**Bệnh thủy đậu: Nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng và cách điều trị**



**[Bệnh thủy đậu](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/bi-benh-thuy-dau-khoang-bao-lau-thi-khoi/) là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước nhưng rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não.... Phụ nữ mang thai mắc bệnh Thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc để lại dị tật thai nhi. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng của bệnh trong bài viết dưới đây để có cách chữa trị và phòng bệnh đúng cách.**

1. Bệnh thủy đậu là gì?

Bệnh thủy đậu (hay còn gọi là trái rạ) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do [**virus thủy đậu**](https://www.vinmec.com/vac-xin/kien-thuc-tiem-chung/virus-nao-gay-benh-thuy-dau/) có tên [**Varicella virus**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/hinh-anh-can-canh-khi-nhiem-virus-thuy-dau-varicella-zoster/) gây ra. Loại virus này là tác nhân gây ra [**bệnh thủy đậu**](https://www.vinmec.com/vi/benh/thuy-dau-2969/) ở trẻ em và [**bệnh zona**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/benh-zona-kinh-va-cach-dieu-tri/) ở người lớn.

Đây là bệnh có khả năng lây lan nhanh chóng, có thể xảy ra ở cả trẻ em (phổ biến hơn) và người lớn. Mùa xuân thời tiết ẩm nồm là thời điểm bệnh thủy đậu bùng phát mạnh nhất. Biểu hiện rõ rệt của thủy đậu là những mụn nước phồng rộp trên khắp cơ thể, ngay cả trong niêm mạc lưỡi và miệng.

Bệnh có nhiều con đường lây nhiễm, có nhiều biến chứng nguy hiểm. Do vậy cần có kiến thức cơ bản về bệnh này để có phương pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời.

2. Thủy đậu có lây không?

[**Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm và lây truyền**](https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/thuy-dau-dong-vay-con-lay-khong/) từ người sang người bằng cách tiếp xúc trực tiếp, lây lan qua không khí từ các giọt nước bọt nhỏ li ti được tiết ra từ đường hô hấp (ho, hắt hơi, nói chuyện) hoặc lây từ các chất dịch ở nốt phỏng.

Ngoài ra, thủy đậu còn lây truyền gián tiếp qua những đồ vật bị nhiễm chất dịch của nốt phỏng. Như việc sử dụng chung đồ dùng cá nhân: bàn chải đánh răng, khăn mặt, ăn uống chung với người đang bị thủy đậu.

3. Triệu chứng của thủy đậu qua từng giai đoạn



Hình ảnh nốt mụn nước thủy đậu qua từng ngày

Bệnh thủy đậu có 4 giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn có dấu hiệu khác nhau. Cụ thể:

3.1. Giai đoạn ủ bệnh

Đây là giai đoạn nhiễm virus, thời kỳ virus trong người và phát bệnh. Giai đoạn này kéo dài từ 10 - 20 ngày. Người mắc bệnh lúc này không có bất kỳ dấu hiệu gì, rất khó để nhận biết.

3.2. Giai đoạn khởi phát (phát bệnh)

Thời điểm phát bệnh với những triệu chứng như sốt nhẹ, nhức đầu, cơ thể mệt mỏi. Bắt đầu xuất hiện phát ban đỏ với đường kính vài milimet trong 24 - 48 giờ đầu. Một số bệnh nhân còn có hạch sau tai, kèm [**viêm họng**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/viem-hong-khi-nao-la-nguy-hiem/).

3.3. Giai đoạn toàn phát

Bệnh nhân bắt đầu [**sốt cao**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/vi-sao-sot-cao-co-gay-co-giat/), chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu và đau cơ. Các nốt ban đỏ bắt đầu có những nốt phỏng nước hình tròn, đường kính từ 1 - 3 mm. Các mụn nước gây ngứa và rát, rất khó chịu.

Những nốt mụn nước này xuất hiện toàn thân, mọc kín trên cơ thể bệnh nhân. Mọc cả vào niêm mạc miệng gây khó khăn trong việc ăn uống. Một số trường hợp bị nhiễm trùng mụn nước sẽ có kích thước lớn hơn, dịch bên trong mụn nước màu đục do chứa mủ.

3.4. Giai đoạn hồi phục

Sau từ 7 - 10 ngày phát bệnh, các mụn nước sẽ tự vỡ ra, khô lại và bong vảy dần hồi phục trở lại. Trong giai đoạn này cần [**vệ sinh các vết thủy đậu**](https://www.vinmec.com/vac-xin/kien-thuc-tiem-chung/ve-sinh-ngoai-da-dung-cach-cho-tre-nho-bi-thuy-dau/) cẩn thận, tránh để nhiễm trùng. Kết hợp sử dụng các loại [**thuốc trị sẹo**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/hoi-dap-bac-si/thuoc-nao-tri-seo-thuy-dau-tot-nhat/), thuốc trị thâm. Bởi thủy đậu sẽ để lại sẹo rỗ (lõm) sau khi chúng biến mất.

4. Bệnh thủy đậu và những biến chứng nguy hiểm

Thủy đậu là bệnh lành tính, chúng vốn sẽ khỏi sau 1 thời gian phát bệnh. Tuy nhiên, bệnh nào cũng sẽ có những biến chứng nguy hiểm nếu không có biện pháp chữa trị đúng cách. Các [**biến chứng của thủy đậu**](https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/thuy-dau-co-the-bien-chung-nguy-hiem-bo-me-khong-the-chu-quan/) gồm:

* Nhiễm trùng, gây lở loét các vết mụn nước sau khi vỡ, gây chảy máu bên trong. Đây là biến chứng thường gặp ở trẻ nhỏ do không kiêng giữ được như dùng tay để gãi ngứa.
* Gây [**viêm não**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/phan-biet-viem-nao-va-viem-mang-nao-o-tre/), [**viêm màng não**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cac-bien-chung-thuong-gap-cua-viem-mang-nao-o-tre-em/) (xuất hiện sau 1 tuần mọc mụn nước): là biến chứng có thể xảy ra ở cả trẻ nhỏ và người lớn, tuy nhiên người lớn dễ gặp phải biến chứng này hơn. Các triệu chứng đi kèm gồm sốt cao, hôn mê, co giật, rối loạn tri giác, rung giật nhãn cầu. Biến chứng này có thể gây tử vong nếu không chữa trị kịp thời.
* [**Viêm phổi**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/hoi-dap-bac-si/benh-viem-phoi-nang-co-lay-khong/) thủy đậu: biến chứng này thường xảy ra ở người trưởng thành, vào ngày thứ 3 - 5 sau khi phát bệnh. Biểu hiện như ho nhiều, [**ho ra máu**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/ho-ra-mau-cho-xem-thuong/), [**khó thở**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cac-nguyen-nhan-gay-kho-tho/) và tức ngực.
* Gây viêm thận, [**viêm cầu thận cấp**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/chan-doan-viem-cau-cap/): các triệu chứng của biến chứng này là tiểu ra máu và [**suy thận**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/benh-suy-cap-co-kha-nang-tu-vong-cao/).



Mẹ bầu khi mang thai mà mắc bệnh thủy đậu cần khám chữa kịp thời

* Phụ nữ mang thai bị bị thủy đậu, mẹ bầu nếu bị thủy đậu 5 ngày trước khi sinh hoặc 2 ngày sau khi sinh có thể lây nhiễm thủy đậu từ mẹ sang con, bé có thể bị khuyết tật hoặc tử vong.
* Gây [**viêm tai giữa**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cac-phuong-phap-dieu-tri-benh-viem-tai-giua/), [**viêm thanh quản**](https://www.vinmec.com/tin-tuc/cau-chuyen-khach-hang/nguyen-nhan-va-cach-dieu-tri-viem-thanh-quan-man-tinh/): do các nốt mụn thủy đậu mọc ở khu vực này gây lở loét, nhiễm trùng gây sưng tấy.

5. Cách phòng ngừa và điều trị bệnh thủy đậu

5.1. Cách chữa thủy đậu

Bệnh thủy đậu hiện nay chưa có thuốc đặc trị, chỉ có các loại thuốc và phương pháp hỗ trợ điều trị. Là bệnh lành tính do vậy có thể tự điều trị tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Các trường hợp bị biến chứng cần điều trị nội trú tại bệnh viện theo đúng liệu trình của bác sĩ. Để bệnh nhanh thuyên giảm và an toàn khi điều trị, cần lưu ý:

**Khi điều trị tại nhà:**

* Mặc đồ rộng, vải mềm và dễ thấm hút mồ hôi để tránh làm vỡ các nốt mụn nước, cần tránh ra gió nhiều.
* Không gãi vào các nốt mụn nước thủy đậu, tránh để dịch lây lan ra nhiều hơn.
* Giữ gìn vệ sinh cơ thể bằng các dung dịch sát khuẩn, sử dụng nước ấm để tắm rửa nhẹ nhàng, không dùng nước lạnh hoặc nước quá nóng.
* Khi có dấu hiệu của những biến chứng do thủy đậu gây ra, cần đưa người bệnh đến ngay bệnh viện uy tín để khám chữa kịp thời.
* Cần chủ động cách ly tránh gây lây truyền bệnh sang cho người khác.

**Khi dùng thuốc điều trị:**

* Với các nốt mụn nước trên cơ thể, bạn có thể dùng thuốc tím để bôi lên nốt mụn nước nhằm kháng viêm và ngăn ngừa sẹo hình thành.
* Khi mụn nước bị vỡ ra, có thể sử dụng dung dịch xanh Methylen bôi lên. Tuyệt đối không được dùng thuốc bôi mỡ Tetaxilin và mỡ Penixilin hay thuốc đỏ.
* Tuyệt đối không dùng kem trị ngứa có chứa Phenol ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi và phụ nữ mang thai.



Bệnh thủy đậu thường gặp ở trẻ em

5.2. Cách phòng ngừa thủy đậu

[**Tiêm chủng ngừa vắc xin thủy đậu**](https://www.vinmec.com/vi/vac-xin/kien-thuc-tiem-chung/nhung-dieu-can-biet-ve-vac-xin-thuy-dau/) là biện pháp phòng tránh thủy đậu hiệu quả và lâu dài nhất. Với trẻ em việc tiêm ngừa vắc xin thủy đậu càng quan trọng. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế uy tín để tiêm theo đúng liều lượng quy định. Lịch tiêm gồm:

* Mũi 1: tiêm khi trẻ trên 1 tuổi.
* Mũi 2: Trẻ từ 1 - 13 tuổi: tiêm cách mũi 1 tối thiểu 3 tháng. Trẻ 13 tuổi trở lên: tiêm cách mũi 1 ít nhất 1 tháng.

Khi tiếp xúc với người đang mắc bệnh thủy đậu mà bản thân chưa tiêm ngừa vắc xin thủy đậu, cần tiêm chủng ngừa trong 3 ngày sau đó. Không sử dụng đồ dùng cá nhân với người nhiễm bệnh, không chạm vào các mụn nước thủy đậu. Người bệnh cần được cách ly với người thân cũng như cộng đồng, tránh để lây nhiễm rộng rãi.