Antigen, Alum Precipitated Toxoid มี อำนาจในการกระตุนร่างกาย ให้เกิด Antibody แรงกว่า Fluid Toxoid, ท่าให้สามารกลท จำนวนคร้งของการฉีดถงได้ เพราะสารส้มที่ผสมอย่ ไม่ละลายนา การตูกซึมหลังจากฉีก เบึนไปอย่างช้า ๆ, ค่อย ๆ ปล่อย Toxoid ที่มีอยู่เข้าสูกระแสโถหิก

การบ้องกันบาตทะยัก ได้ผลกีกว่าการรักษามาก เมื่อผู้บีวยได้รับบาดแผลลีก และสกปรก ศววรทำความสะอาดบาดแผลและเบีดปากแผลให้กว้าง พร้อมกับให้ Tetanus Antitoxin จะบ้องกันโรคบาดทะยักน้ได้เบีนยย่างดี

อาหารเบ็นพย (Botulism)
มีสาเหตุมาจากเช้อ Clostridium botulinum ซึ่งเบ็น Gram positive bacilli มีลักษณเคจ้ายพวก Clostridium ที่ทำให้เกิกโรค Gas Gangrene ทัวมันเองไม่ท่า อันกรายต่อกน เจริฤในที่ไม่มีอากาศา สร้าง Spore ได้ พบอยู่ตามพนดิน ในการเลูยงเช้อ ท่าให้เกิด Gas ข้นน้อยมาก หรือไม่มีเลย เคลือนไหวได้กี่ (Motile) ไม่สามารถ เจริญในร่างกายคนได้ เนึ่องจากมนนเจรญในทีไม่มีอากาศ จึงมักพบเจริญอยู่ตรงกลางไส้กรอก ใหญ่ ๆ, ในยาหารกระป่อง ซึ่ไม่เบ็นกรดมากเกินไป่นัก เช่น พวกถัวกระ๋๋อง, ผักกอง, เนือ และเนยที่บรรจุไว้ในกระป๋องเบ็นท้น ถ้า Spore ของเช้อน้หลงเข้าไปไน อาหารกระป๋อง เช่น ทิกไปกับผักซึ่งถ้างไม่สะอาต และไม่ได้ทำการม่าเชอในอาหาร กระป๋องน้หห้ถูต้อง เช้อ Clostridium botulinum จะเจริญอย่างรวจเว็ว Spore ของ เช์อน ทนการฑ้มได้นานเบ็นชัวโมง ๆ และในบางครังสามารถทนท่อการนึ่งในหม้อนึ่ง (Autoclave) ได้ก้วย เพราะเช้อนททนท่อความร้อนได้ดีที่สุด Exotoxin ที่หลังออกมามี


รปท
din a Clostridium botulinum


 จยู่ Toxin จะไปท่าอันกรายต่อเส้นประสา ท่ำให้ขากุารกีกก่อระหว่างปลายประสาท











การคูแลรักษาผู้บ่วย ไม่จำเบ็นทีะะท้องแยกรักษา เพราะไม่มีการทคคเชื้อ

\section*{BaCILLUS}

เบ็น Gram positive bacılli สามารถสร้าง Spores ไก้กล้ยยคลีงกับ Genus Clostridium แท่ต้องการอาึาศในการเจริญ จะหยุดเจริญถ่าขากอากาศ (Strictly Aerubic) มีมากมายหลายชนิด ส่วมมากไมมีความส่าคัญทางการแพทย์ เจริญกีในน้าเก้ยง เชือรรรมดาที่อุณหภูลิของห้อง สีหลายชิคที่น่ามาใช้ทำ Antibiotics เช่น Bacitracin, Polymyxin และ Tyrothricin เบ็นต้น ชนดที่ท่ให่กิคกโรคในคนได้แก่ Bacilius anthracis เกิมเบ็นโรคของสัต่ว่ และมาติดคนทีหลัง โรคที่เกิรข้น เรียกว่า Anthrax, Spores ของเช้อนททนทานมาก! มีชีคกอยู่ได้นานหลายบี พบตามพนคินและขนสัตว่ เช้อ Bacillus anthracis เข้าตู่างกายคนและสักว่ทางรอยูดข่วน หรือเผลที่ผิวหนัง หรือโดย การสูดหายใจเอา Spores ของเชอนเข่าไป เช้อจะเจริญยแลแบ่งตัวเพ็มท่านวนข้นมากมาย
 กระแสโลนิตได้ภายในเวลา ๒-๓ ชัวโมง แล้วกระจายไปเจริญในอวัยวะท่าง ๆ แย่ง อ๊อกชิเจน ( Oxygen) แข่งกับเน้อเยื่อและเม็จโลหิกแคง ; ผู้บ๋วยจะกายอย่างรวคเร็ว ส่วนน้าของร่างกายทุกแห่งจะมีเช้อนยยู่ ยกเว้นบัสสาวะ ศพฺองสัตร์ หรือผู้มี่วยที่ตาย


รูทท่ ๕ะ Bacillus anthracis ตังเกต Spores ชึ่งทิดลีจางกว่าส่วนอึ่น


CORYNEBACTERIUM
ได้แก่ Corynebacterium diphtheriae ซึ่งเบึนสเหตุของโรคคอกีบ (Diphtheria) โรคคอตบบ (Diphtheria)
มีสาเหตุมาจากเช้อ Corynebacterium diphtheriae หรือแต่ก่อนเรียกกันว่า Klebs Loeffler bacillus อาการที่แสกงออกก็เน่องจากฤุธ์์ของ Exotoxin ที่หลังออกโดยเช้อน้ ขณะเจริญในกรวยคอ, จมูก และทาะเดินหายใจ เช้อนี้ไม่สามารถสร้าง Spores เคลื่อน ไหวไม้ได้ และท้องใช้ Oxygen ในการเจริญ กิจสี Gram positive เมื่อย้อมค้วย Methylene blue จะเห็นรูปร่างโค้ง ติคสีเน้าเงินแก่ มีเม็คๆ สีม่วงปนแดงที่ปลายทั้ง ฉข้าง บลงทีกีเส้น ๆ ขวางค้วย ถ้าย้อมจูเช้อที่ได้จากวุ้นเล้ยงเช้อ ที่อบไว้นานประมาณ ๔ ชัวโมง จะเหีนแบคตีเรียน้ มีรูปร่างคร้ายกระบอง (Club) จึ จงมี่ช่อว่า Coryne ซึ่งแปล ว่ากระบอง บางทีเพราะเม็ๆ ๆ ที่ปลายทยสองข้างนี่เอง ทำให้มนมมีรูปร่างคล้าย Dumbbell หรือเครื่องหมายอัศเจรรย ( 1 ) ถ้ากูก้วย Electron Microscope จะเห็นว่าใน Cytoplasm มีเม็กเล็ก ๆ กระจายอยู่ทวไป กิกสีต่าง ๆ กัน เรียกว่า Metachromatic granules การ เรียงตัวของเช้อน้ ไม่มีหลักเกณฑ゙แน่นอน วางต้วก้าวก่ายกันไปทางโน้นทางน้ คล้าย อักษรจีน (Chinese letter pattera)

การเล้ยงเช้อ ท่าโดยใช้ส่าลีพนปลายไม้ที่ปราศจากเชือถูบนแผ่นขาว ๆ ที่มีคอยู่ ตามกรวยคอและบน Tonsils (Pseudomembrane) หรีอพยายามลอกแผ่นน้จนโลหิกออก ซิบ ๆ, ใช้สำลีพันปลยยไม้ค้งกล่าวข้างบนบ้าย, นำไปทาบนวุ้นเล้ยงเช้อ, นำเข้าตู้ อบที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซ่ลเซียส, ทรวจ Colonies ที่ข้น โดยใช้วงณวกแกะ ละสาย ใน Normal Saline Solution ย้อมสี แล้วกูค้วยกล้องจุลทรรศน์ หลังอบไว้นาน ๔ ชัวโมง


รปท ่า Corynebacterium diphtheriae สังเกต Metachromatic granules
ที่ปลายหังสองข้าง

ครังหนึ่ง, จส ชัวโมงกรั้หนึ่ง และ ะ๔ ชัวโมงยกครังหนึ่ง การย้อมอาจใช้ Gram stain หรือ Methylene blue stain ก็ได้ สามารถบอกได้ว่าสี่งตรวจพบน้นมีเช้อ Corynebacterium diphtheriae ロย่าค้วยหรีอไม่ วุ้นเล้ยงเช้อที่ใซ้มี่าง ๆ กัน แท่ที่นิยมมากที่ธุคคือ Loeffler's. media ก่อนบ้ายรอนำมากรวจเจืยงเชอไม่ควรได้ Antibiotics เพราะจะทำให้การทรวจไม่ ไก้้ผล วุ้นเลเยงเซ้อบางชนิก ใล่ Potassium tellulite ถงไปด้วย เพื่อหยุกย้งการเจริญของ จุลินทรีย์ชนิกอึ่นที่ปนไปกับ Corynebacterium diphtheriae (ใช้ปรฺะโยชน์จาก Selective Bacteriostasis, คูหน้า ๔а)

เนื่องจากเช้อนไม่สามารถสร้ง Spores ได้ จึงถูกซ่าตายโดยง่ายท้วยความร้อน แก่ในบรรคาแบคตีเวียที่ไม่สามารถสร้าง Spores ค้วยกัน เช้อมีทนท่อกวามแห้งแถ้งแผะ แสงแคตได้ดีที่สุด ถ้าอยู่ในน้าลาย หรือในเมื่อกจะมีชีวิทอยู่ได้นาน ในบางรายแบคทีเรีย ชนิทนสามารถจจรญในแผลกามแขนขา หรีอที่อื่น ๆเรียกว่า Cutaneous diphtheria Disinfectants ต่าง ๆ เช่น Tincture of Iodine สามารถฆ่าเช้อนได้โดยง่าย บางคน จำแนก Corynebacterium diphtheriae ออกเบึนชนิต่าง ๆ กัน กามความรุนแรงของโรค ที่เกิกขึน แท่ไนทางปฏิบท้ไม่สำกัญและไม่มความจำเบ็น

โรคคยตีบจะเรีมค่วยการอั่เสบอย่างเฉีย เพล้น (Acute) ของกรวยคอ แบคค์เรีย

 และ Larynx, Exutoxins จะท่อความระกยเค็องให้แกเน้เยยื่อบริเวณน้น มี Exudate



 แก่ผ่สของ Toxin ซึ่งทำอันตรายท่อกล้ามเน้้อหัวใจ ( Mrocarditis), เส้นประสาทเกิกเบ็น
 ท่อมหมวกไต (Adrenal cortex) เกิคการวยยของระบบไหลเวียน (Circulatory faiiure)

 (Absoute Bed Rest) เพื่อให้ห้วใจที่ไก้รับอันตราร ฟฟนคืนตัว้ด้เร็วข้น โรคคอกีบใน



การแพร่เชื้อของโรก
แพร่โุย Droplet Infection เช่นเี้ยวกับโรเอี้นดังกล่าวเล้วข้างก้น แหล่ง
 ได้ การรักยา Carrier ได้ผคคีโกยการตัดท่อม Tonsils ออกททงสองข้าง Carrier ของ

 บ้วยที่หายจกกโรคน้ไปปะปนกับเดีเอื่น ควรน้ายคอกรวจเล้ยงเซ้องย่างน้อยสองคร้ง ห่างกัน เธ์-สส ชัวโโง ถ้าตรวจหาเช้อไม่พบจึงจะเต่อยให้กลับบ้านได้

นอกจากการกิค่่อโดย Droplet Infection แล้ว พบว่าอาจคิตต่อกันได้ทาง อาหาร เช่น น้ำนม เพราเชือน้เริญดกีในน้านม ก่อนดึ่มน้ำมมจี่งควรม่าเช้อโกยวิธี Pasteurization เสียก่อน

การรักษาและบ้องกัน
ให้ Antibiotics และ Sulphonamides ควบคู่คับ Diphtheria Antitoxin ควร ให้ Antitoxin แกคู้บีวยในทันทีที่พบว่าเบ็นโรคนี้ รวมท้้ให้แก่เด็กที่อยู่ใกล้ชิด. ซึ่งอาจ เบ็น Carrier คังกล่าวถึงข้างบนด้วย ก่อนที่ Toxin จะทำยันกรายท่ออวัยวะท่าง \(ๆ\) ของ
 (Tracheostomy) ให้ผู้บ๋วยนอนพักนึงๆ เพราะ Toxin. ของมันอาจทำอันตรายท่อกล้ามเนึอ ห่วใจ และท่าให้เกิกหัวใจวยยแถะกายได้ทันที

\section*{กูมคุ้มกันต่อโรคคอตับ (Diphtheria)}
-. Passive Immunity
ก. Natural จากมารคา ทารกที่เกิคใหม่มีทุมคคุ้มกัน (Immunity) จาก Antibody ที่ได้จากมารดา คงอยู่นานประม่าณ เดือน แล้วจึจคค่อย ๆ หม่ดไป

ข. Artificial โดยการฉีด Antitoxin ที่ท่าจากม้า เพื่อบ้องกินโรกน้ให้กบบเก็กที่

b. Active Immunity

ก. Natural ได้แก่ก้ที่เคยเบ็นโรคคอกีบแล้ว ไม่ว่าจะเบ็นอย่างอ่อนหรีออฺย่าง แรงกีตาม ร่างกายสร้างภูมิคค่มกันท่อต้านโรคคอตีบ จะไม่กลับเบ็นโรคคอทีบอีก

ข. Artificial ได้แก่ Diphtheria Toxoid ซึ่งมีที้ง Fluid Toxoid และ Alum Precipitated Toxoid เช่นเดียวกับ Tetanus การฉีก ๆ เมื่ออายุเด็กได้ ๓-b เดือน เข้าใต้ผิวหนั่ \(m\) คร้ง แต่ละครงงห่างกัน ล เดือน แล้วนีคอีกครงหนึ่งเม่อเคีกจะเข้าโรงเรียน เบ็น Booster dose เพื่อให้กูมคคุมกันผีอยู่ทลอศชีวิต โดยปกคิทำเบีน Mixed Vaccine เรียกว่า Triple Vactine หรือ Triple Antigens คือมี Diphtheria Toxoid ผสมกับ Tetanus Toxoid และ Whooping Cough Vaccine เพื่อลคจำนวนครังของการฉีกถง และให้ได้ผลเรงข้น

Schick's Test เบ็นการตรวจสอบหาภุมิคุ้มกันท่อโรคคอกีบในเด็กก่อนที่จะให้ Artificially Active Immunization โกยฉีก Toxin ขอุงโรกคอกีบจำนวนหนนึ่ง เข้าให ผิวหน้งหน้าแขน ถ้าเค็กไม่มีภูมคค้มกันต่อโรกน้้ บริเวณที่ฉีกจะบวมแดงขึน และเจ็บกาะ

 การอ่านผลให้ถุกต้อง ท้องอ่านราววันที่ ๔ หรือ ะ เพราะในวันแรกๆ ผ ผนแตงที่ข้นอาจ
 การระกายเคืองจาก Toxin จะหายไปภยยในเวลา ๔-๕ วัน ปมิกิริยาที่เรียกว่า Positive


 นฝิกิริยา Negative
 Tuberculin Test ในบทว่าด้วงวัดโรกประกอบด้วย = หน้า อัย )
 หยยใจอี่น ๆ กังกล่าวแล้ว้ข้างกัน

Diphtheroids ได้แก่จุลินทรีย ที่มีรูปร่างหมึอนกับ Corynebacterium
 Diphheria กู้ไม่ออกว่าเบ็นเช้อชนิกใด แก่ไม่ำให้เกิกโรกข้้น ซึ่งทคตองได้โดยการฉีก เข้านสัตว์ทกตรง

\section*{MYCOBACIERIUM}

 เบ็นหย่อม ๆ บางครังกูคคล้ยพื้อนฟางที่กองรวมกนัอยู่ มีมกมมยยหายชนิก บาชชิคไม่ ท่าให้เกิกโรค ชนิกที่ทั่ให้เกิกโรคที่กวรทราบ มี่ เงชนิก คือ

จ. Mycobacterium tuberculosis เบึนสาเหทุขของวัณโรค (Tuberculosis)
๒. Mycobacterium leprae เบ็นสาเหตุของโรคเร็อน (Leprosy)

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
เบ็นสาเหดุองวัณโรค (วัณ=ผี) มีรูปร่างเบ็นแท่งเรียวเถ็กๆ โค้งเลีกน้อย

\begin{abstract}
บางครงงเห็นเบึนเมีค ๆ แทรกอยู่ในคัวจ้วย บางกรงรวมกันอยู่เบ็นกลุ่ม ๆ กล้ายพ่อนฟาง คังกล่าวข้างท้นแล้ว ติกสี Gram positive, ต้องการอ๊อกซิเจนในการเจริญ ไม่สามารถ สร้าง Spore และเคลื่อนไหวไม่ได้ การกรวจโกย Gram stain ไม่นิยมใช้กัน แท่ใช้การ ย้อมแยกชนิด (Differential Stain) พิเศษ ที่เรียกว่า Ziehl-Neelsen's Acid fast stain ซู่งมีขบวนการคังท่อไปน
\end{abstract}
-. Smear เชือที่จะย้อมลงบน Slide, Fix ไห้กิตแน่น.. โดยน่าหลัง Slide ผ่าน เปลวไฟ ตー๓ กร้ง
๒. เทนายา Carbol fuchsin ถงให้ท่วม Smear
๓. นำ Slide ข้นอังไฟจนไอขึน ระวังอย่าให้นายาเดือดหรือแห้ง แล้วที้งไว ประมาณ ๓-๕ะ นาที ก่อนที่จะเทฺน้ายาททงเละล้างออกจาก Slide การอ้งไฟให้รอนกเพื่อที่ จะละลาย Capsule ซึ่งมีลักษณะคล้ายข้ผ้งหุ้มอยู่รอบตัวแบคตีเรียออก ทำให้การกิตสีดี้น
๔. เท Acid Alcohol (Hydrochloric Acid ใน Alcohol) ถงให้ท่วม Smear ทลงไว้ -๒ นาที แล้วล้างออก
๕. Counterstain ด้วย Methylene blue เช่นเคียวกับ Methylene blue stain ที่ได้เคยอธิบายแล้วในหน้า ๔๒
b. ถ้าง Methylene blue ออก. ซับเบา ๆ ให้เห้งด้วยกระดาษซันหรือตะแคง ท เ ไไวให้แห้ง

นำ Slideนึมาตรวจจ้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นเช้อ Mycobacterium tuberculosis คคกสีเดงของ Carbol fuchsin ถ้างไม่ออกด้วย Acid Alcohol

นอกจากน มีการย้อมพิเศษ เมื่อมี Specimen มาก. ๆ และท้องการกวามรวก เร็วในการตรวจหาเชือ อาจใช้ Fluorescent dye ชนิดหนึ่ง คือ Auramine ย้อมเช้อนี เพื่อให้เกิดแสงเรือง (Fluoresce) ในแสง Ultraviolet เมื่อคูในกล้องจุถทรรศน์

การเล้ยงเซเอน ค้องใช้อาหารเลียงเช้อพิเศษ อบไว้ที่อุณหภูม ต๗ องศา เซลเซียส โดยใช้เวลา ๒-๓ สัปดาห์หรือมากกว่านน กว่า Colonies ของ Tubercle bacilli จะข้นมา มีลักษณะสีเหลืองหรือสีครีม บัจจุบนได้พยายามปรุงแต่งอาหารเล้ยงเช้อ ใหเช้อนเจริญเร์วขึน


\section*{รปที่ ba Mycobacterium tuberculosis}

แม้ว่า Tubercle bacılli จะสร้าง Spore ไม่ได้ แต่มันก็สามารถทนต่อความ ร้อน, Disinfectants และความแห้งแล้งได้ดีกว่าแบครีเรียที่ไม่สร้าง Spore ธนิคอื่น ๆ ในเสมหะที่แห้งและอย่ในที่มี่ค มีจีวิตอยู่ได้นานหสาย ๆ เดือเ แต่ถ้าน่าไปตากแจด


การที่ Tubercle bacilli ถู่ ต่าตายได้ยากโดย Disinfectants ก็เพร ะสี่เยื่อ
 ยาพวกที่ออกฤทร์โดย Coagulate proteins เช่น Corrosive Sublimate ทรือ Alcohol ใช้ไม่ได้ผลดี เพราะเชอนเม่อบ่นอยู่กบเสมษะ ยาจะ Coagulate เสมหะ แสะเข้าไม่ถึง
 (Sputum cup) แล้วนาไปเผาเสิย

ซนิดของ Tubercle Bacilli
ที่ควรทราบมี ต ชนิค ศีอ

 ในกนได้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เก่ .วัแโรคของค่อมน เหลือง แผะกระดู เช้อออกจากว่ว
p๗๓

วัณโรค (Tuberculosis.)
พยาธิวทยา วัโรคเบ็นได้กบอวอยวะแทบทุกส่วนในร่างกาย ในผู้ไนญู่มักเบ็น ที่ปอด แต่ในเท็กเบ็นที่ต่อมน้าเหลีอง ต่อ และ กระดูก บริเวณที่เบ็นเกิคมี Tubercle ( แปล่าหวว) ข้น Tubercle เบึน้้อนประกอบกํวยเเช้อ Myธobacterium tuberculosis อยู่ ครงกถาง ล้อมรอบจ้วย Cells บางชนิก ที่เรียกว่า Fibroblast สร้าง Fibrous tissues เบ็นแเลือกหุ้ม, บริววแรอบ 7 Tubercle จะมีลักษกเบ่งขอังการอักเสบอย่างเร้อรัง (Chronic Inflammation) Cells ของ Tubercle มีลัทษณะเฉพาะ ถ้ตัตัจอก ย้อมสี

 ขนาหหววแม่อือ Tubercles หถาย ๆ อัน อาจรวมเบ็นก้อนใหญ่อันเคียว ถ้าขบวน
 กละยเบ็นผงสีขาวเธะ ๆ คล้าเนย เรียกว่า Caseous material เรียกขบวนการเกิวว่า

\section*{Caseation}

ถ้าบ็นในปอก ผนงงชองหลอคลมจะกูกท่าลาย Caseous material จะออกมากับ
 แก่ก้ารายได ยังไม่มีการกิกค่อกับหลอกลม ไม่มีเซื้อออกม่ากับเสมหะ กีเรียกว่า Closed
 ปนออกมาด้วย ผนังของหลอกโลหิตบริเวณใกลลเคียงพิการ เถิกการโบ่งพองเรียกว่า Aneurysm ถ้า Tubercte แฑกในบริเวแที่มีความพิการบองหตอกโลหิกชนิกน้ยยู่ ผู่ บ่วฉะไไอีโโหิกกิกออกมากับเสมหะ หรือไออยกมาเบ็นโลหิตสก ๆ (Haemoptysis)
 อาหาร ในรยยเช่นน้้ ถ้ากูคเอาน้าในกระเพาะอาหาร (Gastric contents) ออกมาตรวง หาเช้อ อาจพบได้ เมื่อโรกหาย, Tubercles จะถุกแหนที่กัวยเน้อเยื่อชนิก Fibrous tissues เรียกว่า หายแบบ Fibrosis หรีอกลายเบ็นิินบู่นไปท้งก้อน เรียกว่าหายแบบ Calcification (มี Calcium เข้าไปจับ)

อว่ยวะที่มักพบเบ็นวัณโรค นอกจากที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ได้แก่ ลำไส้เล็ก ส่วนปลาย และล่าไส้ใหญู่ส่วนก้้น ( Ileo-caecal tuberculosis), เย่อหุ้มสมอง (Tuberculous meningitis), ไต ( T.B. Kidney), ท่อไต และกระเพาะบัสสาวะ (Tuberculous ureteritis and cystitis) โรคน้เบ็นได้โดยไม่เดือกอายู

อาการ แล้วแต่อว้ยวะที่เบ็น อาการทั้ ๆ ไปได้แก่ ไข้ตอนเย็นทุกวัน เหง่อ ออกเวถากถางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักถก ซีคถง นอกน้นกเบ็นอาการเฉพาะที่ เช่น ถ้าเบ็นที่ปอด มีอากาวไอ เสมหะอาจมีหนองและโลหิตปนด้วย ถ้าเบ็นที่ไต อาจมีโลหิก ปนออกมากับบัสสาวะ ( Haematuria)

การแพร่เชือ ทางออกของเช้อ (Portal of Exit) แล้วแต่อวัยวเที่เบ็น เช่น วัณโรคปอด ออกมากับเสมหะ วัณโรคไก่ ออกมากับบัสสาวะ วัณโรคลำใส้ ออกมากุบ อุจจาระ เบึนต้น

ทางเข้าของเชื้ (Portal of Entry) ได้แก่ โคยการสูคหายใจเอาชช้อเข้าไป หรือรับประทานเชื้ฮป่นไปกับอาหาร น้า หรือน้ำนม เด็กที่คณานไบ่ตามพ้น มือแถะแขน ของเด็ก มีโอกาสติคเช้อที่อย่ตามฝ่นละออง เกิคเบ็นวัณโรคผิวหนัง เมื่อเค็กอมน้วมือที่ติด เชื้อ Tubercle bacillı เข้อจึงเข่ำสู่ร่างกายเท็กได้

เซ่อ Tubercle bacilli ไปสู่ปอด หรือยว่ยวะที่เบ็นโรคโดยทางหลอคน้าเหลือง ท่อมน้ำเหลือง และกระแสโลหิท การติดเชือโดยตรงทางหตอกล่ ก็อาจเบ็นได้

การพิเคราะห์โรค
๑. โดยการตรวจหาเช้อ

ก. น่ำ Specimens จากเสม หะ บัสสาวะ หรือหนอง (แล้วแต่อวัยวะที่เขี) มาน้ายบน Slide แล้วยอมด้วย Acid-fast Stain กรวจก้วยกล้องจุดทรรศน์ เพือหาเช้อ

ข. โดยการเลียงเช้อ จาก Specimens ท่างๆ, ใช้อาหารเลียงเช้อพิเศษ และ ถ้าใช้หล้า Selective Bacteriostasis โดยเติมสารบางอย่างถงไปในว้นเลียงเช้อด้วย เพื่อ
 ประมาณ ต-๓ สัปดาห์ จึงจะได้ผล

ค. โดยการฉีคเช้อเข่าสัตว์ทดลอง (Animal Inoculation) สัตร์ที่ใช้ ไค้แก่หนูตะเภา (Guinea pigs) กว่าจะไค้ผล ใช้เวถาประมาณ่ ๔-b สัปด่าห์

การตรวจ Smear และ Stain อย่างเดียว เช่นข้อ ก．เชื่อผลไง่ใคร่ได้นกก เพราะ เชอบางอย่าง เซ่น Smegma hacilli（Smegma \(=\) ผงขาว ๆ คล้ ยยแบ้ง wบได้บริเวณ ซอกของ Glans penis กับ Prepuce ）ก็อาจทิดสี Acid－fast Stain น้ได้ ท้องอาศัย （ข）และ（ก）ช่วยต้วย ผลจึงจะแน่นอ่น









 （Koch＇s Pienomenonn）

\section*{TUBERCULIN TEST}

เนื่องจากการติคเช้อ Tubercle bacilli ทำให้เกิดการแพ้（Hypersensitiveness） จึน แสดงออกโดย Delayed allergic reaction เมื่อรับเช้อนอีก，จึงสกักเอาเชอที่ตาย และ Ceils แตกทำลายแล้ว เอามาทำเบ็นน้ำยาสำหรับการตรวจน เรียกว่า \(0 . T\) ．（Old Tuberculin）หรือ P．P．D．（Purified Protein Derivative）ใช้ตรวจบริเวณหน้าแขน โคยการฉีงเข้ไปในคิวหนัง เรียกว่า Mantaux（มังฉู）’s Test，โคยการปลูกแบบปลูกผี บี้องกันไ้้ทรพิษ เวียกว่า von Pirquet（ฟอน เปอเก้）＇s Iest และมีวิธีการอย่างอื่น ๆ
 ผิวหน้ง เบ็นต้น ย่านผล ๔๘ ซัวโมงหลังตรวจ ถ้าผ้บี่วยเคยได้ร้บ Tuberculoprotein



แล้ว เรียกว่า ผลของการตรวจเบ็นบวก ถ้าไม่เคยได้รับการทิดเช้อเถย … บริเวณนนจะ ไม่มีการเบลี่ยนแบลงอะไรเสย เรียกว่า ผลของการตรวจเบ็นลบ ผลบวกในเค็กอายต่า กว่า ะ บี อาจใช้พิเคราะห์ได้ว่า เด็กนนเบ็นวัณโรค

การตรวจนช่ชยตรวจหาผู้ที่ไม่มีภูมคค้มกันท่อวัณโรก ซึ่ง Tuberculin Test ให้ ผลลบ เพื่อที่จะได้ฉีด B.C G. Vaccine ให้ ( กหน้า สส) ช่วยให้เกิกภูมคค้มกันท่อโรก นโโดย Artificially Active Immunization

> การบ้องกัน
-. อบรมให้ประชาชนรู้จักการรักษาอนามัย และบ้องกันตนเองมิให้ติกโรคนี

๒. อบรมอย่าให้มีการถ่มน้าลาย เสมหะ หรือขากเสถด โดยไม่เลือกที่ โดย เฉพาะอย่างยี่ง ผู้บ้วยควรมีกล่องกระดฺาษใส่เสมหะให้เบึนที่มิดชิท และเรียบร้อย เพื่อจัด การเผาท่อไป
m. B.C.G. Vaccination
๔. บืองกันการทิดเชือแบบ Droplet Infection กังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
๔. แก้ไขเรื่องเศรษฐฐานะของบุคคณและบ้านเมือง ถ้าความเบ์นอยู่ดี้ข้น อาหาร การบริโภคจีข้น ความจนลคณง. ศถิติของโรคนกีจะลกลงท้วย เพราะโรคนเบ็นโรคของ กนจน

การรักษา
จ. บำรุงสุขภาพ โดยให้พกผ่อน, อาหารกีมีประโยชน์, อากาศบริสุธ์
 Isonicotinic acid hydrazide (INH) และ Para - amino salicylic acid (PAS)

\section*{MYCOBACTERIUM LEPRAE}

เบ็นสาเหตุของโรคเร้อน (Leprosy) และเบื่น Acid - fast bacilli อย่างหนึ มีรูปร่างและการกิดสีเซ่นเดียวกับ Mycobacterium tubejectulosis จากรูปร่างและการติก สี แยกก้นไม่ออกว่าเบ็นชนิกใด เล้ยงบนวุ้นเลียงเซอใด้โกยยาก Animal Inoculation ไม่ไก้ผล


รูปที่ ๖๗ Mycobacterium leprae จาก Nasal secretion ของผู้บีวยด้วยโรคเร้อน
 Types ดังนิ

จ. Lepromatous Type ได้แก่พวก หูหนาตาเร่อ เบ็นตุ่ม หรือแตกเบ็นแผล โดยเฉพาะอย่างย็งบริเวณหน้า
b. Non-lepromatous Type ได้แก่

ก. ผิวหนังมีถักษณะเบ็นวง ๆ คล้ายผิวหน้ที่เบ็นว้ณโรค จึงเรียกว่า Tuberculoid. บริเวณท่เบึนชา ไม่มีความรูสีก

ข. ผิวหนังด่างขาว ไม่มีความระ สีก (Maculo-anaesthetic)
ค. เส้นประสาทโคและแึ็ง ได้เก่เส้นประสาค Ulnar และเส้นประสาท Lateral poplitial เบ์นต้น (Polyneuritic)

อาจเกิคแผลข้นในบริเวณที่หมดควพรูสสึกไฺฺ เรียกแผลนว่า Trophic ulcer การตรวจหาเชือจากบริเวณเที่เบ้น พบในพวก ง ง่ายกว่าในพวก ๒ ๓. Indeterminate และ Borderline Type ได้แก่พวกที่ลักษณะทางคลีนคไม่ ชัตเจนพอที่จะจัดเข้าอยู่ในพวก ะ หรือ เด้ด้

การพเคราะห์โรค มีลักษณะเฉพาะโรคอยู่ ๓ อย่าง ได้แก่
จ. ผิวหนังเปลี่ยนสีไป
๒. บริเวณนนหมดความรู้สึก
๓. เส้นประสาทที่ไปเลียงบริเวณนนโต

การแพรเช้อ แพร่ได้อย่างไร ย้งเบ็นบึญหา แก่การติดเชือนจะท้องอากัยการ อยู่ใกล้ชิกกับผู้บี่วยเบึนเวลานาน ๆ มักเบ็นในผู้บ้วยที่อายุท่ากว่า ๒สี บี ระยะพีกกัวทัง แท่ ฉ-๓ เดือน ถึงมากกว่า ๒๐ บี

การรักษา ใช้ยาฆ่าเชื้อ Mycobacterium leprae เช่น ยาพวก Sulphones แยก ผู้บ๋วยไว้ไม่ให้ปะปนกับผู้อน โกยเฉพาะเด็กเล็กๆ ซึ่งอาจรับเช้อน้ได้ง่าย

\section*{บหท่สิงห้า}

\section*{ORDER SPIROCHAETALES}

ได้แก่พวกที่มีรูปว่าวคคล้ยสว่าน ออนไหวบิดต่วไไมาได้ คล้ยยลวกสเริง มี เ Families คือ

จ. Spirochietacene พวกหม้ไม่มีคคามส่าคัญในกางการเพทย์ เพราะไม่ทำให้ เกิกโรก
๒. Treponemataceae ที่ควรทราบ มี ๒ Genus. คือ

จ. Treponema ได้เก่ Treponema pallidum เบ็นสาเหตุของโรค Syphilis และ Treponema pertenue เบ็นสาหตุของโรคคุดทะราด ( \(\mathrm{Y}:\) :ws)
๒. Borrelia ได้แก่ Borrelia recurrentis เบ็นสาเหตุของโรค Relapsing fever และ Borrelia vincentiae เบ็นสาเหตุของโรคปากอักเสบอย่างรุนเรง (Vincent's angina)
๓. Leptospira ได้แก่ Leptospira icterohaemorrhagiae เบ็นสาเหตุของ โรค Leptospirosis ชนิดหนึ่ง ชี่เรียกว่า Weil's Disease

TREPONEMA
TREPONEMA PALLIDUM
เบ็นสาเหตุของโรค Syphilis ซึ่งเป็นกามโรค (Venereal diseases) ชนิดหนึ่ง มีขนาคเล็กรูปร่างคค้ายลวดปริง วงขดสม่าเสมอกัน มีจำนวน ๘-๔ วง ปลายทัง๒ข้าง เรียวเล็ก ย่นทรงออกไป เคลื่อนไหวได้โดยอาศัยการหมุนตัวและหนวด (Flagella) ซึ่ง เห็นชัดเจนโดยใช้ Electron microscope

การที่จะเห็นต้วเช้อน้ได้ มีวธีการดังง่อไปนี้
-. Negative Statuing (ตูหน้า๔๔)
๒. Silver Impregnation Methed
๓. Dark Field Illumination Mcthud โต่ยใช้ Substage Condenser พิเศาษ


รปท bゅ Treponema pallidum (Dark-field illumination)

เชือ Treponema pallidum ตายง่ายภายนอกร่างกาย อาจจะโดยความแห้ง ความยยน หรือ Disinfectants ต่างๆ กัตาม เพียงผงชักฟอกกีตกมารกม่าเช้อนีได้ โคย
 เท่าน้น

\section*{โรค Syphilis}

รัเชื้อโกยารสลมผผโโดยตรง จากการร่วมประเวณี แบ่งออกได้เบ็น \(ต\) มระะ ค้วยกกัน คือ

จ. Primary Syphilis ไก้แก่ Hard Chancre (เปรียบเทียบกับ Soft

 หายไป เพียงเบ็นระยหนึ่งขอะโรคก่อนทิจะลุกลมมเข้ไปในร่างกยเท่าน้น หลังจกรับ
 กามอว้ยวะท่าง ๆ ของร่างศาย กระตุนไห้่างกายเกิดมี Antibodies ข้น ภายในเวถา ฉーธ ถัปดาห์หตังรับเช้อ, Antibodies นสามารถตรวจตอบได้โดย Precipitin แสะ Complement

๒. Secondary Syphilis เกิจผนข้นทั่วัว ระยะห่างจาก Primary Syphilis ไม่แน่นอน อาจเบ์นเวถาหถาย ๆ เค๋อน เข้่ใจว่าเบึนการแสดงกสแพ้ (Allergy่) ท่อ Protein ของเชอน ชาวบ้านเรียกว่า " ออกตอก" บางรเรงมมอาการปวดตามข้อ เนื่อง จากข้กอักเสบ (Arthritis) ชาวบ้านเรียกว่า"เข้ทข้อ" บริเวณผือาจเกิกเบินเผลข้น สามารถตรวจพบเช้อ T. pallidum จากแผลน เชอจึงแพร่ออกไปจากแผลนก้ได้
๓. Tertiary Syphilis ระย:ห่างจาก S:condary Syphilis ไม่แน่นอน อาจ เบึนเวถาหลาย ๆ สัปจาห์ หรือหลาย ๆ โดีอน หรือหลาย ๆ บี ทล่งจากอาการแสดงฯอง Secondary Syphilis หมดไปแล้ว จนผู้บี่วยนอนใจว่าหายจากโรคน แสดงออกโคย

ก. เบ์นก้อนหรือเบ็นแผลในอว้ยวะท่าง ๆ เรียกว่า Gumm:








Syphilis ทับินมาแต่กําเนดด (Congenital Syphilis)
เช่อ Syphilis ในมารตา อาจเข้าส่ทารกในครรภได้โดยผ่านทางรก . ท่าให้
 กำหนค, หรือคลอดออกมาแถ้วมีความพิกรต่างๆ, อาการของ Syphilis ชนิดนนแณาง โดย เยอ่อุจมขอักเซบ, มผื่นเคงเเะร่องแผ่กระจายรอบปากแถะทวารหนกก (Rhagades)

หรือเมื่อพืนน้านมข้น จะเห์นกลางพึนหน้าแหว่งที่เรียกว่า Hutchinson่s teeth หรือทารก อาจไม่มีอาการอะไรเล่ย แต่มีเช้อ Syphilis อยู่ในต้ว เรียกว่า Latent Syphilis อาการ ต่างๆ จะแสดงออกเมื่อเค็่กโกข้น เช่น เทิบโทช้า ก่ระจกตา (Cornea) อักเสบ ที่เรียกว่า Interstitial Keratitis หูหนวก เบึนโรคลมชัก และมีความพิการทางสมองที่เบ็นสาเหตุทำ ให้กิดบี๋ญญาอ่อน ( Mental Retardation)

\section*{การพเคราะห์โรค}
-. โคยการกรวจหาเช้อดังกล่าวมาแล้ว คือ Negative Staining, Silver Impregnation และ Dark Field Illumination Methods
๒. การศเรวจทาง Serology 'กกัแก่ V.D.R.L; Kahn's และ Wassermann's Tests
๓. การตรวจหา Immobilizing Antibodies (T.P.I. \(=\) Treponema pallidum (mmobilization Test) โคยการผสม Serum ที่สงสัยว่าจะมี Antibodies ต่อก้านเช้อ Syphilis กับเช้อ Treponema pallidum ซึ่งเคลื่อนไหวได้ดี โกยมี Complement อยู่ค้วย ถ้ามี Antibodies ใน Serum จะทำให้เช็อ Syphilis หยุดเคลื่อนไหวและ กายได้

\section*{การรักษา}

จ. ยาที่เบ็นสารประกอบของโลหะหนัก เช่น Arsenic, Bismuth และ ปรอท ยาประเภทน้ในบัจจุบน ไม่ใช้กันเล้ว เพราะมีพิษมาก อาจเบ็นอันทรายจากยาเหล่านืได้

\author{
๒. Antibiotics เซ่น Penicillin เบ็นกัน
}

\section*{การบื้งกัน}

\title{
โคยการระมักระวังการแพร่เซ้อจากกาวว่วมประเวณี เม่อพบผู้บืวยเบ็นโรกน้ก้อง รักษาทังภรรยาและสามี คิคตามหาแหล่งแพร่เช้อ และรักษาผู้ที่เบ็นท้งหมด ให้การศึกษา แก่ประชาชนให้รูจักวิธีระมัคระวัง บ้องกันการทิกเช้อนี และรีบรักษาเสียแต่เนีน ๆ ก่อนที่ โวคจะเบี่นมากเกินไป เมื่อเขฺ้าษเบ็น Tertiary Syphilis แล้ว ไม่มีทางรักษาให้หายขาท ได้ โกยเฉพาะอย่างยี่ง เม๋อโรกเบนนที่สมองแถะไขสันหลัง
}


TREPONEMA PERTENUE
เบนสาเหทุของโรคคุดทะราด (Yaws*) มีรูปร่างลักษณะเช่นเจียวกับ Treponema pallidum แท่ไม่ใช่กามโรค (Venereal disease) ติตต่อโดยการสัมผสโดยตรง เช่น การ ใช้เสอผ้าร่วมกับผู้บีวย หรือโดยการนำของแมถงวัน เกิดเบ็นแผลจ็นในอวัยวะท่างๆ ท่าให้ รูปว่างของอวัยวะนนพิการไป ต้องแยกออกจากความพการของโรคเรอน พบเช้อน้ด้จาก แผศ การทรวจทาง Serology ให้ผลบวก ตรวจเช่นเดียวกับโรค Syphilis ใช้ Antigen จาก Beef Heart Extract เช่นกั่น การพิเคราะห์โรคและการรักษา กระทำเช่นเดียวกับ Syphilis, บืองกันโรคน้ได้โดยไม่อยู่ใกลิชิด หรือใช้ของร่วมกับผู้ที่เบ็น

BORRELIA
BORRELIA RECURRENTIS
มีรูปร่างคล้ายสว่าน ขนาดเล็กมาก เคล่อนไหวได้ ติดต่อจากผู้หนึ่งไปย้งอีกผู้หนึ่ง โกยมีตัวเห์บอ่อนและทัวเหาเบ็นพาหะ สัตว์นเมื่อกัดผู้บีวยแล้วจะนำเชิอทิดไปด้วย แล้วไป กักผูอื่น เชื้อจีงเข้าไปในร่างกายของคนนน ที่ให้เกิดอาการเบึนไข้ หนาวส้น ไข้ข้น ๆ






การรักบา ไห้ Aatibotics
การบ้องกัน



 BORRELIA VINCENTIAE
เชือนมีขนาคเล์ก มีรูปร่างเบ็นเกลียวคล้ายสว่าน ต้องการ Oxygen ในการเจร๊ญ เล้ยงยากมากบนวุ้นเลียงเช้อ อาศ้ยอยู่ในปากและกรวยคต ร่วมกับแบคตีเรียชนิจอิ่น ๆ ที่สำคัญไก้แเก่ Bacilli รูปร่างกล้ายกระสวย เรียกว่า Fusifom bacilli ทำให้ปาก เหงือก แก้ม และกรวย่คอเกิคอาการอักเสบอย่างรุนแรง เบ็นเเผล เหม็นเน่า เรียกโรคนีว่า Vincent's angina ติกค่อโดยการสัมผัสโดยตรง หรือใช้ภาชนะร่วมกัน การพิเคราะห์โรค ตรวจหาเชือจากแผลด้วยวิธีการ เช่นเคียวกบบการกรวจห่าเช้อ Syphilis

การรักษา รักษากวามสะอากของปากและแผล ยาท่ใช้รักษา เช่นเดียวกับที่ใช้ รักษา Syphilis

การบ้องกัน ระมัดระวังการสัมผัสโดยตวง และการใช้ภาชนะร่วมกัน
LEPTOSPIRA
LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE
เบ็นสาเหกุของโรก Leptospirosis หรีย Weil's Disease มีรูปร่างเล็ก เบ็นเกลียว

\section*{acb}

และปดายข้างใดข้างหนึ่ง หรือท้้ง ต ข้างโค้งงอ นับเบ็นเซือ Spirochaete ที่มีชนากเล็ก ที่สุด เลืยงง่ายในน้ำเลิยงเซ้อที่มี Serum 2)นอยู่ด้วย ประมาณ ส\% เจริญดีที่อุณหกูมิ
 Field Illumination จะเห็นเช้อนขยขเขเขยอนบิกตัวไปมา ใช้คว่ามร้อน, ค่วามแห้ง และ Disinfectants ต่าง ๆ ม่าให้ตายได้โคยง่าย มีชีวิอยู่ในลำธาร บ่อ และน้าในที่ต่าง ๆ


รปท ba Leptospira icterohaemorrhagiae (Dark field illumination)
- บน ภาพเหีนด้วยกล้องจุลทรรศนเธรรมดา ล่าง กาพเห็นค้วยกล้องรุลทรรศน์อีเลคกรอน

ไค้เบึนเวลานาน เมื่อคนหรืออส้าว่วาย, ถุย หรือคเมน้า เช้อจะไชเข้าไปตามรอยขูดช่วนเล็ก น้อยที่วหน้ง พบเบ็นมากในหนู และมตติดคนเนครังคราว เมือหนูนนตายในนา หรีะ
 ที่สำคัญ คื่อกับอักเสบ และดีช่าน บางครงมีอาการคล้ายเอ่อหุ้มสมองอักเสบ ม้ขึ้สูง อาเจียนเบ็นสีดำ และปวดเมื่อยตามตววโดยเฉพาะที่น่อง เช้อจะกระจายไปทามกระแสโลหึ พบมากในไท ขับออกทางนัสสาวะ ถ้าผู้บ้วยถ่ายบัสสาวะถงในน้า เช้ในน้าจะแพรไปย้ง ผ้อื่นได้อีกโตยการไชเข้าตามแผล หรือรอยขูคข่วนด้งกล่าวแล้วข่างต้น

การพเคราะม่โรค

๒. การกรวจหาง Serology ได้แก่ Agglutination Test แณะการตรวจห

Cytolytic Antibodies
การรักษา ใช้ Antibiotics และยาอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับการรักษาตับอักเสน ทั่ ๆ ไป

การบ้องกัน เนึ่องจากบีสสาวะของผูบ้อยมีเซ์อ Leptospira icterohaemorrhagia อยู่ก้วย เสลอผ้าและผ้าปู่นอนที่เปียกบัสสาวะ ต้องจัคการฆ่าเชฺอให้ถูกวิธี กำจักหนู เช่ข เกียวกับในการบืองกันกาฬโรค นาดึ่มที่สงส้ยว่าจะมีการกิจเช็อ กวรท้มเสียก่อน กวรรัน ประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ และแน่ใจว่าไม่มีแมถงวันไท่ทอม การแพร่เชูอดากโถหิกเบ็น ไปได้ ฉะนน้นในกาวเจาะโลหิตส่งทรวจ ควรฐะลักระวังการทิกเช้อน์โคยการสัมผัสกับโลหิตก้วะ

\section*{บที่สี่บหก}

\section*{ไวรัส และ คลวมายดิอี (VIRUSES AND ChLAMYDIAE)}

เบีนจุลินทรี่ที่มีขนากเล์ามาก ส่วนมากมองไม่เห็นก้วยกล้องจุดตรรศน์ธรรมดา ท้องใช้กล้องคุลกรรศน์อีเคคกรอนส่งงกูจีงจะเห็น สามารถผ่านเครื่องกรองได้ เล้ยงในน้า
 ที่กำลังพ้กเบึนกัว (Chick Embryo) เบ็นต้น มีรูปร่างต่าง ๆ กัน บางชนิคนเบ็นรู่ทรง
 Bacteriophage

ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมีที่ประกอบกันชื้นเบ็นไวรัส แลววแก่ ๆนาดของมัน จชนากเล็กประกอบชื้นเพียง Nucleic acid และ Protein โกยมี Protein
 พืมจํานวน (Multiplication), Protein เป็นทัวยี่กเกาะกบบเซสล์ ก่อนที่เซลล่จะกูก Infect กาาซลถ์ไม่มี Receptors ที่จะให้ Protein มี่กีกกาะ เซลล์น้นกคจะไม่ถูก Infect, Protein

 ข้า Infect เรียกเย่อชั้นนอกน้ว่า Envelope
 แลือกนอกของไวรัสท่เรียยกว่า Capsid นึจะแตกออกมา ปล่อย Nucleic acid ออก แล้ว

 - าคังสร้างทัวเพ์มจำนวนน้ว่า Eclipse phase

ไวรัสตาะง่าะโกยความร้อนเพียง ส๐ องศาเชกเซียส นาน \(๓ \circ\) นาพี ยกเว้น วระสที่เบ็นสาเหทุของโรค Infective Hepatitis และ Homologous Serum Jaundice

ซึ่งค้องใช้ Autoclave ม่า จี่จะตาย ถ้าอยู่ในของเหลวซึ่งออกจากร่างกาย หรือในเน้อเยื่อ ที่ท่าให้เห่งแล้ว เก็บไ้ใน Glycęrin ถดอุณหภูมิง โดยใช้น้แข็งแห้ง ( Solid Carbon
 ไวรัสบางชนิจทนต่อ D'sinfectants ต่าง ๆ เช่:เ Phenol, Glycerin แณะ Corrosive Sublimate ได้ดีพ่อใช้ พวก Sulphonamides และ Penicillin ฆ่าไวรสไม้ได้ ยาปฏิชีวนะ ครอบพักรวาล (Broad-spectrum Antibiutics) ม่าเช้อไวรสได้บางชนิคเท่านน โดยเฉพาะ พวกที่มีขนาดค่อนข้างโก ไค้แก่พวก Chlamydiae เช่นเช้อที่เบ็นส้าเหทุของโรคริดสีดวงฑา (Trachoma) และไข้นกแก้ว (Psittacosis) เบ็นท้น การตรวจต้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา อาจจะทำได้ด้งน้

จ. พวก Poxviruses มีขนาดใหญู่กว่าตัวอื่น ๆ มองเห็นได้โดยวิธีย้อมสีด้วย ขบวนการพิเศษ
๒. โดยใช่ขบวนการ Fluorescent Antibods Technique ซึ่งเบึนวิธีการของ Coons มีวิธีการละเอียกพิสคาร ธ แบบ ด้วยกันคคอ วิธีการโดยตรง (Direct) และโดย อฺ้อม (Indirect) ซึ่งรายถะเอียดจะไม่กล่าวล์งในที่น
๓. โดยการทรวจหา Virus inclusion bodies

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศนอเล็คตรอน
กล้องจุลทรรศน์อีเล็คตรอน (Electron microscope) ช่วยให้การศึกษาราย ละเอียดของไวรสเบ็นไปได้ดีย็งข็น โโยใซ้ลำแสงอีเล็คตรอนซึ่งมีขนากความยาวของคลี่น ส้นมาก ผ่านเข้ากล้อง แทนที่จะใช้แสงธรรมดา อาจศึกษาไวรสได้ทุกขนาค แม้จะเล็ก เพียง จ มีลลิไมครอนกีกาม

โดยใช้เทคนิคการย้อมพิเศษ คือ Negative Staining ทำให้การศึกษาไวรัสเบน ไปไก้อย่างละเอียด และพิสดารมากข้น

นอกจากนย้งใช้นบจำนวนเช้อไวรสที่อยู่ในน้าแขวนลอย (Suspension) ได้ โดย ไช้วิธีการพิเศษบางอย่างเซ้าช่วย

การแยกเซอบริสุทธ์ของใวรสส
การแยกเช็อไวรสออกจากเน้อเย่่อที่ติคเช็อ เบ็นไปได้โดยยากมาก อาจกระทำ ได้โดยวิธีการดังท่อไปนี้คื่อ
-. การกรอง (Fillration) โค่ยอาศัยความรู้ที่ว่าไวาไสัสามารกถอคผ่านการ กรองของเยื่อ Collodion ได้
๒. การบึ้น (Centrifugation) โดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Differential Centrifugation ใช้อักราการบึนช้าแณะเร็วสลับกัน สามารถแยก Particles ที่มีขนาภใหญ่ แสะเล็กออกจากกันในสึงตกกะกอน (Sediment) จึจได้เช้อไวรสที่บริสุทธ์ได้

ยีงกว่านน ถ้าใช้ขบวนการที่เรียกว่า Density Gradient Centrifugation โกย ใช้น้ำละลายที่มีความเข้มข้นสงง่ๆ เข้าผสม แล้วบืน จะแยกเช้อไวรสสออกเบ็นช้น ๆ่ ซึ่งถ้า ใช้ Plastic tubes พิเศษษ กัจะสามารถสกัคเอาชันที่ต้องการ แยกออกมาได้
๓. การทกตะกอน (Precipitation) อาจทำให้ไวระตตกตะกอนแยกออกมาได้ไดย

ก. ใช้สารกมี เช่น Ammonium sulphate เบ็นต้น
ข. จัก pH ของ Suspension ให้ไใ้ Iso-electric point
ก. ใช้หลั่ Immunology ร่วมกับ Enzyme Inยใช้ Specific antiserum


๔. โกยวิธี Adsorption-Elution วิธีนี้ใช้มากในการแยก Suspension บริสุทธ์


๔. ใช้ Solvent ที่เบ็นสารอินทริ้ย เช่น Ether หรือ Fluorocarbons ละลาย ออก วิธีนไไ้แยกไวรสตที่มีสารไขมัน Lipids ออกจากไวรัสที่ไม่มีตรไไขัน Lipids ไค้

ทัวอย่างของไวรัต ที่มีตารไขมัน Lipids 火h้แก่ Myxoviruses และ Arboviruses
*. Zone electrophoresis ใชัหลักการทงที่นนไพ้พ้า ซึ่ง Particiles ในน้า


\section*{CLASSIFICATION OF VIRUSES AND CHLAMYDIAE}
1. Arthropod-borne (Arbo) virus
- Togaviius

\author{
- Alphavirus (Group A) e.g. Chikungunya (Hemorrhagic fever) \\ Flavivirus (Group B) e.g. Yellow fever, Japanese B. encophalitis, Hemorthagic fever, Dengue fever, Sandfly fever
}

Bunyavirus
- Reovirus
- Orbivirus e.g. Colorado tick fever
- Rhabdovifus
- Vesiculovirus
- Arenavirus
- Lassa fever virus
- Picornavirus
- Enterovirus

If. Picornavirug Family
- Enterovirus Group
- Poliomyollis virus
- Coxsackieviruses
- ECHO (Enteric Cytopathogenic Human Orphan) viruses
- Rhinovirus Group
- Foot and Mouth Disease virus
III. Hepatitis viruses
- Type A (Short Incubation Hepatitis)
(Infective Hepatitis (Catarinal Jaundico) virus)
- Typo B (Long Incubation Hepatitis)
(Sorum Hepatitis (Homologovo Serum Jaundico) virus)
IV. Rabies and Miscellaneous CiNés viruses
- Rabies yirus.
- Aseptic meningitis virus
- Lymphocytic choriomeningitia virus
- Encephalitis lethargica virus
(Von Economo's Disease)
- Epidemic Neuromyesthenia virus
(Benign Myaigic Encephalomyolitis)
Mengo fover virus
(Columbia-SK Infection, Encephalomyocarditis (EMC). Virus Infection)

Qa'lo
- Slow viruses
V. Orthomyxovirus (Influenza) \& Coronavirus Families
- Orthomyxovirus Family
- Influenza virus
- Coronavirus Family

VI, Paramyxovirus Family \& Rubella virus
- Mumps virus
(Epldemic Parotitis)
- Parainfluenza virus
- Newcastle Disease Conjunctivitis virus.
- Measles virus
(Rubsola)
- Respiratory Syncytial (RS) virus
- Rubella virus
(Germen measles)
VII. Poxvirus Family
- Smallpox and other related viruses
- Variola major
(Ciassical Smallpox, Asiatic Smallpox)
- Variola minor (Alastrim)
' - Vaccinia
- Coxpox virus
- Monkeypox virus
- Yaba Mankey virus
- Molluscum Contagiosum virus
VIII. Adenovirus Family
IX. Herpesvirus Family
- Varicella-Zóster virus
- Varicella virus
(Chickenpox)
- Zoster virus
(Horpes Zostor, Shingles, Zona)
- Cytomegalovirus
(Cytomagalic Inclusion Disease, Salivary Gland Virus Disease)
- EB Herpesvirus
(Infectious Mononucleosis, Burkilt's Lymphoma, Násopharyngeal Carcinoma)
```

                                    ๑๙m
    - SMON Horpesvirus
        (Subocuto myalo-optic neuropathy)
    -B virus
    (Herpeavirus of Old Wiorld Monkays)
    - Marmosot Horposvifus
    - (Harposvirus of Now World Monkeys)
    X. Reoviruses, Orbiviruees & Miscellaneous Firuees
    - Reoviruses
    - Orblviruaes
    -Gastroonterisia virus-Type 日
    -Gastroenteritis virus-Type A
    -Crohn's disesse, Ulcerative colitis and othor chronic diseases of the
    gastrointertinal tract
    - Warts virus
    (Verruces, Human Papovavirus)
    - Exanthera Subitum virus
    (Rosoole Infantum)
    - Fifhb dlaense virus
    (Erythems Infoctiosym)
    -Marburg (Grean Monkey) virus
    - Cat scratch fever virus
    (Bonign Lymphoreticulosis)
    - Diabotes mallitus virus
    ```

\section*{X1. Oncogento viruses}
```

- RNA-Containing Tumor viruses
(Oncornaviruses)
- DNA-Containing Tumor viruses
(Papovaviruses \& Adenovisuses, Oncogenic Herpesviruses)

```

\section*{XII. Chlamydiae}
```

- Palitacosis Group (Ornithosis)
- Lymphogranuloma vanoseum (LGV) Group
- Trechoma and inclusion conjunctivitis (TRIC.Agents) Group
- Othere e.g.
- Retter "is disease
- Non-bacterial regional fymphadenitis
(Cat scritch fever)

```

\section*{Qa๔}

โรค้ไข้ไขสนหหลังอักเสบ (ANTERIOR POLIOMYELITIS หรื่อ่ INFANTILE PARALYSIS) หรือโปลิโอ ( POLIO)

มีสาเหตุมาจาก Poliomyelitis virus ซึ่งอยู่ในพวก Enterovirus มีชื่อ เรียกส้น ๆ ว่า Poliuvirus แบ่งเบ็น Type ตามลักษณะของ Antigen ได้เบ็น ๓ ชนิดด้วย กัน คือ Type \(๑\), ๒ และ \(m\) โดยทั่ว ๆ ไป Type a เบ็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคน โดย เฉพาะอย่างย่งทำให้โรคนี้ระบาต, Polio เกิดได้ทุกวัย มักพบในผู้บ่วยที่มีอายุต่ากว่า ๓๐ บื เบ็นการอักเสบของ Gray matter ของ Anterior horns ของไขสันหลัง แสดงอาการ ออก โดยมีไข้ทันที หนาวสัน ปวจศีรษะ คลื่นไส้ มีอาการเจ็บขณะเคลื่อนไหว และคอ แข็ง, ต่อไปเนื่องจากมีการทำลายของ Cells' ประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อ (Motor Cells) จึงเกิดเบ็นอัมพาตของกล้ามเน้อเบ็นหมู่ ๆ เช่น ของขา หรือของแขน เบ็นต้น อาจเบ็น อัมพาตอยู่เพียงชั่วคราว หรือตลอดไปก็ได้ ข้นอยู่กับการทำถายของ Cells ประสาทว่ามี มากนอยเพียงไร ถ้าประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจถกทำลาย ผู้บ้วยจะ หายใจไม่ได้ต้องใช้ "ปอดเหล์ก" (Iron Lung) หรือ IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing ) โดยใช้ Respirator ช่วย ส่วนมากข่องผู้บีวยเบ็นประเภทอย่างอ่อน และไม่เบ็นอ้มพาต อาการของพวกที่เบ็นอย่างอ่อนได้แก่ มีไข้ต่า ๆ อ่อนเพลีย ง่วงนอน ปวดศีรษะ ท้องผูก และมีอกการกรวยคออัเสบร่วมด้วย จากอวการดังกล่าวแล้วไม่สามารถ บอกได้วาเบ็นโรคนี้ บางครังอาการเหล่าน เกิตข้นแล้วหายไป โดยผูบ้วยไม่ใครูรูสึกตัว เท่าไรนัก หลังการติดเชอน ผู้บีวยจะเกิดมีภิมิค้มกันข้นในตัว และไม่กลับเบ็นอีก บางคน เมื่อหาย จะกลายเบ็น Carrier และกระจายเช้อต่อไป

เช้อโรคนเข้าทางกระเพาะอาหารและลำไส้ ส่วนมากอยู่เพียงแค่นน ไม่ไปต่อไป แล้วออกมากับอุจจาระ พวกที่เลยต่อไป จะเข้าไปในกระแสโลหิต และระบบน้ำเหลือง ถ้าผ้นนไม่มีภมิค้มกันในตัว มันจะไบ่ยังระบบประสาท มีการทำถาย Cells ประสาท ซึ่ง ต่อไปอาจถึงตายได้ บางครังเช้อไวรัส กระจายไบ่ยังผนังของ Nasopharynx และแพร่ ออกไปโดยทางน้ำมกและน้ำลาย การบ้องกันการแพร่เซ้อ จึงมีบัญหาอยู่ที่ อุจจาระและ Droplet Infection


เช้อน้เล็กมาก นอกจากจะทำให้คนเบ็นโรคแล้ว ยังทำให้ลิงบ่างชนิด (Chimpanzees) เบ็นโรคน้ได้ด้วย ทนท่อ Disinfectants บางชนิด แท่ Pasieurization สามารถม่าเช้อน้ให้ตายได้ เช้อไวรัส ชนิดนี้ เลียงได้ใน Cells ที่มีชีวิตอยู่ (Tissue Cultures) มีการดักแปลง Tissue Cultures ให้งายเข้า และดีข้น เพื่อแยกไวรัสน้จาก อุจจาระ น้ำมูก และน้ำลาย

นอกจากเช้อจะเข้าทางกระเพาะอาหารและลำไส้ คังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถ เข้าทางเหงือก, Tonsils และ Pharynx ได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยึง ถ้ามีแผลในบริเวณนน เช่น หถังจงกกถอนพ้น ตักต่อมทอนซิล (Toñisils) หรืออาดีนอย (Adeooids), ถ้าเข้าทาง นี จะไปถึงไขสันหลังง่าย และเกิดอัมพาตอย่างรวคเร็ว จึงห้ามถอนพัน่ และตัคต่อม ท้งสองในฤดูที่โรคนี้กำลังระบาด

\section*{การรักษา}

แยกผู้ บีวยแถะรักษาตามอาการ ให้Antibiuticsและ Sulphonamides ช่วยบ้องกัน โรคแทรกอันเกิดจากเช้อแบคตีเรีย ถ้าหายใจไม่ได้เพราะเบ็นอัมพาๆ กีต้องนำผู้บ้วยเข้า ปอดเหล์ก. หรือใช้ Respirator (Intermittent Positive Pressure Breathing) ช่วยการ

หายใจ ถ้าอัมพาตเกิตข้นแล้ว หล้งจากรักษาผู้บี่ยจนระยะเฉียบพลัน (Acute) ของโรค สงษลงแล้ว จึงรักษาควมมพิการทีคงอยู่ โดยกายภาพบำบัด (Physiotherapy) การบ้องกัน
3
๑. ระมัดระวังเช่นเดียวก้บโรคติดเช้อทางล์ ไส้ และทางระบบหายใจ ดังกล่าว แล้ว ในบทว่าด้วยโรคน้น ๆ

 คังน้ คือ

ก. Passive immunization ใช้ Immune serum (Gamma globulin) ซึ่งเตรียมจาก Plasma ของผู้ใหญ่ ช่วยฉีดบ้องกัน ได้ผลเพียงระยะส้น ๆ ประมาณ ๔ย๕ สับาห์ และต้องให้ในระยะพีกตัว (Incubation period)

ข. Active immunization โดยใช้วักซีน ซึ่งมีอยู่ต้วยกัน ๒ แบบ คือ
๑) Salk's Vaccine ประกอบด้วยไวรสัท้ง ๓ Types รวมกัน

คือ Type ต Mahony Strain
Type \(\begin{aligned} & \text { MEF } 1\end{aligned}\)
และ. Type ๓ Saukett Strain
เลิยงใน, Tissue culture ซึ่งเตรียมจากไตลิง (Monkey kidney monolayeะ cell culture) \(ฆ ่ า ด ้ ว ย\) Formalin ในความเข้มข้นต่ำ ๆ, ฉีดให้เบ็นชุดๆ ณะ ๓ เข็ม เข็มที่สองห่างจากเข็มแรก เบ็นเวลา \(๓-\) สส้ปดาห์ และเข็มที่สามห่างจากเข็มที่สอง เบ็น เวตา \(\mathfrak{- \infty}\) เดือน Vaccination ชนิดนีมักบ้องกันการติดเช้อของกรวยคอและการเบ็น อัมพาตได้ แต่บ้องกันการตีดเชื้อของลำไส้ไม่ได้

ในบรรดา Types ทั้ง ๓ ของไวระสนิดน้ วัคซีนที่เตรียมจาก Type ๒ ให้ผล ดีทีสุด และะจาก Type - ให้ผลน้อยทีสุด

วัศซีนชนิคนน้ มัททำผสมมากับวัคซีนของโรคไยกรนแถะ Toxoids ของโรค กอกี่นเละบดดกะย้ก เบ็น Mixed Vaccites ดังกล่าวเถ้วในหน้า จoo, เบ็น DTP PoHo Vaccine เรียnว่า Quadruple Vaccine

ปกทิจะอยู่ในเอมพูณเบึนน้าส็ชมพู่ เนื่องจากมี Phenol red ผสมยยู่ว่วมกับ Penicillin แณะ Streptomycin
๓) Live Vaccine (Cox-Sabin's Vaccine) หรือ Oral Polio Vaccine (OPv) ผลิกโดยาารเล้ยงเช้อ Polio virus, attenuated. strain (Sabin's) ท้ \(m\) Types ใน Cells เน้อไกลิง เบ็นไวรัพที่ยังมีชีวิตตอยู่ แก่หมคพิษสงแล้ว วัศซีนเบ็น
 ควรที่ง, อย่าน่ามาใช้ เพราะเข้ใใว่า อามมีเชือแบค่ตีเรียงไปแล้ว

ไม่แพงนัก การกระตุ้นให้เกิค Immunity ก็เบ็นไปไไ้กีเหมือนธรรมชากิ, เกิกมี้นเร็ว, บ้องกันมิให้เกิกเบ็นอัมพากได้ แถยย่งกว่านน้นวกซีนชนิกน้ดีกว่า Salk' vaccine โคยที่สมารกบื้องกันกรรติเเช้อของลำไส้ได้

มีข้อกวรระวัง ส่าหรับการใช้ Live Vaccine อยู่ ๔ ข้อ คือ


 ผลกี
 เรื่อย \(ๆ\) ไป, Neurovirulence มีโอกาสจะเกิกนึ้นได้อีก
๓. ในจ่าไส้นอกจากไวรัสชนคคนี้ที่มี่ยู่ในวคคจีนแล้ว อาจมี Eถterovirus จนิด




\section*{๑๙๘}

วัคซีนชนิดน้ อาจเบ็น Trivalent คือมี Types ทั้ง \(๓\) หรืออาจเบ็น Monovalent. คือมีอย่เพียง Type เดียว ตามปกติที่ใช้กันเบปนประจำ เบ็น Trivalent Vaccine ให้
 คุ้มกันเต็มที่ เบ็นน้ำเชื่อมหยดให้ทางปาก หรือจะหยดใส่น้ำตาลปอนด์ แล้วให้รับประทาน .าได้ การที่จำเบ็นต้องให้ ๓ ครง, แสะ Booster อีก ๑ คร้ง ก็เพราะหลังจากการให้ครงแรก. ในลำไส้จะมี Type เจริญดีที่สุด จนเหลืออยู่พวกเดียยาในการให้ารงหล้ง ๆ ภูมคุ้มกัน ที่เกิดมีข้น จะกำจัด Type แท ให้หมดไปเอง และ Types อื่น ๆ จะเร็มเจริญได้ แถะ สร้างภูมิคุมกันข้น การให้วัคซีนทางปาก ไม่ควรให้ในระยะที่เด็กเบ็นไข้ต้วร้อน, เพิง ปนจากไข้ใหม่ ๆ, ท้องเดิน หรือขณะต้งครรภ์อ่อนเดือน.

เด็กที่กินนมมารดา ถ้าให้ต้้งแต่แรกเกิด อาจจะต้องงดนมมารตา แต่ใหกิน
 พารดามี Antibody ต่อโปล์โออยู่ แต่ในเด็กโต ๒ー๓ เดือน ไม่จำเบ็นต้องงดนมมารดา.

〒 โรคหวัด (COMMON COLD หรือ CORYZA)
- ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก Rhinoviruses ส่วนน้อยจากเช้อไวรสอื่น ๆ เช่น Para-influenza viruses, Adenoviruses, Respiratory Syncytial virus และ Coxsackie viruses เบ็นต้น

โรคหวัดมักมีอาการอักเสบของเยื่อบุ่จม่ก และกรวยคอร่วมด้วย เบ็นทางให้ Pneunococci, Streptococci, Influenza bacilli และจุลินทร์ย์อื่น ๆ ซ้าเทิมได้ หรือถ้าผู้ กี่มีเซู้อ Streptococci, Pneumococci แถะ Diphtheria bacilli อาศัยอย่ในกรวยคอ เก็ด เบ็นโรคหวัด อาจแพธ่เช้อได้ท้งหวัด แถะเช้อต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น อาการของโรคน ได้แก่ ปวดและหนักศีรษะ คัดจมูกน้ำมูกไหล เจ็บคอ คอแห้ง และบางครังมีไข้ค้วย เบ็นอย่ประมาณ จ-๒ วัน ต่อไปเสมหะจะเหนียวข้น และอาจมีอากาวไตร่วมด้วย เนื่องจาก หลอดลมอักเสบ ถ้าไม่มีการติดเชืออึ่นแทรก จะหายจากโรคนเบืนปกติ ภายในเวลาไม่กี่ว้น

เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เกิกภายหลังเบ็นโรคหวัด กงอยู่ในรยยะเวสสส้น ๆ และ สาเหตุของโรคน้จากไวรส มีชนิดต่าง ๆ กันคังกล่าวแล้ว ฉะนน จึงสามารถเบ็นโรคน้ด้้ บีละหลาย ๆ กร้ง

การแพร่เชื่อ
เช้อออกมากับน้ำมุก น้าลาย กระจายติดต่อกันโดย Droplet Infection, โรคหวัด ทิดท่อกันง่ายมาก เพราะผู้บื่วยเบ็นโรคน้มมักไม่หยุดงาน ยังคงทำงานตามปกกิ ถ้าคึกเบ็น โรคนึควรให้เด็กหยุดโรงเรียน เพราะนอกจากจะเบ็นการบ้องกัน การกระจยขจะมษิดหวัก แล้ว ยังเบ็นกครบืองกันโรคอื่น - ซึ่งอาจมีอาการคล้ายโรคหวัดน่ามาก่อนก์ได้ เช่น ไวคหัด, ไอกรน และโรคติตต่ออึน ๆ เด็กที่มี Tonsila หรือ Adenolds In และมีความฝิกมกทิ ของทางเคินหายใจ หรือมี่หัวใจผิดปปกิมาแต่ำเนิด จะติกเช้อหวัดได้ง่าย

> การรักษา

รักษาตามอาการ ให้ Antihistaminics ช่วยลดอาการของหว้ด หรือในบางครรง ให้ Antibiotics และ Sulphonamides บ้องกันโรคแทรกอันเกิดจากเช้อแบกตีเรียค้วยก์ได้ การบ้องกัน
เช่นเดียวกับโรคติกเช้อของทางเดินหายใจส่วนบน มักบ้องกันได้ ไม่เต็มที่ เมื่อ เนีี่ยนฤจูหรือร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใด กีอาจเบ็นโรคน้ได้ • ได้มีการพยายามเล้ยงเช้อโรค หวัดนี้ เพื่อทำเบึนวัคชีนบ้องกัน แต่ผลที่ได้ไม่แน่นอน และเช้อที่เบ็นสาเหตุ กีมีอยู่มาก กว่า ๖๐ ชนิด การติดโรคแต่ละครั้ง, บอกล่วงหน้าได้ยาก ว่าจะติดจากชนิคใด นอกจาก นน โรคที่เกิดขึ้น มักจะไม่มีอาการรุนแรง จึงมีความจำเบ็นในการใช้วัคซีนน้อย และ ยังไม่แพร่หลาย
\({ }_{x}\) ไข้เลือดออก (haEmorrhagic FEver)

มักระบาคในถคูฝน. เช้อไวรัสที่เบ็นสาเหตุของโรคน้ คือ Dengue viruses (Arbovirus หมู่ B) ซึ่งมีอย่างน้อย ๔ ชนิด (Types) และ Chikungunya virus (Arbovirus หมู่ A) ติคต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ โดยมียุงลาย (Aedes aegypti) เบ็นพาหะ ระยะ พีกตัวไม่ทราบแน่ช้ด โดยมากเบ็นในเด็กอายุ \(๓-\hookleftarrow\) ปี ในผู้ใหญ่พบน้อยมาก อาการเรีม โดยมีไข้ ซึ่งมักสูงถึง จ๐๔ องศาฟาห์เรนไซต์ (๔๐ องศาเซลเซียส) ไู้คงอยู่ ะ-๘ วัน แล้วจึงลคลง นอกจากน้้ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวคท้อง โลหิกกำเดาไหล ถ่ายอุจจาระ

\section*{\(b 00\)}






\section*{การแพ่ร่เชื่อ}
 ให้แก่ผุ้นท้ัได้

การรักษา

 ให้ยยแก้ Shock ท่าง ๆ เช่น พวก Steroids เบืนตุ้น . รวมทั้ง Blood transfusion และ Platelets transfusion คัวย

การบืองกัน



 ใช้ไห้ไก้ผลใด้า
japanese b enceptalitis
 ไกยเราพบประปราย มีสาเหทุฑก Arbovirus หมี่ B ชนิดหน์ง ไรกน้มมียุง Culex เบีน



\section*{๒oの}

ในสัตว์ เช่น ม้า สนข้ แพะ แถะนกต้วย อาศัยสัตวเหล่านีเบคนแหถ่งกระจายโรค ใน ระยะแรกของโรค จะมีเชือไวรสกระจายอยู่ตามกระแสโลหิต เมี่อยุกกัตผ้บ้วยระยะน้ แถ้ว ไปกัดผ้อื่นต่อไป ก็จะนำโรคน จากคนหนึ่งไปติจโรคใหอีกคนหน์่งได

\section*{การรกังา}

รักษาตามอาการ และให้ Antibiotics และ Su'phonamides ช่วยบ้องกันโรค แทรกอันเกิดจากเชิอแบคตีเรีย

\section*{การบ้องกัน}

จ. โดยการกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง นอนในมุ้งบ้องกันยุงกัด ทั้งผู้ บ้วย และคนปกติ

ฉ๑. โดยการฉีด Vaccine ที่ทำจากสมองหนู ได้ผลดีพอใช้ แพร่หลายเฉพาะ ในประเทศญุ่ปน

\section*{ไข้เหลือง (yELLOW FEVER)}

พบระบากเบ็นครังคราว ในบางประเทคในอาฟริกาและอเมริกาใต้ มี ๒ ประเภท คือ ชนิดในมมือง (Urban Yellow Fever) แลชชนิดในบีา (Jungle Yellow Fever) มี สาเหตุจาก Arbovirus หมู่ B ชนิคหนึ่ง ในประเทคไทยเราไม่พบว่า มีโรคน้ นำโดยยง
 ในประเทศเรเเมื่อไรก็ได้ ถ้าเมื่อไรการควบคุมผู้เข้มมในประเทศ หรือการควบคุมยุงที่ติด มากับเครื่องบินหหะหลวม อาการแรกที่แสดงคือ ไขู้่ง อ่อนเพลียมาก ซึ่งในระยะนจะะมี เซื้อไวรัสกระจยยยู่ท้วไปตามกระแสโลหิกแล้ว ในระยะ ๔-ะ วันแรกน้ ถ้ายุงกักผู้บ้วย
 วันที่ « ไวรสจะเเ้าไปอยู่ในอว่ยวะภายใแ ทำอันตรายต่อต้บ ไต และหลอดโลหิต เกิด ดีช่าน (Jaundice) มีไข่ขาวในบ๋สสาวะ (Albuminuria) และโลหิตออกนอกหผอกโลหิก (Haemorrhage) ซึ่งถ้าออกในกระเพาะอาหารแสะลำไส้ แล้วผู้บ้วยอาเจียนออกมา อาเจียน จ่ะมีสีคำ เพระะโลหิทที่ออกมาในกระเพาะอ่าหารถูกย่อยโดยน้ำย่อยของกระพาะอาหาร บาง


\title{
อยู่ราว ๆ ๒ー๓ วัน แล้วกลับเบ็นอีก บางครั้งโรครุนแร่งมาก แต่บางครั้ก็อ่อนมาก จน แทบไม่มีอาการของโรคเลย บางครังมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
}

\section*{การรักษา}

รักษาตามอาการ และให้ Antibiotics และ Sulphonamides ช่วยบ้องกันโรค แทรก อันเกิดจากเช้อแบคคีเรีย

การบ้องกัน
๑. โดยการกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง นอนในมุงบ้องกันยุงกัด ทั้งผู้บีวย และคนปกติ
๒. โดยการฉีดวัคซี่นบ้องกันไข้เหลือง เบ็น Live Vaccine ทำจากเช้อไวรัสของ โรคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ทำให้หมดพิษสงแล้ว โดยการเลืยงใน Tissue Culture หรือผ่าน ในสัตว์ทคลองเสียก่อน แล้วจ์งนำมาเล้ยงในไข่ไก่ที่กำลังพพกเบ็นต้ว แล้วบดไข่น้นทำเบ็น วัคซีน ฉีดคร้งเดียวเข้าใต้ผิวหนัง ซึ่งมัก!ไม่ปฏิกิิร่ยาของการฉีด, ๑๐ วันหลังจากน้น, ภูมิ ค่มกันที่เกิดข้น กีเพียงพอที่จะบ้องกัน่โรคได้ถึง ๑๐ ปี หรืออาจทลอคชีวิกของผู้นน ไม่ ควรฉีดวกคุซีนบ้องกันไข้เหลืองภายในระยะเวลา ๒จ วัน หลังปลกผีบืองกันไข้ทรพิษ ถ้า ต้องการจะให้ Vaccination บ้องกันโรคทั่ง \(๒\) นี้ ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ควรฉีดวัคซีน บ้องกันไข้เหลืองเสียก่อน แล้วปลูผผ้องกันไข้ทรพิษให้ หลังจากนนอย่างน้อย ๔วันท้งน้ เพื่อบ้องกันมิไห้เกิด Post-vaccinal encephalitis ยกเว้นในเจ็กอายุ่ากว่า \(๙\) เดือน ควร ทังงระยะห่างอย่างน้อย ตจ วัน ซึ่งความจริงการฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก ๆ ขนาดน้ ยังไม่สู จำเบ็นเท่าไรนัก

ไข้กระดุกแตก (DENGUE FEVER หรือ BREAKbONE FEVER)
มีสาเหตุจาก Dengue viruses ซึ่งเบ็น Arboviruses หมู่ B ในบรรดา Arboviruses ทั้งหมด ไวระสน้พบกระจัดกระจายอยู่ทัวไปมากที่สุด มี ๔ ชนิดค้วยกัน Type Q และ เย กระจัดกระจายอยู่ทัวโลก ส่วน Type \(๓\) และ \(\propto\) พบในประเทศพีลิปบีนส์ มีกลุ่ม อาการแยกได้เบ็น \(ต\) แบบค้วยกัน คือ

\section*{๒๐๓}
๑. เบ็นไข้อยู่หลายวัน มีอการารปวดหล้ง และขาทัง แข้างร่วมคววย คล้ายปวด เข้าไปในกระดูก จึงเรียกว่าไข้กระดูกแตก (Breakbone fever) อาการเช่นนีคล้ายกบ การติดเช้อของ Arboviruses ชนิดอี่นๆ เช่น West Nile Fever, Chisungunya และ Onyongnyong
๒. อาการรุนแรงกว่า ๑. มาก มีอาการสูมูเสียโลหิต โค่ยโลหิทกระจายออกนอก หลอกโลหิต (Haemorrhagic manifestations) .แบบนี้พบมากในประเทศพีลิปบีนส์ และประเทศไทย (Haemorrhagic fever)

การแพร่เชื้อ
พาหะที่นำโรคนี้ได้แก่ยุง Aedes aegypti และ Aedes albopictus เม่อยุงกัดผู้บ๋วย แล้วไปกัดผ้อึ่น จะนำเชชอไปแพร่ให้แก่ผ้้นนได้

การรักษา
รัษตามอาการ ให้ Antibiotics และ Sulphonamides บ้องกันโรคแทรศา อนนเกิดจากเช้อเหงคตีเรีย ถ้ามีกรรูญเสยโโหิต ก็ให้โลหิต (Blood transfusion) และ Platelets transfusion, การรักษาอึ่นๆ กีเช่นเดียวกับการรักษาไข้เลือดออก (Haemor rhagic fever) ตังกล่าวแถ้ว

การบ้องกัน
โคยกาุกำจัดยุง และแหล่งเพาะพนธุ์ยุง ระวังอย่าให้ยุงกัด โดยนอนกางมุ้งทัง ผู้บ่วยและคนป่กติ

Vaccination โดยใช้ Live vaccine เบ็นไวรสที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ทำให้หมจพิษศง
แล้ว ได้ผลยงไม่สู้แน่นอนนัก ยังอยู่เพียงข้นทดลอง
โรคกสวนนำ (RABIES หวือ HYDROPHOBIA)
เดิมโรคนี้เบ็นในสัตว์ แต่ติคต่อมาถึงคนโดยน้าลายของสัตว์ที่เบ็นโรค เข้าตาม แผลที่สัตว์กัดหรือตามรอยขูดฆ่วน สัตว่ที่เบ็นโรคนได้แก่ สัตว์โลหิตยุ่นต่าง ๆ เช่น สุนข แมว สุนขจงจอก หมาบ่า หมาใน ม้า ว้ว ควาย ไก่ หน กร้ กระต่าย แพะ แกะ แสะค้างคาว เบ็นท้น

\section*{๒○๔}













กาพพิเคระห์โรค



 การรักยา
 โรนหรจกดัวิวก







ตรร้องกัน กระทำได้โกยวิธีการกังต่อไปนี้ คือ
๑. กรบ้องกันโรคกล้วน้ำในสุนข้ ทำได้โดย

ก. ม่าสุนัที่ไม่มี่เจ้าของ
ข. ขัสุนัมเล้ยงให้เบ็นที่เบ็นทาง
ค. ฉีควัคซีนบ้องกันโรคกลัวน้าให้สุนข ทุกบี
ง. ในต่างประเทศ มีกรรดัคำกะเบียนสุนขัข้น ษ. การบ้องกันโรคกลลวน้าในคน ทำได้โคย .

ก. Active Immunization ฉีดวัคซีหให้แก่ผู้ทีถูกสุนจที่สงส้ยว่าจะบักกัด ในระยะพักตัวของโรค
i. Pasteur's Vaccine โกยใช้ Fixed viruses (คังกล่วแแ้วในหน้า สส \(-\alpha \not \approx\) ) เป็น Rabies virus ที่ยงมีมีวิตยยู่ แก่หมดพิษสงแล้ว ใน \(0 . \epsilon \%\) Phenol (Semple's

 พบได้น้อยมาก อัตราการเกิกประะาผ, ท่อ ซ,000 คน
ii. วัศซีนที่เกรียมจากเช้อไวรัสที่ยมมีชีวิตอยู่ แก่หมดพิษสแแ้วอีกก ชนิดหนึ่ง คือ Fiury strain เล้ยงในไข่ไกที่กำลัพพักเบ็นตัว (Chick Embryo) มี ต แบบ ก้วยกัน คือ

Low egg pamage (LEP) vaccine เลื้ยงใน Chick Embryo ย่งไม่ถึง
 ไม่มีอันกรายเเย

High egg 'passage (HEP) vaccine เล่ยงใน Chick Embryo aา
 Pasteur's vaccine ไม่ได้ แฟ่มีโรคแทรกเกี่ยวกับการทำลายของสมอง ไขสน่นคัง หรือ




 หรีอประสา
 cells culture แถ้ว Inactivate ด้วย Beta Propiolactone จึงเบึนวคซี่นตัวตายชนิตหนึ่ง ซึ่งใช้บองกันโรคเด้ ทังก่อนและหลังถกสัตว์กัด คือ

ก่อนถูกกัด ฉีดเข้าใต้ผิวนง ๒ ครง ห่างกัน \(\alpha\) สปดาห์ แล้วฉีดอีกเข็ม
 กับเซอน มี้ากน้อย่แค่ไห่น

หลังถูกกัด ฉีดวันที่ \(\circ\) (ภายในเว่ลา สส ช้โมงหลังถกกัด), วนที่ \(๓\), วนที่ ข และว้นที่ ย๔ เธชว Booster วันที่ mo และวันที่ ๙๐
v. Suckling Mouse Brain Vaccine (SMB) ชนิจนผลิตเพ่าใช่กับสนข่


 ยงงไม่เบ็นที่เพร่หสายนก

สึงที่สาคัญคือ่ โดยทัวไป, ภายหฉังการฉีควัคซี่ชชิดใดก์ตาม ครบชตแล้ว,

 ทะรับวักซีนมาครบถัวนแผวว รวมที่ง Booster doses หากถกสัตว์กัตอีก ภายในระยะเวถา ยังไม่ครบ ๖ เดือน, ไม่ต้องฉีจวัคซี่นซ้า

Duck embryo vaccine แถะ Suckling mouse brain vaccine นอกจากจะใช
 กัด, ไห้แก่บคคถากรที่ท่างานเกี่ยวข้องกับสัตว, หร่อเกี่ยวข้องกับโรกน เช่น สัตวแพทย์,

พนักงานห้องทดลอง โตยฉีด ๓ เข็มห่างกัน ๔์－๗ วัน และ Booster dose อีกา๑เข็ม， ห่างจากเข็มสุดท้าย ๑ เดือน，อีก ๑ เดือนต่อมา ตรวจหา Neutralizing antibody ใน โลหิต，ถ้ายังไม่มี ต้องฉีดวัคซีนซ้าทุกเดือน จนกว่าจะมี Antibody เกิดข้น，ต่อไปฉีค． วัคซีนซ้ำทุก จ－๓ บี，ตราบเท่าที่ยังทำงานเกี่ยวข้องกับโรคนี้และสัตว์

ข．Passive Immunization โดยใช้ Hyperimmune horse serum มักให้ทันที่ ที่ถกสัทว์ที่สงสัยว่าจะเบ็นโรคกลัวน้ำกัด หรือในรายที่ถกกัดบริเวณคอ แจะศีรษะ ど ข
ต้องให้ Active immunization ควบคู่กันไปด้วย
ค．การรักษาบริเวณที่ถูกัด ต้องฟอกแผลให้สะอาด จึด้วย Nitric acid ที่ เข้มข้น การใช้ Antiseptics ธรรมดาใส่แผล ไม่มีผลในการซ่าเช้อ Rabies virus การ ฉีด Hyperimmune Serum รอบ ๆ แผล กัได้ผลดี

ไข้ทรพิษหรือผีดาษ（SMALLPOX หรือ VARIOLA）
มีสาเหตุจาก Poxviruses ซนิตหนึ่ง ระยะพักตัวประมาณ จo－จ๔ วัน เรีมมี ตุ่มพองเกิดข้นหถังจากเบ็นไข้สงประมาณ ๒๓๓ วัน แล้วกลายเบ็นตุ่มหนองกระจายท้งตัว เบ็นม่ากบริเวณหน้า และแขน ขา ตามตัวมีน้อย อัตราตายสูง บ้จจุบันพบน้อยลงมาก เพราะการให้ Active Immunization โดยวิธีปงกผี ได้ผลดีและทั่วถึง หนองผีที่ใช้ปลูก ได้จากลูกวัว เช้อที่ใช้เรียกว่า Vaccinia virus（ดูนน้า ส๘）ภูมิคุ้มกันที่เกิดข้นตาม ธรรมชาติ ภายหลังหายจากไข้ทรพิษ อาจคงอยู่ตลอดชีวิต ส่วนที่เกิดโดยการปถูกผเร็มมี ภมิคุ้มกันข้นประมาณ ๘－วนหหลงปลกผึ－และคงอย่ประมาณ \(๓-๕\) บี แล้วต้องปลกซ้า ไหอีก ในบางคนภูมิคุ้มกันน อาจคงอยู่ตลอคชีวิต เด็กทุกคนที่มีอายุตังแท่ \(๓\) เดือนข้นไป ควรได้รับการปลูกผีบ้องกันโรคน้ และหล้งจากนนอีกปร่ะมาณ ๓－2 ．บี จึงปลูกซ้าอีกคร้ง หนึ่ง ถ้าสามารถปลูกผิให้แก่เด็กทุกๆ คนได้ จะบ้องก้นโรคน้ได้เด็ดชาด

\section*{การรักษา}

แยกผู้บีวยรักษงในโรงพยาบาลโรคติกต่อ แณะรักษาตามอาการ อาจให้ Antibiotics และ／หรือ Sulphonamides ช่วยบ้องกันโรคแทรก อันเกิดจากเช้อแบคตีเรียต้วย

\section*{๒๐డ}

การบ้องกัน
เชือไวรสอยู่ในหนอง ในป่าก แพิ้รจจูก ติดอยู่ตามเส็อผ้า และผ้าปูที่น่อน เมื่อแผลหหย สะเก็ดอาจหล่นปะปนกับผุ่นละอองปลืวไปกับลม จากที่แห่งหนึ่ง ไบยังอีก แห่งหนึ่งได้ ต้องจัดการฆ่าเช้อตามแหล่งต่างๆเหล่าน้้ใหหงตส้น โดยใช้ความร้อน หรือ Disinfectants และปลูกผีให้แก่เด็กทุก ๆ คน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว


๒. Chick embryo vaccine เลียงไวรัสในไข่ไก่ที่กำลังพักเบ็นต้ว แล้วนำมา ทำเบ็นวัคซีน ใช้แพร่หลายในบางแห่งในประเทศสหรฐอเมิริกา ได้ผลในการสร้างภูมิคุ้ม กันน้อยกว่าชนิดที่ ๑.
๓. Tissue culture vaccine เลียงไวรัสใน Tissue culture ที่เตรียมจากหนัง วัว วัคซีนชนิดที่ ๒ และ \(๓\) มีข้อดีที่เตรียมได้ Sterile ดีกว่าชนิดที่ ๑

โรคแทรกภายหลังการปลูกผึ
๑. ที่สำคัญได้แก่ โรคสมองอักเสบ ที่เรียกว่า Post-vaccina! encephalitis ซึ่งนาน ๆจึงจะพบครัง เด็กเล็ก़ ๆเบ็นได้ง่ายกว่าเด็กโๆ ในอังกๆษจีงแนะนำให้เริ่มปลกผึ ให้แก่เด็ก อายุตั้งแต่ ๒ ขวบ เบ็นต้นไป และไม่ควุรปลูกผ้ใหกับเด็กที่อ่อนแอ กำลังเบ็น โรคทิดเชื้ออย่างอื่นอยู่ หรื่อเดีกที่เบ็นโรคผิวหนังบางชนิต ที่เรียกว่า Infantile eczema นอกจากน้้ในผู้ใหญ่ ก็ไม่ควรปลูผีให้หญิงที่กำลังตังครรภ์ .เพราะจะมีผลเสียคือ

ก. อจจเกิด Fetal vaccinia คือทารกในครรภ์จะมีผีข้นด้วย มักเกิตในราย ที่มารดาปลูกผีเบ็นครงแรก

ข. อาจคลอดก่อนกำหนด มักเกิดในรายที่ปลูกผึในระยะ \(\mathfrak{\infty}\) เดือนสุดท้าย ของการทั้งครรภ์

ค. อาจทำให้ทารกที่คลอดออกมามีรูปวิกล หากปลกผีในระยะ ๓ เดือน แรกของการตั้งครรภ์

\section*{laod}
 การฉีดวักซีนบีองกันไข้เหล่อง
mรเกิค Post-vaccinal encephalitis อาจลกลง ถ้าให้ Gamma globulin จาก คนที่ได้รับการปลุกผี แล้วผืษนนใหม่ ๆ. รวมไปค้วยกับการปลูกผี


๓. Eczema Vaccinatum มีกุ่มหนองเกิกปี้นบริเวณแผลไฟไหม้ หร่อธริเวณ ที่เบ็นโรกผิวหนังที่เรียกว่า Infantile eczema ในเกีก, จีงไม่ควรปถูกี่ให้ ในเก็กที่มีแผล ไฟไหม้ หรือกำลังมีโรค Eczema น้อยู่
๔. Progressive Vaccinia นาน ๆ พบคร้ง นอกจกกแผถที่ปถกผีไม่หายแล้ว
 ทอน 7 ตงมตุมหนองเกิคขนคว่ย

\section*{การบ้องกันโดยการใช้ยา}


 ไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA หรือ FLU)
มีณานทุทก Myxovirus ๆนิกินนึ่งใน Subgroup I (Orthanyxovirus Family).

 กังโรกหวัว ไวรัตตต่บินสเหทุุมีชนิกย่อยต่าง \(\eta\) มกกมาย เมื่อเบึนไร้หวัคใหญ่ทกกเช้อ ชนิกย่อยอย่างหนึ่งแล้ว หายจกโรกน้น กีอาจะะกิกเช้อชนิกย่อยอย่างอึ่น ๆ กลับเบินโรคน้





๒ด๐
อาจตายจ้วยโรกแทรกน้้ ทังน้เพราะไวร์สที่เบ็นสาเหทุของไข้หวัดใหญ่ ถดค่วามต้านทาน ของปอคลง ทำให้แบคตีเรียชนิดอื่นเข้าซ้ำเทิม เกิตโรคปอดบวมได้ง่าย

\section*{การรักษา}

รักษาตามอาการ และให้ Antibiotics และ Sulphonamides ช่วยบ้องกันโรค แทรก อันเกิดจากเช้อแบคตีเรีย

การบ้องกัน
เช่นเดียวกับการทิกเชือของโรคทางเตินหายใจอื่น ๆ วัคซีนที่ทำจากไวรสชนิคน์ มีท้้งชนิคที่ตายแล้ว (Killed vaccine) และชนิจที่ยังมีชีวิวตอย่แต่หมดพิษสงแล้ว (Live attenuated vaccine). บืองกันไข้หวัใหญ่ได้ในระยะเวสาส้น ๆ เช่น घอ-ธ๒ เดือนัน ยังไม่เบ็นที่นิยมกัน เพราะยังมีชนิดย่อยของไวรัสชนิดอึ่น ๆ อีก. ซึ่งวัคซีนน้ไม่ สามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันให้หมคได้ทุกอย่าง ส่วนใหญ่ใช้วิธีฉีคเพื่อบ้องกันโรคนี้ บางแห่ง ทำเบ็น Polyvalent vaccines ชนิดที่ไวรัสยังมีชีวิตอยุ่แต่หมดพิษสงแล้ว ใซ้หยคใส่ จมกบื้องกันไข้หวัตใหญ่

คางทูม (MUMPS หรือ EPIDEMIC PAROTITIS)
มีสเหทุจาก Myxovirus ชนิจหนึ่งใน Subgroup II (Paramyxovirus Family) บักพบเบ็นในเด็ก อายุ -จะ บี ระยะพักตัว จะ-ตจ วัน ทำให้เกิดกรอักเสบของ่อม น้ำถาย Parotid (Parotid salivary gland) ท่อมจ่ะโ๓ข้น มักเบ็นท้้งสองข้าง อาจเบ็น ข้างหนึ่งก่อน แล้วจงงไปเบ็นอีกข้างหนึ่ง โรคนเบ็นแล้ว ไม่กละบเบ็นอีก มีภูมิคุ้มกันเกิดข้น ลเละ คงอยู่ตลอดช์วิก ถ้าเบ็นในผู้ใหญ่ อาจพบว่าเช้อนทำให้อกแะ หรือรังไข่อกเสบได้ บ่อย ๆ (Orchitis หรื่อ Oophoritis) ซึ่งเมื่อหายจากโรคน้แล้ว ผู้น้นอาจเบ็นหมันได้

\section*{การพิเคราะห์โรค}

มักไม่จำเบึนต้องใช้การตรวจพิเศษอย่างอื่นช่วยในการพิเคราะห์โรค เพราะ พกักษณะทุงกลีนิคชัดเจนอยู่แล้ว ในรายที่ไม่ชัคเจนนกต้องแยกโรค จากการอักเสบของ ว่อมน้ำสาย Parotid ชนิคที่มีแบคตีเรียเบ็นสาเหต โดยใช้วิธี เลียงเช้อจากน้ำณาย หรือ ตตัการกรวจทฺง Serology ช่วย

การรักษาและบ้องกัน
รกษษโดยการเห้ Antibiotics และ Sulphonamides ช่วยบี้ยกันโรกแทรก
 ให้ความรุนแรงของโรคลคลงได้ หรือช่วยคกอักราการเน็นโรคอัณทะอักเสบ (Orchitis) หรือรัไไ่อักเสบ (Oophoritis) จากเช้อน้ลง

Vaccination สำหรับโรคนี้มัไม่ใดร่ทำกัน แต่อาจทำไ้ โดยการฉีดเช้อเถ้ยง
 พิษสงแล้ว พ่นเข้าปาก หรีอฉีคเข้าใต้ผิวหน้ง (Subcutaneous) มักลีคให้เก็กโทหรือ วัยุุ่นหนุ่มตาว ซู่งก้าเบ็นโรคคางทูมตามธรรมซาติ อาจประสบบัญหาโรคเทรกได้ วัศซ์น ที่ใช้ มีท้งวัคซีนเกุ่ยว เช่น Mumpsvax บื่องกันเฉพะะโรคคางทูม, แถะรวมกับวัคซึน บ้องกันโรกหั่เยยรมน เช่น Biavax, หรือรวมกับวัศซ์นบืองกันท้งโรกหัด แ®ะทัด เยอรมัน เช่น M.M.R.

นอกจกกน้ อาจบ้องกันการกระจยยของโรค โคยแยกผู้บีวยเพื่อรักษา และเพื่อ
 เบ็นโรค

\section*{โรคหัด (measles)}

มีสาเหตุขกก Myxovirus ชนิดหนึ่งใน Subgroup II (Paramyxovirus Family)

 หนึ่งมักจะไม่กสันเบ็นอีก ไววสที่เบ็นสเหตุของโรคนิตายง่ายเมื่ออยุ่กยยนอกร่างกาย จงง พิตต่อกันโดยการสัมผัสโดยตรง เช่น กรไอหรือจามรกกัน หรือถุิกจงกเครื่องมือเครื่อง

 ประมาณ จ๐-จ๔ วัน

\section*{யロロ}

โรคแทรกที่พบได้บ่อย หลังจัากเบึนโรคหดดได้แก่ ปอกบวม (Bronchopneumonia) ซึ่งเกิดจากเชือ Streptococci หรือ Pneumococci, ผैในหู ซู่งเกิดจากเชือ Streptococci และการอักเสบของหูชช้นก่ลาง (Otitis media) ซึ่งเกิดจากเช้อ Streptococci, Staphylococci หรือ Pneumococci โรคแทรกน้อาจทำให้ผู้บว่วยตายได้ เพราลำพ้งโรคหัคเองไม่ตูวมุนแรง นัก กกรรักษาก้วย Antibotics และ Sulphonamides ท่าให้อัตราโรคแทรกและอัตราทียย กคน้อยกงไปมาก

การรักษา
แยกผู้บ๋วย และรักษาทามาอาการ ให้ Antibiotices แ®ะ Sulphonamides บืองกัน
โรกแทรกจากเร้อแบกทีเรีย
การบ้องกัน
เช่นเคียวกับที่กล่าวแล้ว ในเรื่องกรวยกอแถะทอนซิลอักเสบ ใรคนีบื้องกัน ยากมาก อางไช้ Paooive immunization ช่วยบ้องกัน หรีอก่าให้ความรุนแรงของโรกลกกง โคยให้ Immune verum หรื่อ Gamma globulin แก่เด็กีีมีอยยุต่ากว่า \(\propto\) ปี เม่อ
 โรกแทรกลงได้มาก ควรให้ภายในเวณา \&วน หลังากที่ลงสยยว่าจะติคเช็อ การให้ m mune serum หรือ Gamma globulin ในงนากรรรมกาบีองกันโรคนี้ไม่ไก้ เบ็นแต่เพยง ทำให้อากาวและความรุนแรงของ่โรคลคน้อยลงเท่าน้น และเมื่อห่ยจกกโรคน้แล้ว จะไม่กลับ
 โรคน้ เพราไไููู้คคุ้มกันขกกมารกา Active immunization มีที้กกรใช้ Killed vaccine
 แล้ว \(=\) Attenüted virus) ซึ่งเตรียมจาก Chick Embryo ผลได้ไม่สู้แน่นอนนักในเก้ก เล็ก โกยเฉพ่าะอย่างยึ่ง, อายุต่ากว่าธ เดือน และเด็กที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ส่าหรข่ Live Vaccine มีชี่ยต่าง \(ๆ\) กัน คือ่ Attenuvax (Moraten Strain), Moraten (Schwarz Strain), Biken(cAM Strain) ถ้าววมกับวัคชีนกางทูมและหัคยอรมัน ใช้ช่่อว่า м.M.R.

\section*{HERPES SIMPLEX}



พบบ่อย ๆ ได้แก่ แสดงอกการโดยปากอักสสบ เบ็นตุ่มใส ๆ บริเวณเยื่อบุใหปาก แล้วแศก
 โกยไวรสชนิคน้ อางแสกงอาการโดยการอักเสบของกระจกตาและเย่อบุตา (Keratoconjunctivitis) ปาnช่องกลอก และช่องคคอคอักเสบ (Vulvo-vaginitis) , และกาะ
 nervous system) โกยางปประสา นถกจากน้้ยงมีการทิกเซื้อของผิวหนัง ชึ่งนาน \%
 มีโรคผิวหน้งที่เรียกว่า Eczema ร่วมค้วย ในเดีกกคอกก่อนกำหนด หร้อเก็กที่มารกาไม่


เมื่อบ็็นโรคนี้แล้ว กลับเบ็นอีกก์ได้า เพราะ Antibody ที่เกิกึ้น ไม่ามมาร์
 บริเวณผิวหน้งท่อกันเย่อบุของริมผีปากและมมูก นอกจกกนี่ตุ่มไส ๆ อาขปรากมี่เย่ย
 โวกนี้า Fever Blisters บางงคร้งตุ่มไสปรากฉหลังงกกตากแกก




การรักษา
ยทที่อาจใร้ได้ผลคือ ธ iodo-2-deoxyuridine โรคนห้หยยองได้ แต่มักกลันเบ็น อีกบ่อย \(ๆ\) ได้มี่การกรียมววคซึนที่ผ่านการม่าเชือจุลินทรีย์โดย Uutraviolet rays เพื่อใช้ บื้องกันมิให้กกัมเเบ็นอีก แถ่ผลที่ได้ไม่ไม่นอน Antibiotics แถะ Sulphonamides ช่วย


\section*{๒ロ๔}

\section*{การบ้องกัน}

ระวังการทิดเซื้อโดยการสัมผัสโดยตรง่ ผู้ที่รุคัวว่ามีทุ่มใสหรือแผสในเากอยู่ ไม่ควรจูบเกีก

งูสวัด (HERPES ZOSTER หรือ SHINGLES) และอีกกกีไส์ (CMICKENPOX
หรือ Varicelía)
 ที่เบ็นสาเหทุของ Herpes simplex มาก ทั้โรกงูสวัด และอีสุกอีโส มีสาเหกุมวจากเช้อ ไวรัสชนิดเดียวกัน ลักษณะทางคลีนิคแกกต่างกันออกไป่เบ็นเพราะ Host ผิคกัน

งูสวัต (HERPES ZOSTER)
มักพบเบ็นในผู้ใหญ่ แสดงอากุารโดยมุตุ่มใส ๆ เกิกข้นกามแนจเส้นประสาทรับ ความรัสก (Sensory nerves) หลังเบีนไข้อยู่ - \(-m\) วัน มักเบ็นช้างเกียว ขึนมาเบ็นหมู่ และเจับปวดมาก บร์เวณที่พบเบ็นโรกน้มาก ได้แก่ามามแนวของเส้นประสาทส่วนทรวงอก (Thoracic nerves) และแขนงของประสาทสมองคู่ที่ห้าที่ไปยงงา (Ophthalmic division) ในรายที่รุนแรงอาจถุกถามไปย้งเซลล์ของ Anterior horn ของไชสันหลัง ทำใหเกิดเบ็น อัมพากของกล้ามเน้อเบ็นหมุ่ ๆ คล้ายคลกกกบบโรคไข้ไขสันหลังอักเสบได้

บริเวณตุ่มใสที่เบ็น มักมีอาการคันว่วมคุ้วย เมู่อตุ่มนี้หายไป บริเวณที่เบึนจะ เปลี่ยนสีเบ็นสี้น้าตาลอยู่นานประมาณ ฉ-๓ สัปดาห์ อัตราตายค่ามาก การแพร่เชือไม่ แน่นอน่ ไม่มีการติกท่อของโรัคโกยตรงจากกนหนึ่ไปยงอีกกนหนึ่ง

อีสุกอีโส" (chickenpox หรีอ varicella)
มีลักษณะของโรกคล้ายคลึงกับไข้หรพิษ แต่ความรุนเรงน้อยกว่า ระยะพีกต้ว ประมาณ จ๐-๑๔ วัน มีผื่นแดงเกิดชีนหธังอาการคถ้ายโรคหวัด จ วัน โรคนีมกเบ็นใน เค็ก แค่ถ้าพบในผู้ใหฟ่ อาการของโรกจะรุนแรงกว่ามาก ผื่นแดงที่เกิจข้นค่อย ๆ นุ้ สสมีนีนาใส ๆ ภายใน ท่อไปจะแห้งกลาะเบ็นสะเก็ด บริเวณที่เบ็น พบส่วนใหญ่อยู่ามตัว


\section*{ロロ®®}







 response







การรักร่งา
 Sulphooamidee บैองกันโรึunรn

การบืองกัน


 ทิกโรกโโรยกรงทัวย

๒の
- โรคตับอักเสบ (INFECTIVE HEPATITIS หรือ CATARRHAL JAUNDICE หรื่อ SHORT INCUBATION HEPATITIS)

กล้ายคลึงกันกับ Homol gous serum jaundice ที่จะกล่าวถึงต่อไป มีสาเหท มาจากเช้อ Hepatitis virus Type A ระยะพักตัวส้นเพียง ๑\&์-๔๐ วัน คิทต่อโดยทาง โลหิตเช่นเดียวกันจ้วย ออกจากร่างกายผู้บ้วยทางอุจจาระ และติดเชื้อโคยการรับประทาน อาหาร หรือน้ำที่มีเชือปะปนลงไป่ เช่นเดียวกับโรคกิดเช้อทางลำไส้ ดังกล่าวแล้ว การ กิดเช้อทาง Droplet infection ก็เบ็นไปได้ เช้อไวรัสคงอยู่ในตัวผู้บีวยไม่นานนกก เพร่ะ พอระยะที่โรครุนเเรงสงบลง เช้อก็หมดไป มักพบเบึนในเค็กอายุ ๕-จณ บี

อาการของโรคนไดแก่ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเพ้อ ปวดเมื่อยตาม ว่างกาย คลื่นไส้อาเจียน และอาขมีอาการไข้เล็กน้อย เบ็นไข้อยู่ประมาณ ๔-๗วน กัลค ลง มีอาการดีซ่าน ตาเหลือง คัวเหลือง บางครงก์เบึนมาก บางครงก์เบึนน้อย บีสสาวะ มีสีเหลืองเข้ม อาการดีซ่านน้ บางรายก็หายไปเร็ว ภายในเวลาเพียง ๒-๓ วัน, บางรายกีกคง อยู่นานหลาย ๆ สัปดาห์

การแพร่เช้อ โดยทางอุจจาระ, Droplet infection และทางโถหิตตังกล่าวแล้ว ข้างท้น

การรักษา
รักษาตามอาการ เช่น โรคตับอักเสบท้วๆ ไป, Steroids ช่วยให้ระยะของโรค ส้นลง การให้ Antibiotics และ Sulphonamides ช่วยบ้องกันโรคแทรกอันเกิดจาก เชือแบคตีเรีย

การบืองกัน
อ. บ้องกันทางด้านการบริโภก เช่นเทียยวกับการบีองกันโรคติดเช้อทางสำไส้
๒. แยฺกผูบ้วยยรักษา ระมักระวังกฺรติตเช้อจากอุจจาระ น้ำมูก และน้ำถายของ ผ้บ๋วย
๓. การให้ Gạmma globulin อาจบืองกันการติกชือไวระนน้ด้นานถึง ๓ เกือน
๔. ระมักระวังเรื่องการถ่ายโลหิต (Blood transfusion) การฉีคน้ำเหลืองและ ครื่องมือเครื่องใช้ที่เปอนโถหิตต่างๆ คังจะกล่าวต่อไปในเรื่อง Homologous cerum


\section*{๒の๗}

เหลอองที่จะได้แก่ผูบ้วย ถ้าสงส้ยว่าจะมีเซือน้อย่ ก้องใช้วิธี Ultrav:olet radiation ม่า เซ้อไวรสน เพราะเซือนทนต่อการต้มและ Disinfectants ต่าง ๆ ได้ดี เช่นเดียวกับเชชอ Y รั ค่ क
ไวรสสทีเบนนสาเหตของ Homologous serum jaundice
ดีซ่านจกกซีรุ่ม่ ( serum hepatitis หรีอ homologous serum jaundice nร̂o long incubation hepatitis)






















เช่นเดียวกับที่กระทำในโรค Infective Hepatitis ไม่ควรรับผู้ที่มีประวัตดดัช่าน เบ็นผู้บริจาคโลหิต (Donors)

โรคหัตเยอรมัน (GERMAN MEASLES หรือ RUBELLA)
มีสาเหตุมาจากเชอ Rubella virus ซึ่งแยกเช้อออกได้ เบ็น Pure culture


ตรงกันข้ามกับโรคหัด โรคหัดเยอรมันเบ็นโรคของเด็กโศ และผู้ใหญ่ที่อายุยงง น้อยอย่ ในประเทศไทยเรา โรคน้นบวันแต่จะพบบ่อยขมนาก มีระยะพีกตัว จ๓-๓๓ วัน การติตต่อและอาการของโรคน กีเช่นเดียวกันกับโรคหัด แต่มีต่อมน้ำเหลืองที่คอ โดย เฉพาะตรงท้ายทอยโต ถ้าโรคนิเกิดในเดีกหลังคลอด, อาการมักไม่รุนแรง แต่ถ้ามารตาติด เช้อโรคน้ ในระยะ \(\alpha\) เคือนแรกของการทั้งครรภ์ ทารกในครรภ่อาจทิกเชื้ออย่างรุนแรง จนถีงตยยได้ หรือถ้ารอกุกัมัจจมมีความพิการมแแต่กําเนิด ความพิกรรอาจมีได้ก่างๆกัน เช่น "หูหนวก เบืนใบ้ โรคหัวไจที่เบ็นมาแต่ำเนิก ต้อกระจก บัญญาอ่อน สมองเล้ก (Microcephaly) กวพมพิการของปกก หู น้วมือ น้วเท้า ต หรืออวยยวออี่น ๆ ได้


 ระยะ \(\varsigma\) ลัปดาห์แรกของการทั้งครรภ์, ถึงเม้ว่ามารคารับเชือนีโโยยไม่มีอการ ตรกใน ครรภ์ที่คลอค่ออกมา กีอามี่ความพิกรได้ ทารกในครรภ์ที่ได้รันเช้อ อาจมีอาการม้ามโก ปอคบวม ตับอักเสบ หรือมีอาการอักเสบของกระดุกได้

การพิเคราะห์โรค อาขยยกเซ้อไวระสได้โดยาราร้ส้สำลีพันปลายไม้บัายกรวยกอ (Throat swabs) หรือการถ้าง Nasopharynx เพื่อนำน้ำที่ได้มาเล้งยงเช้อ ทารกที่ติด
 เ เคือน ถึงแม้ว่าทาร่าจะไม่มีอการของโรค ถ้าหากมารกากิคเช้อน้ในนรยยครรภ่อ่อน \(ๆ\) ทารกที่คถถอกออกมาก็สมารถกระจยเช้อได้ มักมีการทิกเช้ํของงก (Placenta) ร่วมด้วย และรกเบ็นต่แแหน่งที่ไวรรสจะพ็มจ่านวนมาก้้นในทารก

การทิกเช้อยลังกคอก เบ็นไปไค้โดยางงเสมหะ ตรวจพบเชื้อใน Throat swabs แภะ Nasopharyngeal washings n่อนแถะหลังปรากฎผึ่นแบ็นเวา - สัปดทห์ นอกจกกน้เช้อยังออกมากับบีสสาวะแณะอุจจาระ ในระยะเรกพบไวระสเพีมจ่านวนในทาง


การตรวจทาง Serology ช่วยพิเคราะห์โรคนีไไ้โดย Neutralization test,
Complement fixation test และ Immunofluorescence
การบ้องกันและรักษา
เน่่องจากโรคนี้มีอนตรายน้อย แถะเมื่อหายแล้วเกิดภูมคคุมกันได้ตลอดชีวิต เด็กหญิงอายุระหว่าง \(ฺ-\) บี ถ้าเบ็นไปได้ควรหาโอกาสให้ติดโรคนี้สีย เพื่อว่าเมื่อเบ็น แล้วจะได้ไม่เบ็นอีกในระยะต้งครรภ์ การติคโรคทำได้โคยหยคน้าล้าง Nasopharynx ที่ตรวจเล้วพบเช้อไวรสน้ให้ทางจมูก ถ้าสงส้ยว่าหญิงต้งครรภ์รันช้อ กวรให้ Immune . serum หรือ Gamma globulin ในระยะ \(m\) เดือนแรกของการกั้งกรรภ์ เพื่อบ้องกันมิให้ เบ็นโรคนี้ Vaccination โดยใช้เช้อไวรสที่มีชีวิตอยู่ แต่หมคพิษสงแล้ว (Live attenuated vaccine) ทำจากเชือไวรัส HPV-๗๗ (Meyers s) เลืยงไวรสผ่านเซลล์ไตลิงที่เพาะเลืยง เซื้อหลาย ๆครง้ง เซือไวรส RA bas/m (Plotkin's) เล้ยงไวรสผ่าน Human diploid fibroblast, เชื้ไวรัส Cendehill (Prinzie's) เล้ยงไวระสผ่านเซลล์ไกกระท่ายหลายๆ ครัง และเช้อไวรัส Leningrad ของสหภาพโซเวียตรสเซีย เลียงไวรส ผ่านเซลล์กระท่าย หลาย ๆ ครงง

ที่ไช้กันอยู่มากเวถานึ คือ Ervevax Lot. No. SK be Roll เบ็น Live Vaccine พันธุ์ Cendehill ของ Belgium

ข้อแนะนำในการนีดวัคซีนหัดเยอรมันต้วเบ็น
จ. วัคซีนนี้ ควรฉีดให้กับเค็กท้งชายและหญิง อายุตังแต่ จ บีข้นไป ถ้าอายุ ต่ำกว่าน̆ การเกิก Antibody ไม่คี เพราะยังมีค้างเหลือจากมารคาเบ็น Passive immunity อยู่ เค็กที่เคยเบ็นโรคหัดเยอรมันแเล้ว แต่กรวจชีรัมไม่พบ Antibody ก็กวรฉีควักซีนคุวย ๒. ในวยยู้ใหญ่ ผู้ชายไม่จําเบ็นต้องฉี่ด, ส่าหัรัหญิงในวัยที่มีบุตรได้ (Child bearing period) ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องไม่ต้งครรภ์อย่างน้อย เ เดือน หลังฉีควัคซีน (ต้องจัดการคุมกำเนิค โดยวิธุใดวิธีหนึ่ง) ท้งนี่นน่องจากเซ้อไวรัสสามารถ ผ่านไปสู่ทารกในครรก์ และมีการติคเช้อได้ แต่จะทำให้ทารกนนพิการหรือไม่ เพียงใด ยังไม่ทราบแน่ชัด หญิงในว้ยน้ ก่อนจะรับการฉีดวัคซีน ควรไก้รับการเจาะโลหิตตรวจ หา Antibody ก่อน ถ้าตรวจไม่พบ Antibody จึงฉีกวักซึ่นให้, แต่ถ้าพบว่ามี Antibody อย่แล้ว กีไม่ต้องฉีด บางคนแนะนำให้ฉีดวักซีนนี้ ในระยะเพึงกลอกบุตรใหม่ๆเพ่อจะได้ ไม่มีการต้งครรภ์หลังฉีควัคซึ่น
buo

\section*{ข้อห้ามใช้ของวัคซีน}
-. หญิมมีครรภ่
๒. ผู้ที่มีระบบ Immunity ผิคบกกิิ เช่นเบึนโรคมะเร็ง, Leukemia, Lymphoma

หรือได้รับยา Immuno-suppressive อยู่
๓. ศูขึกาพไม่แจีงแรง มีโรค เจ็บบีวยยยู่ก่อน
๔. ผู่ที่ Hypersenstive ท่อ Vaccine

วัคซีนที่ใช้
๓. วัคชีนเดี่ยว Meruvax ผลิทจจกไวรัสอ่อนทีธ์พนธธุ HPV -ต๗
๒. วัคซีนรวม (ผสม \(=\) Mixed Vaccine)

รวมกบับวคคช์นบื้องกันโรคคางทูม \(=\) Biavax
รวมกับว้คซีนบืองกันโรคหัดและคางทูม \(=\) м.M.R.

ไม่ใช้ จะเก็บไว้ในอุณหภูมิังกล่าวไค้นานไม่เกิน ธ ชัวโมง.
ไวรัสและเนื้องอก (TUMOURS)
มีไวรสสหงยยหมู่รวมท้้หหมู่ Miscellaneous viruses สามารกท่าใด้เกิคเน้องอก
(Tumours) ในที่า่างๆ ได้ บางงนิ่คเบ็นสเหตุของมเเร็งได้ก้วย ตัวอยางที่พบได้บ่อย คือ หูด (Human warts หรื้อ Verruca vulgaris)

หูด (human warts หรือ verruca vulgaris)
ไวร้สที่เบ็นสาเหตุของโรกนี้ ถูกัดอยู่ในพวก Papovaviruses มีระยะพ้กตัว
นานประมาณ จะ-ต๐ วัน มักพบเบึนที่เท้า มื่อ และตามตวว การกิคโรคน้ ติกกันโคย ตรง (Direct contact) ได้

การพิเคราะห์โรค
นอกทกลักษแเทางกลีนีคที่เค่นชัดแล้ว ยังรรวจพบ Intranuclear inclusions และ Viral crystals' ในเซกล์กี่กิกเช้อได้

ตารรักษา
รักยาโดยการจัก้วยยไฟพ้า (Electric cauterization) หรือจ้ก้วย Silver nitrate รววมกับ Antibiotics

การบ้องกัน
เนื่องจทกโคคน้ไม่รุนแรงอะไร จิไม่มีกรรบีองกันโรค

\section*{biva}

CHLAMYDIAE หรือ BEDSONIAE
ขนาดและการทำให้เซลลุเบ็นโรค คล้ายไวรัส แท่ซนาดใหญ่กว่า ความคล้ายคถึง กับแบคุตีเรียได้เก่ ผนังของเซลล์ การไม่มี Eclipse phase และมีการแบ่งท้วเพ์มจำนวน โคย Binary fission

ถักษณะโตยเฉพาะของมนน เบ์น Gram negative เคลื่อนไหวไม่ได้ รูปร่างเบึน ทรงกสม (Sphere) เมื่อก่อนนจำแนกไว้ในพวกไวรสที่มีขนากใหญ่กว่าพวกอื่น แม้ ว่าขนาตของมันจะนบบได้ว่าเล็กมากก็กาม แต่กัย้งสามารถ่มองเห็นได้โดยใช้กล้องจุถทรรศน์ ธรรมดา เช้อทีมองเห็นเรียกว่า Elementary bodies มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างบางประการ เมื่อเจริญอยู่ในเนอเย่อ

ไข้นกแก้ว ( PSITTACOSIS)
มีสาเหตุมาจาก Chlamydia กามปกกิคลามายเดียชนิคน ท่าให้นก Psittacine, นกแท้วและนกอื่น ๆํ อีกบางชนิก เช่นนกพิราบและไก่ เบ็นโรค มีอาการท้องเคิน จาม
 ขนและจะงอยปาก คนรบเช้อเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางเดินหายใจ หรีอถูกนกที่เบ็นโรคจิก การรับประทานนกหรือไก่ที่เบึนโรค ไม่สามารถท่าให้เกิกโรคน้ได้ แสคงอาการโดยมีไข้ หนาวสน้น ปวดศ็รษะ แถะอาเจียน ถ้าเบ็นที่ปอด ก์จะเกิคโรคปอดบวมข้น โคยมากเบ็น ชนิดเฉพาะกสีบ (Lobar pneumonia) ซึ่งโรคนีอาจจําเนินท่อไป จนถึงตายได้ การทิก โรคเบึนไปได้โดยทาง Droplet infection แพร้ไปรังผูอื่นโดยทางน้ำมู และน้าณายของ *" ผูบวย

การพเคราะห์โรค
แยกเชอที่เบนสนาเหตุดจจากโลหิกโนสัปดาห์แรกของโรค และจากเสมหะในรายที่ เ1็นโรคปอดบวม ใจ้การเลืยงเชอใน Chick Embryo และ Animal Inoculation เข้าช่วย ในการแยกเช้อน การตรวจทาง Serology ที่ช่วยในการพิเคราะห่โรก คือ Complement fixation test และ Toxin and Infectivity Neutralization Tests ถ้ากรวจเบ็นระยะ ๆ่ แล้วพบ Titre ของ Antibody ขึน จะทำให้การพิเควาะห์โรคนเน็นไปไค้แน่นอนย่งข้น Complement fixation test อาจให้ผล Positive ไก้นาน ๆ ภายหจังจากที่หายจากโรค นแล้ว

\section*{bulab}

การรักษา
รักษาตามอาการ และไห้ Antibiotics ที่สามารถ่ฆ่าเช้อ Chlamydiae ชนิคน โคยตรงได้ ได้แก่ Tetracyclines โดยเฉพาะอย่างย์ง Chlortetracycline เชือที่ดค่อ Antibiotics พบได้บ่อยๆ chemotherapy ได้ผลในการคุมอาการของโรก แต่ไม่สามารถ กำจัดเช้อให้หมจไปจากร่างกายได้ Antibiotics ชนิดอึ่น ๆช่วยบีองกันโรกแทรกจากเช้อ แบคตีเรียได้ แท่ไม่สามารถฆ่าเช้อนี้โดยตรง

\section*{थ \(\dot{\circ}\) \\ การบองกัน}

ระม่กระวังการแพเเช้อ และกรรกิกเช้อเช่นกียยวกับโรกของทางเคินหายใจอื่น ๆ เม่อสงสัยว่านกหรือไก่เบ็นโรคนี้ กวรฆ่าและเผาเสียรวมทั้งกรงค้วย วัคซีนบึองกันโรคนี้ง ไม่มี - ผู้ที่หายจากโรคน ควรแยกต้วเองอยู่ช้วระยะเวลาหนึ่ง เพราะยังกงแพรเซ้อต่อไปได้ นานเพียงไรย้งไม่ทราบแน่นอน ถ้ามีการนำนก Psittacine ข้ามแจนเข้ามาจากต่างประเทศ กวรกักเอาไว้ซัวระยะเวถาหนึ่งก่อน ว่าไม่มีเซ้อนกิกมา แล้วจึงจะปล่อยเข้าเมืองได้

LYMPHOGRANULOMA VENEREUM
มีสาเหกุมาจาก Chlamydia โรคนเบ็นกามโรค (Venereal disease) อย่างหนึ่ง เบึนฺเฉพาะในคน พบกระจักกระจายอยู่ทั้วโถก โดยเฉพาะในประเทศรัอน (Tropical countries ) โรคนแสดงอาการแบ่งซอกได้เบ้น ๓ ระยะก้วยกัน คือ

จ. มีทุ่มเกิกข้นที่เย่อบุอวยวะสืบพันธุ์ หุรือบริเวณปากท่อถ่ายบัสสาวะ หลังรับ เชือประมาณ ๓-๒จ วัน โคข้นและแฑกออกเบ็นแผล
 และท่อมน้้เหลื่อง บมิววณโคนขาหนีบโกมีหนองภายใน แล้วแกก หนองไหลออกที่เรียกว่า ผีมะม่วง (Bubo) บางรายพบมีท่อมน้าเหลืองที่ถี่น ๆ โโุก้วย บางกร้งพมมีข้ออักเสบ และ เย่ยหุ้มสมองอักเสบร่วมค้วย
๓. เบ็นระยะเร้อรัง มักพบในหญิงมากกว่าชาย โกยปรากมมีมเผลบริเวณใกล้
 บริเวณน้น แถะเกิกการบวมคถ่ายโรก Filariasis ข้น แผลที่เกิคข้นมักพบมีการกคคเช้อของ แบคตีเรียแตรกก้วย
( เช์อ Chlamydia ชนิคน้อาจเข้าตาและท่าให้เกิคเยือบตาอักเสบ(Conjunctivitis) ไา้ การพเคราะห่โรค
พบเซอโรยการบ้ายทนองถงบน Slide ยอมสี แล้วตรวจุด้วยกถ้องจุกทรรศน์
 นอกจากจะใซ้ Complement fixation test ช่วยตรวจแล้ว อาจใช้ Skin test ที่เวียกว่า Freis test ช่วยตรวจค่วยโดยใช้ Antigen จาก Yolk sac ของ Chick embryo ที่เลูยง Chlamydia ชนิทนไว้ ทำไห้ทมตพิษสงเสียก่อนโดยใช้ความร้อน ใซ้ฉีจเซ้าในผวหนง่ง (Intradermal) ผ内 Positive แสดงโดยบริเวณที่ถูกี๊จจะบวม และมีลักษณะของการ อักเสบ (Inflammation) กายไนระยะเวถาเพียง ๒-๓ วัน, ผูบ่วยที่เบึนโรคนจะให้ผล

 test positive ได้

การรักษา

\section*{ได้ผถีีมาก โคยไช้ Tetracyclines แถะ Sulphonamides การบ้องกัน}

ระมัดระวังการติดเช้อจากการร่วมประเวณึ เซ่นเดียวกับกามโรคชนิทอึน ๆ
กังกล่าวแลว การรักษาโรค ต้องรักษาท้งสามีและภรรยา ม่ฉะนนโรคจะไม่หายฆาก . โคคริดีีดวงตา (trachoma and inclusion conuunctivitis) มีสาเหตุมาจาก Chlamydia, Tang เบ็นคนแรกที่เยกเจัอที่เน็นสาเหตของ
 เนนต้ว (Chick embryo) ถักษณะรูปร่าง, การเบ้น Antigen และพิงสงคล้ายคถึงกับ Chlamydiae ชนิตอึ่า, ซู่งได้แก่เช่อท่เบ็นสาเหตุของ Psittucosis แถะ Lymphogranuloma venereum โคยการตรวจในห้องทคณอง ไม่สามารถจะแยกโรค Trachoma แถะ Inclusion
 คล้ายคลึงกันมาก จิงจัจรวมกันเข้าเบนนพวกเทียวกัน เรียกว่า TRIC Agents (Trachoma and Inclusion Conjunctivitis Agents)

\section*{blea}

Trachoma แสดงอาการโดยมีเยื่อบุตาอักเสบชนิดเบ็นเม็คเล็ก ๆ กระจายไปท้ว ที่เรียกว่า Follicular conjunctivitis พบโรคน้ได้ทัวโลก ความแห้งทำให้เชือนี่ตายง่าย การติดโรคจากคนหนึ่งไปย้งอีกคนหนึ่ง จึงเบ็นไปโดยอาศัยความใกลิชิดกันมาก โรคน้เบ็น โรคร้ายแรง เมื่อระยะเฉียบพลัน (Acute) ผ่านไป โรคก็จะกลายเบ็นชนิคเร้อรัง (Chronic) เกิดเบึนแผลเบ็นที่หนัตตา เื่อบุตา และกระจกตา ขนตาเก เขี่ยกระจกตาเบ็นแผลจน อาจทำให้ถึงกับตาบอกได้ ในแหล่งที่พบเบ็นโรคนี้นมนาก ๆ อาจพบเบ็นในเด็กอายุต่ากว่า - ขวบค้วย โดยกิดโรคจากมารดา ถ้าเบึนในผู้ใหญ่ อาการจะรุนแรงมากกว่าในเด็ก เพราะมีการติคเช้อของแบคตีเรียเข้าซ้ำเริมได้โดยง่าย

Inclusion Conjunctivitis มีความรุแแรงของโรคน้อยกว่า Trachoma และเบ็น แท่เพียงที่เยื่อบุตาใกล้กับหนังตาล่างเท่าน้น มักไม่ท่าให้เกิคแผลที่กระจกตา และเมื่อหาย จากโรคน้แล้ว ก็มักไม่มีแผลเบ็นเหลืออยู่ ลักษณะทางคลีนิคมี ๒ แบบ คือ แบบเด์กอ่อน รัเช้้อจากช่องคลอดของมารดาในขณะคลอด ลักษณะคล้ายคลึงกับ Ophthalmia neonatorum (คูหน้า \(\operatorname{emm}\) ) แต่โรคปรากฐช้ากว่า คือราววันที่ ๕-จ๕ หลังคลอด, อีกแบบ หนึ่งเบึนแบบที่พบได้ไนผู้ใหญ่ รับเช้อจากการอาบน้ำร่วมกันในสระว่ายน้ำ หรือจากการทิด เช้อของระบบสึบพันธุ์และขับถ่ายบัสสาวะ

การพ่เคราะห์โรค
Complement fixation test มักให้ผล Positive เช่นเดียวกันกับการติดเชือ ของ Chlamydiae ชนิตื่น \(ๆ\), Inclusion bodies ที่พธ์จากเยื่อนุตา มีลักษณะเฉพาะ ของโรค สำหรับ Trachoma พบจากบริเวณที่ใกสักับนังตาบน, ส่วนของ Inclusion Conjunctivitis พบจากบริเวณที่ไกล้กับหนังตาล่าง พิเคราะห์โรคได้แน่นอนก์โรยการ ตรวจพบเชื้อที่เบ็นสาเหตุ การตรวจ Smear โคยวิธี Fluorescent antibody technique ช่วยในการพิเคราะห์โรคนี้ได้มาก

การรักษา
ได้ผลดีมาก โดยใช้ Tetracyclines !เละ Sulphonamides หยอดตา เมื่อเกิด โรคแทรก เช่น ขนตาเก มีแผลเบ็นที่กระจกตา หรือฑาบอด อาจฑ้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัด การบ้องกัน
แยาผู้บีวยรักษา และระมักระวังมิให้คนปกกิ เข้าไปคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับผุ้บีวย

\section*{บทที่สิบเจ็ด}

\section*{ริศเกตซิอี ( Rickettsiae)}






 ต่าง ๆ, ท่าเบินวัคซันส่าหรับ Active Immunization














\section*{bebs}


รูปที่ ๗๐ พาหะของไข้ร่กสากใหญ่ ( Typhus)
( n ) ทัวหหา (Louse) \(\mathrm{A}=\) ทัว วมี่ย, \(\mathrm{B}=\) กัวผู้


วุปที่ ๗๐ พาหะของไข้รากสากใหม่ (Typhus)
(घ) クัวหมัก \((\) Flea \() ~ A=\) ตัวฝุ้, \(B=\) ทั่วมีย
bleay


\section*{घฉロ๘}

กนติดโรคจากสัตว์ เช่น หนทามท้องนา โดยการกัดข่องทัวอ่อนของตัวไร แล้วเช้อที่ออกมา กับอุจจาระของต้วไร เจ้้สู่ร่างกายคนตามแผลนน เช้ เช้อที่เบึนสาเหทุได้แก่ Rickettsia tsutsugamushi
๔. ไข้รากสาดใหญ่ ชนิดที่มีตัวเห็บ ( Tick) เบ็นพาหะเรียกว่า Tick Typhus หรือ Rocky Mountain Spotted. Fever ตัวเห์บที่นำเช้อน้้ด้แก่ ตัวเห็บกระต่าย และ กัวเห็บศุนั เช้อที่ออกมกกับดุจจาระของตัวเห็บ เข้าตู่ว้างกายคนตามแผลที่ต้วเห์บกัดคน เช็ที่เบ็นเ์าเหตไต้แก่ Rickettsia conori, Rickettsia australis, Rickettsia siberica และ Rickettsia rickettxi

ไข้รากสาดใหญ่ (TYPHUS FEVER)
แสดงอาการโดย ไข้สูง ปวดศีรษะ มึนจง คลึ่นไส้ และมีผึนข้นทั้วต้ว ระยะ พึกต้วประมาณ ๒ วัน ผื่นคงอยู่นานประมาณ ต สัปกาห์ แล้วค่อย ๆ หายไป ผู้บี่วยะซึม
 ถัตวออน และคนอื่นไก้, Louse Typkus มีอัตราตายก่อนข้างสงง การพิเกราะห์โรค
โดยการกรวจโณหิกหาเร้้ว รู่ร่างของ Rickettsiae ที่ตรวจพบมีได้ค่าง ๆ กัน ได้เก่ Coccai, Oval แถะ Bacillary; Weil - Felix's Reaction lห้ผล positive เป็น การกรวง Agglutination Test โคยใช้ Bacteria ขึ่อ Proteus vulgaris เบ็น Antigen ทคสอบคับ Serum ของผุ้น้วย เบ็น Cross aggiutination อย่างหนึ่ง (ดูหน้า อสส) การรักษา
รักษาตามอาการ Antibiotics ที่ได้ผงกีคึอ Chioramphenicol และTetracyclinez การบ้องกั่น
 แมลงอย่างอื่นพ่น
๓) ห่อหุ้มร่างกายให้มิกริก เม่อเข้าไปไนกงหรีอในบี่า ที่อุกมไปด้วอยเมลง นำเช้อเหล่านี
๓) ฉีศววคศัน บืองกันโรคน้้ หรีอทำให้ความรุนเรงของโรกอ่อนลง วัคซีน


\section*{lolea}

ใดแล้วแต่ชนิดของ Typhus เบ็น Active immunization, ส่วน Pas:ive immunization ใช้ Serum ของกระต่ายหรือแพะ ที่หายจากโรคแล้ว ได้ผเดีไนการรักษา ถ้าให้ในระยะ แรก 7 ของโรค
๕. Rickettsial pox โรคนีมสาเหตมาจาก Rickettsia akari ซึ่งถูกจัคเข้าอยู่ ในพวก Spotted Fever Group โรคที่เกดดข้นไม่รุนแรงนัก มักเบึนบรเวณทตูกกทัวไร (Mite) กัด ตุมที่เกิดข้นค่อย ๆ พองข้นเเจะใส โรคนม้กเบ็นในเมื่อง ตามปกติเบึนโรค ของหนื เมื่อศ้วไรจากหนูกัดคน เช้อจากอุจจาระของท้วไรจะเข้าสู่ร่วงกายคนทามแผลที่กัด โรคเบ็นฮยู่ไม่นานเพียงประมาณ ๗ วันก็หายแล้ว ต้องแยกโร่กจากอีสุอ๋โส (Chickenpox) การพิเคราะห์โรค
ทำได้โดยการตรวจหาเชุอที่เบึนสาเหตุและใช้ Complement fixation Test ช่วย การรักษาและการบ้องกัน
เช่นเดียวกับไข้รากสางใหญ่ คังได้อธิบายมาแล้ว
๖. Trench Fever มีสาเหตมาจาก Rickettsia quintana ถักษณะของโรค คล้ายไข้หวัตใหญ่ (Influenza) แต่มีผ่นข้นค้วย • พบโรคนึครงแรกระบาดในระหว่าง ณงครามโลกครังที่ ๑, และพบอีกครังหนึ่งในภาคตะวันออก ในระหว่างสงคุรามโลกครังที่ ๒ มักไม่ทำให้ถึงเก่ชีวิต สัตว์ที่เบ็นแหถ่งเก็บเชือโรคนย้งไม่ทราบ แต่เชือกระจายโคยตัวเหา
 บน Blood agar plate เมื่อเว็ว ๆ นเอง

การบืองกันและรักยา
เช่นเดียวกับไข้รากสาดใหญ่กังไค้อธธบายมาแล้ว Immunization สำหรับโรคนี ยังทำไม่ได้
๗. \(Q\) Fever ( \(Q\) ย่อมาจาก \(Q u e r y=\) ? \(=\) เควื่องหมายคำถาม-ปรัศนี; ตงชื่อ นเพราะไม่ทราบว่ากืออะไร ) โรคนพบได้ทัวโถก มีสาเหกุมาจาก Rickettsia ชนกหนึ่ง ซึ่งกกจัดเข้าอยู่ใน Genus Coxiella มีขีอว่า Coxiella burneti (ก่อนนึ \(=\) Rickettsia burneti ) แสคงอาการโดยมีไข้ท่า.ๆ ถักษณะคล้ายไข้หวักใหญ่ (Influenza) อัทราตาย ต่ามาก โรคนผิดกับโรคที่เกิคจาก Rickettsiae อึ่น ๆ โคยที่ไม่มีผื้นข้น ประมาณกร่งหนึ่ง ของผูบ็้วยค้วยโรกนึ้ พบว่ามีอาการอักเสบของปอดร่วมจ้วย ถักษณะก่า้าย Primary atypical pneumonla ซึ่งมีสาเหทุมาจาก Mycoplasma pneumoniae (เบ็นพวก Mycoplasma หรือ

\section*{๒๓ロレ}


รูปที่ ๗) Yeast Form ของเนอรา

๓. Oxygen
๙. เกลือของสารอนินทรีย์ Nitrogen และ Carbon จาก Proteins และ

\section*{Carbohydrates}
a. Vitamins
๖. ความเบ็นกรดเล็กน้อย pH ธยู่ระหว่าง ะ-๗
๗. แสงไม่จ่าเบ์นสำหรับ Fungus
๘. Fungus แางชนิด สามารถสร้างสีข้นได้

การพิเคราะห์โรคที่เกิดจากเช่อรา
a. การตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

ก. Wet preparation
i). Unstained เช่น ใช้ \(0 \%\) Potassium hydroxide หยดใส่ ถะถาย Keratin ของผิวหนัง เพื่อตรวจดูเจออา Dermatophytes หรือ Candida albicans ในสะเก็ก ฟองผิวหนัที่ขูดลยก (Scraped) จากบริเวณท่เบ็นโรค

\section*{ท๓ต์}
ii). Stained เช่น ใช้ Lactophenol blue หรือ Indian ink หยดใส่ แล้ว กรวจดู และการย้อมพิเศษ เช่น McGuire s stain เบ็นต้น
 ช้นเนอบาง ๆ แล้ว การย้อมสีมีหลายวธี เช่น Haematoxylin and eosin, Gram, และ Periodic Acid Schiff Stains เบ็หต้่น
๒. การกรวจโดยการเล็ยงเช้อ

ก. เลียงบนจานเล็ยงเช้อ
ข. เล้ยงบน Slide แล้วส่องกูจ้วยกถ้องจุลทรรศน์
๓. การกรวจโดยใช้นสง Ultraviolet (Wood's Lamp), ได้ผลดีในพวก Dermatophytes โดยฉายแสงนึ้ปยขงบริเวณที่เบึนโรคในห้องมืด บริเวณนนจะเบีนแสงเรือง ๔. Skìin Test
๕. Animal Inoculation
b. Fermentation Test
๗. Precipitin, Agglutination และ Complement Fixation Tests
๘. โดยการรวมตัวของกี่งก้าน ถ้าเบ็นเชอราชนิดเดียวกัน เมื่อเอามาผสมกัน ก็งก้าน (Mycelium) จะรวมกัน
«. โจยการตรวจชิ้นเนอ้ี่เบ็นโรค. ทังลักษณะที่เห์นด้วยทาเปล่า และค้วะ กล้องจุลทรรศน์ (ดูข้อ ๑)
๑๐. โดยการทดลองให้ยาม่าเชือรา

จ๑. โดยการตรวจจ้วยรังสีเอ๊กช์ำถ้าเบ็นที่ปอ่ๆ
Qเ๓. โดยการตราร Cerebrospinal fluid ถ้าเบึนท่ระบบประผาทส่วนกลาง
๑๓. โต่ยการ円รวจเสมหะ ถ้าเบ็นที่ปอด

โรกที่เกิดโตยเชื่อรา ที่พบได้บ่อย ๆ ไค้เก่
ก. แึ่นท่ผิว (SUPERFICIAL MYCOSES) เช่น่.
๑. Iรคกลาก (RINGWORM หรอ TINEA) เช้อที่ทำให้เกิดโรคน ได้ก่ ก่ - Microsporum

リカロ๔
b）Trichophyton
๓）Epidermophyton
รวมเรียกพวกที่เบ็นสาเหกุนว่า Dermatophytes แสะอาจเรียกโรกที่เกิกข้นน้่ว่า Dermatophytosis ได้
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \multicolumn{3}{|l|}{อาจเบ็นไค้ตามที่ต่าง ๆ กังน คือ} \\
\hline －ที่หนังศีรษะ & เรียกชื่อโรคว่า & Tinea capitis \\
\hline －บริเวณเคราและหนวก & ค & Tinea barbae \\
\hline －ตามทัวเบ็นวง ๆ & ＊ & Tinea circinata（โรคกลากหนุมาน） \\
\hline －ทามเล็บ & ＂ & Tinea unguium \\
\hline \multicolumn{3}{|l|}{－บริเวณ Inguinal regions，} \\
\hline \multicolumn{3}{|l|}{คืเย็บ（Perineum）และก้น ，，Tinea cruris} \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{－ง่ามเท้า} & & Tinea pedis（Athlete＇s หว้อ \\
\hline & & Hong Kong foot ） \\
\hline
\end{tabular}

๒．Iรคเกลิอน（TINEA VERSICOLOR）เชอที่เบ็นสาเทตุได้แก่ Malassezia furfur เบืนในทลูก（ DEEP MYCOSES）เช่น
－．MONILIASIS หร่ CANDIDIASIS
มีสาเหทุจากเช้อ Candida albicans ซึ่งเบ็น Dimorphic fungus มีท้ Yeast form และ Mold form ติคสี Gram positive อาจทำให้เกิกโรค円ามที่ท่าง ๆ เก้กังนี้
－）ตามเยื่อบุในปาก เรียกโรกน้ว่า Thrush ซึ่งมักพเเบ็นในเก็ก
๒）ทามเย่อบุของช่องคลอดและปากช่องคลอก ท่าให้มีอาการกันบริเวณช่ยง คลอก และมีทกขาว（Leucorrhoea）ออกมา เรียกโรคน้้ว่า Vulvo－vaginal monilhasis มักเกิคในหญิงขณะทั้งคร่รภ์ หรือเบ็นเบาหวาน（Diabetes mellitus）

๓）บริเวณผิวหนัง ที่เบ็นซอก เช่นบริเวณรักแร้，ใค้เท้านม ขาหนีบ สะคือ ง่ามก้น และง่ามนว ถ้าเบ็นบริเวณง่ามน้วมือ มักพบในพวกที่มีอาชีพต้องแช่มืออยู่ในน้า บ่อย ๆ เช่น อาชีพซักผ้า เบ็นท้น

๔）เล็บและบริเวณรอบ ๆ เล็บ ชึ่งต้องแยกจากการกิดเช็อของิ์ Dermatophytes ผักมีตะมอย（ Paronychia）ร่วมก้วย
 foot กี゙ห゙

யnが
๖) ในปอกด ตาะทวงเคินอาหาร และระบบสีบพันธุ์และขับก่ายบัษสาวะ มัก เบ็นในรายท่ได้รับ Broid-spectrum antibiotics อยู่นาห ๆ ในปอคมักเบ็นร่วมกับวัณโรก หรีอมะเร็งปอก
 การพิเคราะห์โรค
-. Smear และ Gram stain จกกบริววดที่เบ็นโรค พข Yeast form ของ

 โรnn@าก (Dermatophytes) โnuly Potassium hydroxide wet preparation ๒. CRYPTOCOCCOSIS หรื่อ TORULOSIS

 (Subacute หรือ Chronic meningitio หรีอ Torula meningitis) มีการกิกเช้อใน

 การทิกโรคโดยกรง จากคนหนึ่งไปสู่อีกกนหนึ่ง

การพัเคราะห์โรค
ใส้ Cerebrospinal fluid มาบึน (Centrifuge) แล่วนinกะกอนไปตรวจทู ค้วยกก้องจุดททรรกน์ เพื่อหา Capsule โnยไฐ้ Indian ink หยดใส่ (Indian ink preparation) กาวตรวจทาง Serology กี่ช่วยในการพิ.คราะหโโรคน้ไก้มาก
m. HISTOPLASMOSIS

มีส่าเหศุจจกเเ้้อ Histoplasma capsulatum เบึนเช้ออาชนิก Dimorphic พบ


 ไป (Calcification) บางศรังพบมีการกิกเรียในปากเร่น ที่ล้น มีส่วนน้อยที่โรคกระจาย ไปทัว มีกรรติกเร็อของตับ ต่อมน้าเหลืองแเระผ้าม ซึ่งที่งเร้าของเร็อมักไค้แก่ผิวหนังและ

กามทางเคินอาหาร โรคน้้ไม่กุคก่อโดยกรง พบเชื้อน้อาศัยยยุ่กุามพ้นกิน และเบ็นแหล่ง


\section*{การพิเกราะห์โรค}

จ. Serology โคยไช้ Complement Fixation test แณะ Histoplasmin skin test
๒. ตรวจหาเช้อในเซลส์ โกยการกรวงโลหิก, ไขกรรถุกอก (Sternum), เสมหะ, ท่อมน้าหหล่อง และชิ้นเนื้อจากอว่ยววที่เบีนโรค โกยใช้ Giemsa stain
๓. การแยกเต้อ

การรั่กษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา
รัษษาตามอาการ เนลี่ยนสภาพสึ่แวคถ้อมให้ไม่เหมาะสมที่เชื้อราจะเงริญอยู่ได้
 ไม่ได้พล ได้ผสแต่กับเช้อราเท่าน้น คือ
๑. Iodides
 noursei ม่าเชิ้อ Candida albicans ไค้ดี ใช้รับประทานรักยาโรคติกเช้อในลำไส้ที่มี สาเหทุจากเช้อรา (Intestinal candidiasis)
 ใช้ร้บประหานรักษา Intestinal candidiasis และลีคข้าาส้น (Intrivenous) รักษา Deep mycoses ได้หลยชนิด เช่น Histoplasmosis แุะ Cryptococcosis เบ็นก้น
๔. Griseofulvin เบ็นยาปฏิจีวนะ ไก้จกาเซ้อ Pencillium griseofuvum


๕. Stilbamidine

ยาปฏ่ใ่วนน ( antibiotics)

 (Antibiotics) ได้เท่

\section*{bum}


๒๓ส゙
 แบบ Mold form ของเชื้อรา มี Mycelium แตกก็งกํานสาขาออกไป ตรวจจูจา Colonies เก่าๆ รูปร่างที่เบ็นแส้นอาจร้นเข้า จนมีลักษณแคล้าย Bacilli หรือ Cocci ได้ ไม่สร้าง Spore เคลื่อนไพวไม่ได้ และไม่มี Capsule พบในปากบริเวแซอกพัน และซอกทอนซิล ของคนปกติได้พ่อย ๆ

อาการของโรคแสกงโคย มีตุ่มเกิค้้นในที่ใดกี่หนึ่งของร่างกาย แล้วแตกออก เบ็นแผถ เกคกเบึนโพรงขึ้น ภยในมีหนอง แถะมีผเสีเหลืองออกมาที่เรียกว่า Sulphur



ลักษแเทางคลี่คิค มีไค้เบ็น \(๓\) แบบคัววกกัน คือ
๑. Cervico-facial actinomycosis พบได้บ่อยที่สุด บริเวณที่เป็นโรค คือกี่แก้ม และบริเวณ Submaxilla
๒. Thoracic actinomycosis เบีนโรคในปอด
m. Abdominal actinomycosis เบ็นโรคของลำไ้บริเวณใกล้ Caecum

เชื้ออาจกระจยยไนย่งรับ ตาม Portal vein ท่าให้เกิกเน็นผีเด็ก ๆ กรจจัดกรรจาย



การพิเคราะํ่โรค
โคยการตรวจจพบมี Sulphur granules จทกบริเวณแผลที่เบึน และกรวพพบเห้อ ที่เบ็นสาเหต

การรักยา
รักษาตามอาการ และโดยการให้ Antibiotics เช่น Penicillin และ Tetra:yclines ได้ผลจี

\section*{บทพิเศษ}

\section*{กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค}


เกณฑ์อาย
แรกเกิดถึง ๑ เดือน

เอー๓ เดือน

๔－ส เคือน

๖ーゅ เดือน
\(\stackrel{\bullet}{\dot{b}}-\mathfrak{1}\)

ब－ल บี
（ บี่รกเข้าเรยน ）

๑ローロ๔ บี
（ ก่อนออกจากโรงเรียนชินประถม ）

๓．ฉีด บีซัง ถ้าย้งไม่เคยฉีด
๑．ให้กิน OPV ครงที่สาม \({ }^{(\alpha)}\) ．
๒．ฉีด บีซีสี ถ้ายังไม่เค่ยฉีก
๓．ฉีด DTP กรงที่สามถ้าท่าได้
๔．ฉีด บีซีจีี ถ้ายังไม่เคยฉีก
การให้งมิติมมกนโรค
－．ปลกผีบ้องกันไข้ทรพิษ（．）
เ．ฉีดวัคซีน บีซจี
๑．ฉีดว้คซีน \(D T P^{\text {（๒）ครงที่หนึ่ง }}\)
๒．ใหกกันวัคซน \(\mathrm{OPV}^{(\infty)}\) ครงที่หนึ่ง
๓．ปลกผีบุองกันไข้ทรพิษในวายที่ยงไม่ได้

\section*{ปถกหร่อปลกแล้วไมขน}

๑．ฉีดวัคซี่น DTP ครงที่ณอง
๒．ใหกินวัคชัน OPV ครงที่สอง

๑．นีก DTP กระทุ้น
๒．ไหกิน OPV ก่ระทุ้น
ภ．ฉิท \(D T^{(\alpha)}\)
ฉ．ปลกผีบองกันไข้ทรพษษชา
๓．ฉีด บีซะ ถ้ายงไม่เคย่ฉีด
๔．ฉีดวักซีนทัยฟอ่ยต์（ （ ）
๑．ปถกผีบ้องกันไข้ทรพิษซ้า
๒．ฉีตที่อกซอยต์บืองกันบาดทะะกกั่ \((\alpha)\)
๓．ฉีดวักซีนทัยฟอยด์

\footnotetext{
 รับรองแต่เข้าใจว่าคงะะได้พ้จารณารับรองในโอกาสต่ตไป
}

๒๙๐
๒. กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนอกเขตเทศบาล

เกณฑ์อายุ
แรกเกิทถึง \(๑\) เดือน

เง-m เคือน

๔-ะ เทีอน
- ت゙- บี
\(\alpha+\infty\) บี
( แรกเข้าเรียน)

จ०-ब๔ iै
( ก่อนออกจกกโรงเรียนช์นประถม )

การให้ภูมคคคมมกันโรค
ข. 9
๑. ปลกผีบีองกันไข้ทรพิษ
๒. ฉีควควซีน บีชีจี
-. ฉีควัคชีน DTP ครังที่ จ
๒. ปลูผผีข้องกันไข้ทรพิษในรายที่ยงไม่ได้

ปกกหรือปลูแลล้วไม่ขน
-. ฉีค่วัคชีน DTP ครังที่ ๒
๒. ฉิด บีชีจี ถัยงไไม่เคยลีด

จ. ฉีค DTP กระกุ้น
อ. ฉีด DT
อ. ปถาผีบีองกกนไข้ทรพิษซ้า
๓. ฉี่ด บีซีจ ถัายังไม่เกยฉีด
๔. ฉีดวัคซีนทัยฟอยก์
๑. ฉีคทีอดซอยคข้องกันบาดทะยัก

อ.) ฉีควัคซีนทัยฟอยก์
๓. ปลุฉผีบีองดันไข้ทรพิษซ้า

หมายเหตุ ตารางกำหนดนเบึนข้อแนะนำเพอความเหมาะสมของทางราชการเท่านน หากท่านผู้ใดประสงก์จะปดิบต เช่นเตีย่วกับในเขตเทศบาลกี่ย่อมจะทำได้ไม่มีข้อห้าม



๓. OPV (Oral Polio Vaccine) วคคซึนโปลิโอชนตรัมประทานเบื้นชนตรวมท้ง ๓ ไท ป่ (Trivalent)







\section*{bro}
๓. กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กโตที่ยังไม่เคยปลูกผึและฉีดวัคซี่น ๓.๑ เด็กอายุต่ำกว่า ๖ บี ให้ใช้ตารางที่ ๑ หรือ ๒ ได้ m. ต เด็กอายุมากกว่า \(b\) ปี ให้ปฏิบิติงน

\author{
ครั้งที่
}
-

เท
( ห่างจากครังแรก ๑ เดือน )

๓
( ห่างจากศรงที่สอง \(\rightarrow\) เทีอน )
\(๙\)
( ห่างจากครงที่สาม \(\bullet\) บี)

\author{
4 \\ อายุประมาณ จ๑ーจ๔ บ์ \\ (ก่อนออกจากโรงเรียนประถม)
}

\section*{}

๒. ฉีควัคซ็น DT o.๕. มส. (หรือdTถ้ามี)
๑. ฉีดวัคซีนทัยฟอยด์ 0. ฉะ มล. ให้ครงเคียว ถ้าอายุเกีน 0 บี ให้ \(0 . ฮ\) มล.
๒. ฉีดบีซจี

ฉีดวัคซีน DT \(0 . ๕\) มล. (หรือ dT )

ฉีจวกศซ์น DT 0. มล ม. (หรือ dT )

\section*{เอกสเรประตอบการเรียบเ 曐}






\section*{เอกสารอ้างอิง ( REFERENGES)}
 กรุงเทพ 2, พิมพ์ครงงที่ 1, 2519.

Blair, J.E., Lennette, E.H., and Truant. J.P.: Manual of Clinical Microbiology, American Society for Microbiology, Bethesda, Md., 1970.

Burdon, K.L., and Williams, R.P., : Miciobiology, The Macmillan Co., New York, Collier-Macmillan Ltd., London 5th Ed. 1964.

Burrows, W. : Textbook of Microbiology, W.B. Saunders. Co., Philadelphia and London, 18th Ed., 1963.

Cruickshank, R. : Medical Microbiology, The English Language Book Society and E. \& S. Livingstone, Lid, 11 th Ed., Revised and Reprinted 1968.

Davis, B.D., Dulbecco, R., Eisen, H.N., Ginsberg. H.S. and Wood, W.B., Jr, : Microbiology, Hoeber Medical Division. Harner \& Row, Pubiishers, New York, Evanston and London, 4th Ed., 1908.

Dey, N.C.: Medical Bacteriology, Sree Saraswaty Press Lid.. Calculta 1958.

Dey, NC.: Medical Mycology, Press Agents Pivate Ltd., Calcatte, 1958,
Frobisher, M., Jr. and Sommermeyer, L.: Microb̧iology for Nurses, W.B. Saunders Co., Philadelphia and London. 9th Ed., 1956.

Frobisher, M., Ji., Sommermeyer, L. and Goodale, R.H. : Microbiology and Pathology for Nurses, W.B. Saunders Co,. Philadelphia and London, 5th Ed. 1960.

Frobisher, M. : Fundamentals of Microbiology, W.B. Saunders Co., Philadelphia and London, 7th Ed., 1962.

Jawetz, E., Melnick, J.L. and Adelberg, E. A.: Review of Medical Microbiology, Lange Medical Publications, Los Altos, California 94022, 12 th Ed., 1976.

Kempe; C.H., Silver, H.K. and O'brien, D.: Current Pediatric Diagnosis and Treatment, Lange Medical Publications, Los Aitos, California 94022, 4th Ed., 1976.

\section*{baim}

Low, R.C. and Dodds, T.C.: Atias of Bacteriology, E. \& S. Livingstone, Lid., Edinburgh and London, 1 st Ed., Repiinted, 1952.

Meyers, F.H., Jewetz, E. and Goldien, A.: Review of Medical Pharmacology, Lange Medical Publications, Los Altos, California 940<2, and Ed., 1970.

Musser, R.D. and Shubkagel, B.L. : Pharmacology and Therapeutics, The Macmillan Co., New York, Collier-Macmitian Lod., London, 3rd Ed., 1965.

Smith, A.L. : Carter's Principles of Microbiology, The C.V. Mosby Co. 5t. Louis, 4th Ed., 1961.

Stewar!, F.S. : Bacteriology. ard Irmunotogy for Students of Medicine "Formerly Eigge's Handbrok of Bacteriology), The Wiliams \& Wi'kins Co., Baltimore, Eth E.d.. 19088.

Wheeler, M.F. and Volk, W.A.: Basic Mierobiology, J.B. Lippincott
Zo., Philadelphia and Montreal, 1964.

\section*{ดรรชนี (INDEX)}

ABO blood group 94
Abscess 87
- multiple" 112
- root 116
- stitch 113

Acid
- acetic 53
- benzoic 53
- boric 68
- carbolic
- spray \(6,53,66\)

Acidity 34
Acriflavine 68
Achromycin 71
Actinomyces israelii 237
Actinomycesis 237-238
Adenoviruses 198
Adjustment
- coarse 39
- fine 39

Adrenalin 105
Adsorption-Elution Technique 190
Aedes aegypti 7,199,201,203
- albopictus 203

Agar - beef extract 31
Agar dilution-sensitivity test 73
Agents
- mechanical 51
- oxidising 68
- transmitting 76
- TRIC 223

Agglutinin 94
Agglutination, intravascular 95
Agglutinogen 94
Aggressiveness 80
Alcohol 56,66
- absolute 55
- ethyl 43,55,66
- isopropyl 66
- methyl 66

Albumin 13
Albuminuria 201
Algae 7,231
Aldehyde 69
Alkaline pyrogallate 32
Alkalinity 34
Allergen 106
Allergy 104,181
Amboceptor 96
Ammonia 67
Amceba 7
Amphitrichate 21,150
Anserobes 31
Anaphylactin 106
Anaphylaxis 106
Aneurysm 181
Aniline dye 49
Animalcules 3
Animal inoculation 48
Anthrax 20,159
Antibiotics 2,49,52,64,70,230-237
- broad spectrum 71,150

Antibodies \(14,15,25,48,67,90,181\)
- neutralizing 207

Antigen 90,104
- triple 153,169

Antigenicity 25
Antihistaminics 107
Antisepsis 50
Antiseptic 50
Antistreptolysin 118
Antitoxin 82,91,102,120
- tetanus 102,162
- diphtheria 102,169

と๔ば

Aortic regurgitation 181
Arbovirus 199－203
Argyrol 64
Arthritis 116，181
Arthropod－borne diseases 79
Ascespores 21
Asepsis 50
Athlete＇s foet 234
Atrichate 21
Attemavax 212
Aursmine 171
Autoclave \(5,27,53,57,58,61-63\)
Aure enycin 71
Azechloramine 65
Bacillaceae 159
Bacillus 7，17，20，21，165
－anthracis 80,165
－Bedet－Gengou 152
－botalinus 29
－diphtheria 22，28，78
－dysentery 79
－Gram negative 136 positive 159
－Klebs Leeffler 166
－Morax－Axenfeld 154
－tetamus 29
－typhoid 79，81
－plagae 22
－pyecyaneus 150
－smegala 175
－tubercle／28，52，78－79，83，172
Bacitracin 71，165
Bacteraemia 51
Bacteria ？
－aerobic \(8,20,30,32,68\)
－Iacultative 31
－anaerobic 8，20，165
－autetrophic 29
－granules 22
－metachromatic 22
－heterotrophic 29
－mesophilic 30
－micraaeronhilie 31
－nuclei 22
－pathogenic 29
－psychrophilic 30
－sapraphytic 29
－size 15
－structure 15
－thermophilic 30
Baeterieaida 26，49
Bacteriostasis 26，49
－sslective 49，68
Becterins 99
Becteriophage 188
Barrier，mechanictil 82，84
Basic fuchsia 49，68
BCG 99
Bedsoniae 221
Beal extract 45 tea 45
Beef heart extract 97
Benzelkonium chloride 67
Biavax 211，220
Bichioride of mercury \(55,57,64\)
Biken 212
Binocular 37
Blemarak brown 43
Bleaching solution 53
Blood 13
Bodies
－olementary 221
－Inclusion 224
Beil 88
Bordetella 152
Borrelia recurrentis \(179,183,184\) vincentiae 179，185

Botulism 20，159，163
Breaine 65
Brilliant greon 43
Bronchopneumonia 119，123，150

Broth 45
- blood 46
- Ractose 46

Erucella 154
- agelutination test 97

Prucellaceas 157
Buthe 222
Buchreer's tube 32
Calcium hyperchiorite 65
Galor 86
CAII strain 212
Candida albicans 234
Candidiasis 234
Capsid 188
Capsule \(24,52,80,115,121\)
Carbobyitrate 29
Carbon diexide 28,29
- solid 52

Cardiolipin 98
Cartomale 88,112
Carrier 51,76,138
- biological 77
- convalascent 139
- diphtheria 168
- mechanical 76
- oxygen 13

Catalysis 13
Cathoter, ursteric 69
Cauterization, lectric 220
Cell 9-11
- daughter 12
- pus 14,87
- red blood 13
- reticuloondothelial 85
- mall 9-29
- white bleod 13,85

Cellulitis 116
Cellulose 9,28
Cendehill 219

Centrifuge 51
Centrifugation 190
Centrescme 10
Chancre
- harid 180
- soft 79,152

Cancroid 152
Cheroicals 2
Chemosynthesis 29
Cherotaxis 14,86
Chickenpas 214
Chikunganya 203
Chitin 9
Chlanydiae \(7,188,191,193,221-224\)
Cholecystitis 138
Cholera 146
Chloranphenicel 7
Chlorine 53,65
Chlorcuycetin 71
Chlorophyll 28,29,66,231
Chiortetracycline 71
Cicatrization 89
Clostriatum 159,161
- botulinum 20,163,164
- perfringens 20
- tetani 20
- walchii 20
clot 87
Coagulase 112
Coagulation 54,55,57
Cocens 7,17,21,110
- Gram positive 110
- Gram nogative 126
colony 25,45
Common cold 79,198
Coumensalism 1
Complement 91
Condensor, subetage 37
Conidia 21

Conjunctivitis
- caterrhal 154
- follicular 224
- inclusion 223-22ls

Contact, direct 78
Centagium vivum 3
Contaminamt 45
Consumption 11
Gorrosive 6 ?
Corrosive sublimate \(55,57,64\)
Corynebacteriaceas 159
Cerynebacterium diphtheriae 70,81 . \(159,166,167\)
Coryza 198
Counter - staining 43
Coxiella bumeti 230
Crescl 66
Cryptococcosis 235
Gryptecoccus neoformans 235
Crystals, Viral 220
Crystal violet 43,52
Culex 200
culture 27
- tissue 8
- pure 45

Cup, sputum 121
Curd 9
Gysteine 32
Cystoscope 69
Cytochrome 13
Gytolysin 91
Cytoplasm 10
Dakin's solution 65
Dark field illumination 44,179 , 182,186

Decomposition 9
Deodorant 51
Darmatophytes 234
Dermatophytosis 234
mesmaitiastacn 106
Dacmolases 12
Desoxycholate 52
neasoxymbenuchaoprotelr 120
Deswlocation 52
Datsrgont 67
DLapedesia 87
Diaphregr, iris \(3 \%\)
Highlorganine toluog 65
Dugention 62
Dalatation 931
Damerwhigx 231
Diphtheris \(78,80,159,166\)
- cutaneous 167

Diphthereid 170
Diplococel 17,121
Diploceccus pramontae 70,100 , 121
Diplold colls culture, munan 99. 206
Dise plate - sensitivity test 73
Disinfectent \(49,57,64\)
Disiniection 27,49
Diseases
- venereal 179
- Weil's 185

Dolor 86
Doner, universsil 94
Dese
- Assaulting 106
- Bcostrar 100
- Reacting 106
- Sensitizing 106

Drop, hanging 41
DIP Folio Vaocine 197
Dyos 68
Dyaentery
- meebie 50,79
- bacillary 141-142

\section*{ம๔}

Eczema 213
- infantile 208-209
- vaccinatum 209

Blectricity 36
Electromicrographs 17
Electronographs 17
Electrophoresis, zone 190
Enbrye 99
Empyema thoracis \(117,123,150\)
Endocarditis, bacterial 114,116, 152,224
Encephalitis 79,200
- post-vaccinal 202,208-209

Enteric group 79
Enterobacteriaceae 136
Enterococici 50
Enterotoxin 81,113
Enterovirus 197
Envelope 188
Enzyme 11-12,47,55,81,84,87
- exo 12
- endo 12

Eosin \(43,49,52,68\)
Epidermophyton 234
Ervevax 219
Erysipelas 117
Erythroblastosis foetalis 95
Erythrocytes 13
Erythromycin 71
Escherichia coli 50,143
Excretion 11
Exploratory laparotomy 68
Exotoxin
- diphtheria 166
- tetanus 162

Exudate, inflammatory 87
Eyepiece 37

Fat 22,29
Fever
- breakbone 202
- cerebrospinal 134
- dengue 202
- enteric 137
- haemorrhagic 199,203
- hey 107
- paratyphoid 79
-Q 229
- rabbit 156
- rat bite 149
- relapsing 184
- rheumatic 118
- Rocky mountain spotted 228
- scarlet 14,115,117,119
- trench 229
- typhoid 137-138
- typhus 225-229
- undulant 154-155
- West Nile 203
- yellow 7,79,83,201

Fibrin 15,87
Fibrinogen 13,14
Fibroblast 87,89
- human diploid 219

Filariasis 222
Filter, porcelain 7
Filtration 51,90
Fission 12
Fix (smear) 42
Flagella 21
Flaming 5
Flea 225-226
Fleming, Sir Alexander 71
Flora, intestinal 8
Mu 209
Fluid" 21
Fluorescent antibody technique 18
Flury strain 205

Food poisoning
- staphylococcal 81,113
- salmonella 140

Formaldehyde 69
Formalin 69
Fracastorius 3
Prancesco Redi. 3
Friedlander's pneumobacillus 123
rumigation 50
Fungi 7,68,231
- ray 238

Furuncle 88
G-11, 66
Gaffkya tetragena 17
Gamma globulin 103,196,209,211,
\[
212,210,219
\]

Gangrene
- gas \(20,32,79,81,159,101\)

Gastric juice 84
General paresis of insane (GPI) 181
Genus 8
Gentian violet 68
Germicide 49
Gestation, ectopic 131
Gland
- parotid sallvary 210

Globulin \(13,1 \%\)
Glycogen 22
Gonococcus \(28,19,81,34,120\)
- ophthalmia ó \(4,79,84,132\)

Gonorrhoea \(28,76,79,83,87,126,128\)
- stricture of urethra 131

Gram
- stain 42
- iodine 1,3
- positire 43
- negative 43

Granules
- metachromatic \(22,166,107\)
- pigment 10
- sulphur 238
- volutin 10

Gumma 181
Haematoxylin and eosin stain 233
Haemoglobin 13
- oxy 13
- reduced 13

Haemolysin \(81,87,91,96,115\)
Haemolysis 13,91,115
Haemoculture 47
Haemophilus 151
Haemoptysis 173
Haemorrhage 86,199,201,203
- subconjunctival 153
- subcutaneous 158

Heemorrhagic fever 199,203
Halogens 65
Heat
- dry 53,59,63
- moist 53,60

Hepatitis
- infective 79,216-218
- long incubation 217
- serme 217
- short incubation 216

\section*{Herpes}
- simplex 212,214
- virus 212,214
- zoster 214

Hexachlorophene 66,07
Histamine 107
Histoplasma capsulatum 235
Histoplasmosis 2 is
Heag Kong root 234
Host 1,76
HPV-77, 219-220
Hydrogen 29
beco

Hydrogen ion concentration 34
Hydrogen peroxide 54,68
Hydrolysis 62
Hydrophobia 203-204
Hyperaemia 86
Hypersensitiveness 104
Ice, dry 52
Illumination, dark field 44,180 , 182

Imaunity
- active \(82,89,98\)
- artificial 82,98,101
- cross 215
- natural 82,08,101
- passive 82,101,102
- specific 82

Inmunization, artificial 98-103
Immuno-fluorescence 219
Jamuno-suppressive 220
Inclusion bodies 224
Inclusion conjunctivitis 223-224
Incineration 59
Incubator 45,61
Indicators 34
Industry 9
Infection 1,69,76
- ascending 77
- droplet 199,215-216
- inapparent 89
- subclinical 89

\section*{Infestation 1}

Inflammatory response 82
Inflammation 85-86
- acute 88
- catarrhal 88
- chronic 88
- Pibrino-purulent 89
- fibrinous 88
- purulent 88
- sanguino-purulent 89
- sanguino-serous 88
- suppurative 88

Influenza 79,85,209
Ink, indian 44,115,233
Lodides 236
Iodine 65,67
- Gram 43
- solution 65
- tincture 49,56,65

Ions 67
Ionize 55
Isonicotinic acid hydrazide (INH)

Jam 33
Japanese B Encephalitis 200
Jaundice 201
- catarrhal 216
- homologous serum 216-217

Jar
- McKintosh - Fildes's 31
- Bullock's 31

Kahn test \(48,97,181,182\)
Kala - azar 79
Kaposi's varicelliform eruption 213

Keratitis, interstitial 182
Kerate-conjunctivitis 213
Klebsiella pneumoniae 123,144
Koch, Robert 4
- phenomenon 175

Lactose 12
Lactophenol blue 233
Lactose 12
Lamps, ultraviolet 35

Landsteiner 94
Laryngotracheitis 152
Leningrad 219
Ieprosy 177
Leptospira
－icterohaemorrhagiae 185－186
－agglutination test 97
Leukemia 220
Leukocidin 81，112
Ieukocyte 14，85
－1ymphocyte 85
－monocyte 85
－polymorphonuclear 85
Leukocytosis 85
Leukopaenia 85
Light 35
－Lime，chlorinated 57，65
Lister，Lord Joseph 5
Localization，place of 78
Lockjaw 162
Loop 41，45
Lophotrichate 21
Louse 184，225，226
Lugol＇s iodine 43
Lung，iron 194
Lymphogranuloma venereum 8，222－223
Lymphona 220
Lysol 49，66
Lysozyme 84
Magnetism 36
Malaria 7，77，79
Malassezia furfur 234
－Marrow，bone 13
Mastoiditis 118

HCGuire＇s stain 233
Measles 74，211
－German 218
Hedium 25,45
－Bordet－Gengou＇s 152
－Loeffler＇s 167
－McConkey＇s 139
Nembrane，semipermeable 11,33
Meningitis \(78,117,123,138,152\) ， 213,235
－epidemic 126
－Torula 235
Meningococci 78，126，134
Mental retardation 182
Hercuric chloride 55,64
Mercurochrome 64
Merthiolate 64
－tincture 64
Meruvax 220
Metabolism 13，28
Methisazone 209
Methylene blue 42，49，52，68
Meyer＇s 219
Microcephaly 218
Micrococci 81
Micron 15
Microscope 1，37
－compound 37
－electron 1，17，22，41，189
－Leeuwenhoek＇s 3
Microscopy，fluorescence 171
Microsporum 233
Mite 225，227
M．M．R．211－212，220
MN blood group 94
Moisture 28

\section*{los.}

Molds 7,21,231
Moniliasis ? 34
Monilids 235
Monkey
- kidney monolayer cell culture 196
Monocular 37
Monotrichate 21
Moraten 212
- strain 212

Moraxella 154
- lacunata 154

Motility 41,44

\section*{Movement}
.- amoeboid 14
- Bromnian 42

Multinlication 11
Mumps 79,210
Mumpsvax 211
Mutualism 1
tycelium 231,233
Mycobacterium 159,170
- Leprae 176,177
- tuberculosis 170,172

Mycoplasma pneumoniae 229
Mycoses
- superficial 233
- deep 234

Vxovirus 209-211
Negri's bodies \(\dot{2} 04\)
Neisseria gonormhoeas \(85^{\prime}\) meningitidis 126
Network, linin 10
Neurovirulence 197
Deutrothil 85
Hicotinic acid 29
vicrosin li4

Nitrogen 28,29
Nucleic acid 188
inucleocapsid 188
Nucleolus 10
Nucleus 9
Objective 37
Ocular 37
Oil, cedar wood 37
Cintment 64
onyongnyong 203
Oophoritis 210-211
Ophthalinia
- gonococcal or gonorrhoeal 64, 79,132
- neonatorum 64,84,132,224

Oxal Folio Vaccine (OFV) 197
Orchitis 210-211
Organization 89
Orthomyx.ovirus 209
Osinosis 11
Usteomyelitis 113,138
Otitis media 76,150
Oven, hot air 5,53,57-59
Oxidase 126
Oxygen 20,29,30,68
(xytetracycline (Terramycin) 71
Yandemic 209
rapovaviruses 220
lara-amino benzoic acid (FABA)
para-amino salicylic acid (PAS)

Paraffin, liquid \(31,00,63\)
Faralysis, infantile 194
taramyxovirus 210-2.11

\section*{๒ロ゚ต}

Parasite 1,76
- intestinal 79

Parasitism 1
Paratyphoid fever 79
Parotitis, epidemic 210
Pasteurella 156,157
Pasteurization 5,50,54
Pasteur
- Louis 4,5
- treatment 98
- vaceine 98-99,205

Penicillin 70,182
Penicillinase 133
Penicillium 71
Peptone 45
Period
- communicable 51
- incubation 51
- refractory 106

Peritonttis 123,150
Peritrichate 21
Pertussis 152
Petri-dish 32,33
Peyer's patches 138
\(\mathrm{pH} 34,59\)
pH meter 34
Phagocytes 70,81
Phagocytosis 82,85
Phenol 5,53,56,66-67
Phenol coefficient 74
Phenyl mercuric nitrate 64
Phosphorus 29
Photosynthesis * 28,231
Physiotherapy 196
Pickles 33
Pigment 24 - respiratory 13

Pipette 41
Plague 156-158
Plasma 13-15
Plate, cough 153
Platelets 14
Pleuropneumonia like organisms (PLO) 8,230
Plotkin's 219
Pneumococei 78,110,121
- antiserum 123

Pneumonia \(78,83,117,120,144,152\)
- broncho 119,144,150
- lobar 123,215
- primary atypical 229
- staphylococcal 113

Polionyelitis, anterior 79,194
Polymyxin 150,165
Polysaccarides 25
Portals
- of exit 76
- of entry 77

Potassium permanganate 54,69
Pox-rickettsial 229
Pox viruses 207
Precipitation 190
Predilection, tissues of 78
Preservative 51,53
Pressure
- air 63
- osmotic 52,33
- steam 63

Prinzie's 219
Propiolactone, beta 206
Frotease 12
Protein 29,54-55,57
Protein-halogen 65
Proteus 145,228
Frotoplasm 1,28-29

๒๕゙๔

Protazoa 7,79
Psevdcambrane 166,168
Powndomadales 146
Pseudomonas aeruginosa 146,150
Pseudopodia 11,14,36
Pstituacosis 8,221,223
Puerperel sepsis 117,119,123
Yumps 31
Furified Protein Derivertive (PPD)

Pus 57
Q fever 229-230
Quaternarg ammonium disinfectant (Quats) 67:
- tincture of 68

Quellung reaction 123-124
RA. 27/3, 219
labies 98-99,203
Radiatien 35
- ultravi.olet 217

Radium 35

\section*{Rays}
- aipha 35
- bote 35
- garma 35
- uitraviolet \(35,51,213,233\)
- I 35,51,233

Reaction
- allergic 104
- anamnestic 140
- delayed 106
- inmediate 104

Recipient
- universal 94

Reed, br . Walter 7
Resistance
- to antibiotics 25
- non-specific 82,83
- specific 82

Fespirator 194-195
Respiratory groap 78
Rh blood group 94
Rhagades 181
Rhinoviruses 198
Riboflavin 29
Rickettsiae 7,225-230
Rickettsial pax 229
Ringroxim 233
Ross, Six Ronald 7
Rubella 218
Rubor 86
Safranine 43
Salmonella 56,136
- typhi 31,50

Salmonellosis 137
Salt, table 53
Sanitation 50
Sanitization 50
Saponated solution of cresol 57
Sarcina 17
Scar 89
Scarlet fever 78
Schwarz strain 212
Secretion 11
Semple's modification 205
Sensitivity test 27
Sonsitizer 91
Sepsis 50
-puerporal 117,119,123
Septicaemia \(51,112,117,120,123\), 150
Septic sore throat 119
Servem 14,15,48,57,108
- convalescent 82,103
- hyperimane 207
- Immune 194,196,207,212,219
- Loefrler's 154
- polyvalent 164
- sickness 108

Shigella 56,141
Shingles 214
Shock 104,108
- anaphylactic 106
- pericillin 109

Silver
- inpregnation 182
- nitrate 64

Sinasitis 116-117,152
Slide, glass 39,42
Slip, cover 41
Smallpox 98,207
Smear 39,42
Sreagma 175
Smith, Theobold ?
Soap 56,67
Sodiun ethyl mercurithiosalicylate
- hydraxide 45
- hypochlorite 53,65
- thioglycollate 32

Sore throat 78
Species 8
Spectrun 24
Spirillum 20
- mimas 149

Spirochaetales '179
Spirochaetes \(7,20-21,44\)
Spore \(20-21,27,49,52,54-55,59-61\), 79,231
- drunstick 161

Stage 37
Stain
- Giemsa's 236
- Gram's 42
- RcGuire's 233
- Feriodic Acid Schirf 233
- Ziehl - Neelsen's acid fast 171
istaining 42
- birolar 156
- differential 43
- negative \(44,182,189\)

Staphylococeri 17,78,110
- albas 110
- aureus 81,112
- cidreus 112

Starch 22,28
Stean 61
Sterilization 2,27,36,49
- cold 6 ó
- Iracticmal 61

Sterilizer
- stems 5

Stilbawidine 236
Streak 45
Streptococci \(14,17,50,78,110,11\) 's
- nen-hamolytic 115
- preusomiae 122
- pyogenes 115,118
- viridans 114

Streptodornase 120
Streptokinase 120
Streptolysin 118
Streptamyces 21
Streptorucin 71,176
Substrate 12
Sulpha 70
- diazine 70
- guanidine 70
- merazine 70
- succidine 70
- thiazole 70

Sulphonsmides 49,52,69
Sulphur 28,29
Supersonic vibrations 36

Surface tension 56
－reducent 05,67
Surgery
－antiseptic 5
－aseptic 5
Symbiosis 1
Syphilis \(28,44,48,79,83,180-182\)
System
－central nervous 204
－circulatory 13
－reticuloendothelial 8：
Tabes dorsalis 181
Tattooing 217
Technique，fluorescent antibody 224
Teeth
－Hutchinson＇s 182
Terramycin 71
Test
－agglutination 48，92
－Blucella agglutination 97
－complement fixation 48，95，97， \(181,219,221-224\)
－Dick＇s 120
－Prei＇s 223
－Histoplasmin，skin 236
－Kahn＇s 97，181－182
－Leptospiral agglutination 97
－Neafeld＇s 124
－Meutralization 219
－precipitin 48，91，97
－quantitative 92－93，96
－ring 156
－Schick＇s 169
－sensitivity 72
－serologic 48
－skin 109
－toxin and infectivity neutralization 221
－Treponema pallicum imabilization（TPI） 182
－Tuberculin 99，109，175
－Wassermann＇s：48，98，181－182
．Weil－Felix＇s 97
－Widal＇s 48，94，97，140
－VDRL 97，181－182
Tetanus \(20,32,79,80,159,161\)
Tetracycline 71
Thallus 231
Thiamine 29
Thrombi． 87
Thrush 234
Tick
－hard 227－228
－soft 183－185
Tinea 233－234
Tinea versicolor 234
Titre 140
Tonsillitis 14，117
Torula histolytica 235
Torulosis 235
Toxsemia 51
Toxigenicity 80
Toxin 15，25，76，80－81
－endo 76，81
－erythrogenic 119
－exo 76，81
－tetanus 162
Toxoids 100
－alum precipitated 163
－diphtheria 100，169，197
－Lluid 163
－tetanus 100，162，197
Tracheobronchitis 152
Trachoma 76，223－224
Transfusion
－blood 94，200，203，216－217
－platelets 200，203
Transmission 76
Trench fever 229
Treponema 179
－pallidum 28，44，85，179，181
－pertenue 183

\section*{TRIC 223}

Trichophyton 234

Fube dilution - sensitivity test
Tuberculin, old 107
Tuberculoprotein 99
Tuberculosis 78,159,173
Tularemia 156
Tumor 86,220
Pumour 220
Typhoid fever \(26,31,48,50,76-77\), 85,138-140
Typhus fever 7,79,97,225-229
Dyndallization 61
Tyrothricin 165
Ultrasonic vibrations 36
Urethroplasty 131
Vaccination
- BCG 49,98

Vaccine 2u,99
- bacterial 99
- chick embryo 208
- Cholera 99-100,148
- Cox - Sabin's 197
- dengue fever 202
- duck embryo 206
- Haffkine's 158
- high egg passage (HEP) 205
- influenza 209
- Japanese B encephalitis 200
- low egg passage (LiriP) 205
- measles 211
- mixed 100,153,169,197
- maness \(210^{\circ}\)
- pasteuris 98-99,205
- pertussis 100,153,197
- plague 158.
- quadruple 197
- rabies 203
- Salk's 196
- Semple's 205,206
- smallpox 207
- suckling mouse brain 206
- triple 153,169
- TAB 99-100,141
- tissue culture 208
- typhus fever 228-229
- vaccinia virus 208
- yellow fever 201

Vaccinia 98,207
- fetal 208
- generalized 209
- progressive 209

Vacuoles 10
Vacuum 62
Vacuum tube 28
Valve, aortic 181
Variation 25
Varicella 214
Variola 98,207
Vaseline 41,58,63
- gauze 60

Vasodilatation 86
VDRL test 97,181-182
Vectors 76
vegetative form 20,61
Venereal group 79
Venom, snake 90-91,102
Verruca rulgaris 220
Vibrations 36
Vibrio 20-21
- cholerae 146

Vincent's angina 185
Virulence 24,80
- promoter 26

Virus 7,68,78-79,188
- Chikungunya 199
- classification 191-193
- Coxsackie 198
- dengue 199,202
- hepatitis 216-217
- miscellaneous 220
- Onyongayong 203
- parainfluenza 198
- rabies 203
- fixed 99,205
- street 99
- respiratory syncytial 198
- rubella 218
- vaccinia 207

\section*{Vulvo-vaginitis 132,213}

Warts, human 220
Waves
- electromagnetic 41
- sound 36

Weil-Felix's
- reaction 145
- test 97

Whooping cough 26,152
X-ray \(35,51,233\)
Yaws 183
Yeast 7,21,231
Yellow fever 7,79,83,201
Zephiran 56,67
```

