# บทบรงณาธิกาย กางป้องกันกางพลัดตกหกล่มของผู่ป่วยในโธดพยาบาล : กางปฏิบิบิกิางสยยาบาจที่อิงทล้กฐาน 

พรทิพย์ มาลาธรรม* RN., Ph.D.


#### Abstract

การปฏิบัติการพยาบาลที่อิงหลักฐาน (Evidence-based practice) โดยการทบทวนงานวิจัย อย่างมีระบบ มีความสำคัญต่อการการพัฒนา คุณภาพการพยาบาล เนื่องจากการวิจัยจะช่วยเป็น แนวทางทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้การปฏิบัติการ พยาบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ปัญหาการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรง พยาบาล โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบบ่อย ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มักมีปัญหาการพลัดตกหกล้ม และเพิ่ม ขึ้นเป็น 1 ใน 2 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป Shaid และ Huber ${ }^{1}$ รายงานว่าโอกาสของ การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุจะมากขึ้นเมื่อมีอายุสูงขึ้น ผู้หญิงมีโอกาสพลัดตกหกล้มมากกว่าชายจนกระทั่ง อายุ 75 ปี หลังจากนั้นอุบัติการณ์จะพอๆ กัน ประมาณร้อยละ 15 ของผู้ที่เคยพลัดตกหกล้ม มักจะเกิดอีกหลายครั้งต่อปี ในบทความนี้ จะมุ่ง เสนอข้อมูลที่สรุปจากรายงานวิจัย เกี่ยวกับการ ป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาล


จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ของ The Joanna Briggs Institute ${ }^{3}$ ของประเทศ ออสเตรเลีย พบว่าข้อมูลจากงานวิจัยมีจำนวน จำกัด ดังนั้น ผลการสรุปนี้ จึงมาจากความเห็น ชอบของผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านเป็นส่วนใหญ่ (ความน่าเชื่อถือของหลักฐานระดับ 4) ผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า วิธีการป้องการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย จำเป็นต้องใช้วิธีการหลาย ๆ อย่างประกอบกัน (multiple interventions) โดยแผนการดูแลดังกล่าว คือ

1. การประเมินความเสี่ยงที่พบบ่อยต่อการ พลัดตกหกล้ม เช่น ผู้ป่วยสูงอายุที่สับสน ผู้ป่วย สูงอายุที่ได้รับยาแก้ปวดและ/หรือยานอนหลับ ผู้ป่วย หลังการผ่าตัด เป็นต้น
2. การวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ควรบันทึกการวินิจฉัยทางการพยาบาล "มี ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม/ด้รับบาดเจ็บ" ไว้ ในแผนการพยาบาล และวางแผนที่จะลดการพลัด ตกหกล้มของผู้ป่วย ในกรณีที่มีการพลัดตกหกล้ม
*อาจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกิดขึ้นแล้ว ควรประเมินความเสี่ยงของการได้รับบาด เจ็บเสมอ และจัดโปรแกรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
3. การให้ความรู้ เช่น การเตรียมเจ้าหน้าที่ ที่จะเพิ่มการระมัดระวังในผู้ว่ยยที่มีความเสี่ยงสูงและ การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และญาติเกี่ยวกับข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวและ ความปลอดภัย สอนผู้ป่วยให้เปลี่ยนท่าช้า ๆเวลา เคลื่อนไหว
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัด การแก้ไขสิ่งที่เกะกะขวางทาง เตียงและโต๊ะข้างเตียง ไม่ควรโยกเยกหรือเลื่อนไปมา ควรมีแสงสว่างเพียง พอสำหรับผู้ป่วยที่ตื่นเพื่อเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน และควรมีราวจับบริเวณใกล์โถส้วมในห้องน้ำ ราวจับ นั้นควรอยู่ในแนวดิ่งมากกว่าแนวขวาง
5. การขับถ่าย พยาบาลควรทราบปัญหา การขับถ่ายของผู้ป่วย ควรจัดให้ผู้ป่วยที่มีปัญหา ในการกลั้นปัสสาวะหรือได้รับยาขับปัสสาวะ หรือ ยาระบายอยู่ใกล้ห้องน้ำ สำหรับผู้ป่วยชายที่มีปัญหา เวียนศีรษะ ควรแนะนำให้นั่งปัสสาวะแทนการยืน
6. การได้รับยา ควรทบทวนยาที่ผู้ป่วยได้ รับบ่อยๆ ตรวจดูว่าผู้ป่วยได้รับยาที่ส่งเสริมการพลัด ตกหกล้มหรือไม่ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาระบาย ยาแก้ปวด ยานอนหลับ ยาลดความดันโลหิต ถ้า เป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเหล่านี้หลายๆ อย่างพร้อมกัน ส่วนยาบางกลุ่ม หรือยาบางตัว เช่น ยากันชัก digoxin, beta blockers ยังต้องการงาน วิจัยที่มีระเบียบวิธีที่ละเอียดรอบคอบและแข็งกว่านี้ มาสนับสนุน
7. การเคลื่อนไหว เช่น แนะนำผู้ป่วยให้ ลุกขึ้น หรือเปลี่ยนท่าช้าๆ ใช้รองเท้าที่ไม่ลื่น เตือน ผู้ป่วยให้ทำกิจกรรมตามความสามารถ ช่วยผู้ป่วย ในการเคลื่อนย้ายเวลาทำกิจกรรม หรือพาผู้ป่วยเดิน $1-2$ ครั้ง ต่อเวร รวมทั้งการใช้กายภาพบำบัด
8. ความรู้สึกตัวและความจำ การเปลี่ยน แปลงระดับความรู้สึกตัวและความจำ เป็นปัจจัยที่ ส่งเสริมให้เกิดการพลัดตกหกล้มที่พบได้บ่อยมาก ดังนั้นแนวทางการช่วยเหลือ ได้แก่ การบอกผู้ป่วย ให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล บุคคลที่ เกี่ยวข้อง และเวลา ควรย้ายผู้่ปวยที่สับสนให้ใกล้ โต๊ะทำงานของพยาบาล และเปิดโอกาสให้ญาติมา ดูแลผู้ป่วยที่สับสนอยู่ใกล้ๆ ตลอดจนจัดการให้ผู้ป่วย พักอยู่บนเตียงที่เตี้ย
9. การให้ผู้ป่วยพักอยู่บนเตียง ควรมีแผน การดูแลที่คาดว่าจะลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม รวมถึงการให้ผู้ป่วยพักอยู่บนเตียงที่เตี้ย และควร ล็อคล้อให้เรียบร้อย ควรใช้ไม้กั้นเตียงถ้าจำเป็น สำหรับผู้ว่วยที่ช่วยตนเองได้อาจยกไม้กั้นเตียงเพียง ครึ่งเดียว เพื่อป้องกันผู้ป่วยปีนข้ามไม้กั้นเตียงที่สูง เมื่อต้องการจะลุกจากเตียง และควรจัดของใช้ข้าง เตียงให้อยู่ในระยะที่ผู่ป่วยเอื้อมถึง
10. การใช้รถเข็นและเก้าอี้ จากรายงาน การวิจัยเชิงบรรยาย พบว่าการพลัดตกหกล้มมัก เกี่ยวข้องกับการใช้รถเข็นและเก้าอี้ ดังนั้น แผนการ ดูแลควรรวมถึง การใช้สายรัดหรือเข็มขัดนิรภัยใน ขณะที่ผู้ป่วยอยู่บนรถเข็นหรือเก้าอี้ หรืออาจใช้ ที่รองนั่งที่ทำด้วยแผ่นยางปูบนเก้าอี้เพื่อป้องกันการ

## 

ลื่นไถล การเลือกเก้าอี้ควรพิจารณาเก้าอี้ที่มีที่พักแขน และเก้าอี้ควรมีความสูงพอดีที่ผู้ป่วยสามารถลุกยืน หรือนั่งอย่างสะดวก
11. แผนการการดูแลอื่นๆ เช่น การใช้ แถบสี ติดแพ้มประวัดิหรือประตูห้้งของผู้ป้าย เพื่อ เพิ่มการระมัดระวังการพลัดตกหกล้มเป็นพิเศษ การแนะำให้ห้้บู่ยยใช้สัญญูณกริ่ง และเปิดโอกาส ให้ญาดิมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจน พิจารณาอัตรากำลังของบุคลากร ให้เพียงพอในการ ดูแลผู้ปู้ยยี่มีความเสี่ยงต่อการได้วับอุบบิเหตุ ส่วน การใช้อุปกรณ์สัญญูณแดือนที่ได่อแรงกด (pressure sensitive alarm) นั้น ผลของงานวิจัยที่ใช้ randomized controlled trial ${ }^{2}$ รายงานว่าไม่ได้ผล ถ้าวางไว้บนที่นอน (ระหว่างที่นอนและตัวผู้ปวย) แต่ อาจได้ผล ถ้าติดใว้ที่าาของผู้ป่วย อย่างไร็็ตาม ขนาจของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กเกินไปปี่จะสรุปได้ใน ขณะีี้

ส่วนกาาผูกมัตผู้ปออยนั้น ยังเป็นที่ถกเถียง ถึงข้อดีข้อด้อย อย่างไร็งานวิจัยหลายนิ้นสรุปอย่าง ชัดเจนว่า การใช้ไม้กั้นเดียงและการผูกมัดผู้ข่วย นั้น ไม่เด้ว่วยปัองกันการพลัดตกหกล้มอย่างสมบรูณ์ แ่่มีข้อเสนอแนรว่าควรจะมีวีจีจัดการอย่างอื่นแทน การผูกมัด ชึ่งความรู้ในจุดนี้ยังต้องการการวจัอัยีี่ มีระเบียบวิธี่ทีเข็งและละเอียดรอบคอบมาสนับสนุน บางงานวิจัยายงานว่าการสงเสริมไห้ม์โปแแกรมการ ป้องกันการพลัดดกหกล้ม ทำให้เกิดการสร้าง จิตสำนึกของบุคลากรให้เพิ่มการระมัดระวังมากขึ้น แต่ผลจะอยู่นานเพียงใดนั้น ยัไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ

อย่างไร็็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังคงเห็นว่าประเด็นีี้ย้ง จำเป็นที่ตัอรรมอยู่ในโปรแกรมการป้องกันการหกล้ม หรืออุบัติเหตุ ด้วย

โดยสรุป แนวทางการ้้องกันการพลัดตก หกล้มที่ผ่านการเห็นชอบของู้้เี่ยวชาญ มี 4 ส่วน ใหญ่ๆ คือ (1) การทราบว่าผู้ปวยยายใดมีความเลี่ยง ในการหกลัมหรือเกิดอุบิติเหตุ (2) ควรีโโปปแกรม ในการป้องกันการพลัดตกหกล้มให้ถือปฏิบัดิ (3) การสร้างจิตำนึกขของบุคลากรให้เพิ่มการระมัดระวัง การพลัดดกหกล้มของผู้ป่วย และ (4) การประเมิน ผลประสิทิิผลของโปรแกรม จะเห์นได้ว่าแนวทาง ในการปฏิบินินี้ยัอิิงตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อมูลวิอัยยัพีจำนวนน้อย ดังนั้นการทำวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบที่ เหมาะสม แสมีประสิทธิภาพยังเป็นสิ่งที่ต้องการ ในการเพิ่มคุณภาพของการพยาบาล
*หมายเหุุ ระดับความน่าเชื่อถือของ หลักฐาน แบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ

1. ระดับที่ 1 หลักฐุนที่ได้มาจากการทบบวน งานวิอัยกั้งหมดที่มีการควบคุม และไช้การสุม่มนการ จัดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม อย่างเหมาะสม (randomized controlled trails)
2. ระดับที่ 2 หลักฐานที่ได้มาจากงานวิจัย ที่ใช้ randomized controlled trail ที่มีระเบียบวิธี เหมาะสม อย่างน้อย 1 ชิ้น
3. ระดับที่ 3
3.1. หลักฐานที่ได้มาจากงานวิจัยที่มีการ ควบคุมอย่าเหมาะสม แต่ไม่ได้ไ้้ช้ารสุมในการ

จัดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง หรือกลุ่มควบคุม (randomization)
3.2. หลักฐานที่ได้มาจากงานวิจัยที่ใช้ cohort หรือ case control จากอย่างน้อยมากกว่า หนึ่งแหล่ง
3.3. หลักฐานที่ได้มาจากงานวิจัยที่ใช้วิธี multiple times series ที่อาจมีหรือไม่มี intervention ก็ได้ หรือจากการวิจัยเชิงทดลองที่มีการควบคุมไม่ เพียงพอ
4. ระดับที่ 4 หลักฐานที่ได้มาจากความ คิดเห็นของผู้ชำนาญในประสบการณ์ทางคลินิกหรือ

จากงานวิจัยเชิงบรรยาย หรือจากรายงานของคณะ กรรมการผู้เซี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ

## เอกสารอ้างอิง

1. Shaid EC, Huber K. Gerontology review guide for nurses. New York: Springer Publishing Company, 1996.
2. Tideiksaar R. Falling in old age: its prevention and treatment. New York: Springer Publishing Company, 1989.
3. The Joanna Briggs Institute. Fall in Hospitals. Best Practice 1998; 2(2):1-6. Available source Http:// www.joannabriggs.edu.au/bp4.html.
