#  จุพาจงกรณ์ 

จุไรรัตน์ สุดประโคนเขต* พย.บ., ศศ.ม.(การแปล)


#### Abstract

บทคัดย่อ การปลูกถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจะมีวิธีการรักษาพื้นฐาน อย่างเดียวกัน แต่การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจะมีภาวะแทรกข้อนน้อยกว่า ปัจจุบันการ ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าวิธีเดิม การปลูกล่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ใข้รักษาผู้ป่วยโรคโลทิตวิทยาให้มีโอกาสหายขาดได้ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบำบัดขนาดสูง หรือการ ฉายรังสีทั่วตัว อาจทำให้เกิดภาวะแทรกข้อนที่รุนแรงในระหว่างรักษาได้ บทความนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอน ต่างๆัั้งแต่แรกเริ่มปลูกล่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด การให้เซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ภาวะแทรกข้อนต่างๆ ภายหลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด รวมถึงการจำหน่าย ผู้ป่วย รามาธิบดีพยาบาลสาร $2546 ; 9(1): 89-99$.


คำลำคัญ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ขั้นตอนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ภาวะแทรกข้อน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อตั้งหน่วยปลูก ถ่าย ไขกระดูก และรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดู กใน ผู้ป่วยรายแรกเมื่อ พ.ศ 2534 การปลูกถ่ายไข กระดูกนี้ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาซึ่งเดิมรักษาไม่ ได้ ให้มีโอกาสหายขาดหรือมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้น ต่อมา ได้มีการนำวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด มาใช้ในการรักษาแทนการปลูกถ่ายไขกระดูก และ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2534 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2544 รวมระยะเวลา 10 ปี พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาในหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก แบ่งเป็นผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยา ผู้ป่วยปลูกถ่าย

ไขกระดูก และปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด รวมทั้งสิ้น 887 ราย (ตารางที่ 1 )

## หลักการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

 เม็ดเลือดการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมีหลัก การรักษาพื้นฐานเหมือนกับการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่ผลของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจะ เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า และมีข้อดีคือ

1. ผู้ป่วยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไข

กระดูก (Bone marrow harvesting)
*ผู้ขำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 หน่วยปลูาถ่ายไขกระดูก ตึกธนาคารกสิกรไทยขั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

## การปลูกถ่ายไขกระตูกหรือบลูกถ่ายชซล่ต้นกำหนดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลจุพาลงกรณ์

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยที่รักษาในหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 3

| รายการ | $\mathbf{2 5 3 4}-\mathbf{2 5 3 6}$ | $\mathbf{2 5 3 7}$ | $\mathbf{2 5 3 8}$ | $\mathbf{2 5 3 9}$ | $\mathbf{2 5 4 0}$ | $\mathbf{2 5 4 1}$ | $\mathbf{2 5 4 2}$ | $\mathbf{2 5 4 3}$ | $\mathbf{2 5 4 4}$ | รวม |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยา 146 | 61 | 111 | 93 | 58 | 76 | 55 | 73 | 50 | 723 |  |
| ผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาที่ | 11 | 12 | 10 | 20 | 33 | 22 | 17 | 18 | 20 | 164 |
| ปลูกถ่ายไขกระดูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ผู้ป่วยไม่ต้องดมยาสลบ
3. กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือด โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากญาติพี่น้อง สามารถนัดผู้บริจาคเป็นผู้ป่วยนอกได้และ ไม่ต้องนอน โรงพยาบาล

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สามารถใช้รักษาโรคต่าง ๆได้ เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด ขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคไขกระดูกฝ่อ โรคที่ มีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย

หรือโรคที่มีภาวะพร่องอิมมูน รวมทั้ง solid tumor เช่น มะเร็งเต้านม ${ }^{1}$ (ตารางที่ 2)

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (stem cell) เป็น เซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดทุกชนิด เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ และเกร็ดเลือด โดยที่ตัวเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอยู่ในไขกระดูก และมีการแบ่งตัวอยู่รื่อยๆ เพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือด เหล่านี้ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจะปล่อยแต่เซลล์ ที่แก่เต็มที่แล้วออกมาในกระแสเลือดและจะพบเซลล์

ตารางที่ 2 ประเภทและร้อยละของโรคโลหิตวิทยาที่ปลูกถ่ายไขกระดูก และ/หรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ 2534-2544

| อันดับที่ | ชื่อโรค | จำนวน $(\mathbf{N}=\mathbf{1 6 4 )}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | ANLL | $55(34)$ |
| 2 | NHL | $43(26)$ |
| 3 | CML | $28(17)$ |
| 4 | AA | $21(13)$ |
| 5 | CA breast | $7(4)$ |
| 6 | ALL | $6(4)$ |
| 7 | MM | $2(1)$ |
| 8 | HD | $2(1)$ |

## จุไรรรัดน์ สุดมระรัคนขต

ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอยู่ในกรแสเลือดบ้างแด่มีมีริมาณ ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับในไขกระดูก

ดังนั้น ก่อนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ด เลือดจจต้องกระตุ้นให้มีกรรสร้างเซลล์ด้นกำเนิดเม็ด เลือดในไขกระดูกและให้ออกมาอยู่ในกระแสเลือด (stem cell mobilization) วิธีการกระตุ้นมี 3 วิธัดังนี้

1. ให้ยาเคมีบำบัด เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง ในร่างกายให้หมดไปและให้ไขกระดูกสร้างเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่
2. ให้ยากระตุ้นให้เกิดการสร้างและการ เจริญเดินโตของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
3. ใช้วิธีที่ 1 และ 2 ร่วมกัน จะได้ผลดี กว่าใช้วิธีเดวิธีนนึ่งเพียงวิธีเดียว เพราะจะทำให้ใน กระแสเลือดมีเซสล์ด์นกำเนิดเม็ดเลือดมากที่สุด

ขั้นตอนปลูกถ่ยยชสลอ่ต้นกำเนิดมมัดเลือด

1. การเลือกผู้เริจาคเซสล์ด้นกำเนิดเมีดเลือด
1.1 ผู้้ริจาคที่ดีที่สุดควรเป็นคู่แมดไขใบ เดียวกันเพราะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน

ทุกประการ แต์อกาสที่ผู่ป่วยจะมีคู่แผดไขใบเดียวกัน มีน้อยมาก ในการรักษาส่วนมากมักได้เซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากพี่น้องท้องเดียวกันซึ่งมี HLA เหมือนกับผู้ปวย การปลูกถ่ายแบบนี้เรียก Allogeneic PBSCT
1.2 กรณีใช้เซลล์ด้นกำเนิดเม็ดเลือดจาก ตัวผู้ป่ปยยองเรียก Autologous PBSCT

จำนวนผู้ป่วยที่ปลูกถ่าย่ไขกระดูกและ ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดชนิด Autologous PBSCT และ Allogeneic PBSCT ที่โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ในรยยะ 6 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 3 )
2. การเตรียมผู้บริจาคเซลล์ด้นกำเนิด เม็ดเลือด
2.1 อธิบายวิธีเก็บซซล์ด้นกำเนิดเม็เลือด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในขณะเก็บและหลัง เก็บเซล์ค้นกำเนิดเม็ดเลือด การใสสายสวนเข้า หลอดเลือดดำเลี้ยงหัวใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เริจาค ซักถามข้อสงสัยต่างง

ตารางที่ 3 ประเภทและร้อยละของการปลูกถ่ายไขกระดูก และ/หรือ ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่โรงพยาบาล จุพาลงกรณ์ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ 2539-2544)

| Year | Autologous PBSCT N (\%) | Allogeneic PBSCT N (\%) | Allogeneic BMT N (\%) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2539 | $16(80)$ | $3(15)$ | $1(5)$ |
| 2540 | $25(76)$ | $6(18)$ | $2(6)$ |
| 2541 | $13(59)$ | $9(41)$ | - |
| 2542 | $6(35)$ | $11(65)$ | - |
| 2543 | $7(37)$ | $12(63)$ | - |
| 2544 | $7(35)$ | $13(65)$ | - |

Vol. 9 No. 1

## 

2.2 ให้ผู้บริจาคลงชื่อยินยอมในใบอนุญาต ทำการผ่าตัด
2.3 ตรวจเลือด เช่น หมู่เลือด ไวรัสตับ อักเสบ บี, $\mathrm{CMV}, \mathrm{HIV}$ วิธีที่ดีที่สุดจะเลือกผู้บริจาค ที่มีหมู่เลือดตรงกับผู้ป่วย ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, CMV และเชื้อ HIV
3. การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ (family conference)

ก่อนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดพยาบาล จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือดแก่ผู้ป่วยและญาติ การอยู่ในห้องสะอาด ปราศจากเชื้อ การใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำ เลี้ยงหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนภายหลังปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบ ของเลือด การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ และ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อเมื่อผู้ป่วยมี ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และญาติซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ

## ระยะก่อนปลูกถ่ยยซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

1. การใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำเลี้ยง หัวใจ สายสวนเข้าหลอดเลือดดำเลี้ยงหัวใจจะอยู่ ติดตัวผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานจนถึงสิ้นสุดการรักษา ประโยชน์ของการใส่สายสวนเข้า หลอดเลือดดำ เลี้ยงหัวใจ มีดังนี้
1.1ใช้เป็นทางให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
1.2 ใช้เป็นทางให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง
1.3 ใช้เป็นทางให้เลือด และส่วนประกอบ ของเลือด
1.4 ใช้เป็นทางให้สารน้ำ สารอาหาร (TPN, total parenteral nutrition)
1.5 ใช้เป็นทางดูดเลือด เพื่อส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
2. Conditioning regimen เป็นระยะ ให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง อาจใช้ชนิดเดียวหรือ สองชนิดขึ้นไปร่วมกัน หรือให้ยาเคมีบำบัดขนาด สูงร่วมกับการฉายรังสีทั่วตัว (total body irradiation:TBI) หรือ การฉายรังสีบริเวณลิมฟอยด์ ทั้งหมด (total lymphoid irradiation :TLI) ${ }^{2}$ การฉายรังสีทั่วตัวสามารถทำลายเซลล์มะเร็งใน ส่วนที่ยาทำลายเซลล์มะเร็งเข้าไปไม่ได้ เนื่องจาก ยาเคมีบำบัดไม่สามารถผ่าน blood brain barrier เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง และอัณฑะได้ และ การฉายรังสีทั่วตัวอาจทำเพียงครั้งเดียว หรือแบ่ง เป็นหลายๆครั้ง

การให้ conditioning regimen มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
2.1 ทำลายไขกระดูกของผู้ป่วยและกำจัด เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เหลืออยู่ให้หมดไป
2.2 กดการทำงานของภูมิคุ้มกันป้องกัน การเกิดปฏิกิริยาของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่ให้ เข้าไปในร่างกายผู้ป่วย หรือการที่ร่างกายของผู้ป่วย ไม่ยอมรับไขกระดูก (graft rejection)
2.3 เตรียมที่ว่างในไขกระดูกให้เซลล์ต้น กำเนิดเม็ดเลือดที่ปลูกถ่ายใหม่เจริญเติบโตได้
3. การให้เลือดและส่วนประกอบของ

เลือด เลือดและส่วนประกอบของเลือด ได้แก่

Rama Nurs J • January-April 2003

## จุไรัตัน์ สุดประโคนเขต

เลือดทั้งหมด (whole blood) เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (packed red cel) เกร็ดเลือด พลาสม่าสด (fresh plasma) $)^{3}$ ยกเว้น พลาสม่าสดแช่แข็ง (FFP) และ Cryoprecipitate ที่นำมาให้ผู้ป่วยก่อนและหลัง ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดต้องผ่านการฉายแสง (irradiated) และการกรอง (filter) เอาเม็ดเลือด ขาวออกเพื่อยับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาว (inactivate leukocyte) ที่ปะปนมา ${ }^{4}$ การฉายแสง และกรองเม็ดเลือดขาวในเลือดและส่วนประกอบ ของเลือด มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ graft versus host disease (GVHD) ซึ่งเป็น ปัญหาสำคัญที่สุดที่จะเกิดกับผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่าย เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดสูงถึงร้อยละ 40-50 กลไกนี้ เกิดจากไขกระดูกของผู้ให้ผลิตเม็ดเลือดขาวจำนวน มาก (immunocompetent $T$ lymphocyte) และมี ปฏิกิริยาต่อเซลล์ของผู้ป่วย ทำให้เกิดพยาธิสภาพ และมีการทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง ตับ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการสร้าง เม็ดเลือดและเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง รวมทั้งอวัยวะ ที่สำคัญอื่น ๆ เช่น หัวใจ และปอด ที่ทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิต
4. การเตรียมห้องที่สะอาดปราศจากเชื้อ การติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จัดเป็นภาวะติดเชื้อที่พบบ่อยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใน ระยะไขกระดูกไม่ทำงานเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตที่สำคัญที่สุด การแยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้อง ที่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ HEPA (High efficiency
particulate arresting) filter จะช่วยลดอุบัติการของ การติดเชื้อได้มากที่สุดและเป็นวิธีการที่ได้ผลดี ร่วมกับให้การพยาบาลแบบ Reversed isolation นั่นคือ การพยาบาลผู้ป่วยโดยการป้องกันการ ปนเปื้อนของเชื้อโรคจากบุคลากรที่ให้การพยาบาล ไปสู่ผู้ป่วย ${ }^{6}$ วิธีป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคจาก บุคลากรที่ให้การพยาบาลไปสู่ผู้ป่วยวิธีที่ดีที่สุดคือ การล้างมือ เพราะการล้างมือเป็นวิธีที่ลดจำนวนเชื้อ โรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และลดความเสี่ยง ในการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพและปฏิบิติได้ง่าย ระยะปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

1. การเตรียมผู้ป่วยหรือผู้บริจาคเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
1.1 ผู้ป่วยหรือผู้บริจาคจะต้องมีการเจาะ เลือดเพื่อหาค่า $\mathrm{CD}_{34}$ (ค่า $\mathrm{CD}_{34}$ จะเป็นโมเลกุลที่ ทำหน้าที่ยึดติดกับเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือด ดังนั้น ถ้าพบเซลล์ที่ย้อมติด $\mathrm{CD}_{34}$ ก็บอก ได้ว่าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด) โดย การคำนวณหาปริมาณ $C D_{34}$ ต่อน้ำหนักตัวของ ผู้ป่วยเป็นเกณฑ์ว่ามีปริมาณ $C D_{34}$ เพียงพอกับ ผู้ป่วยหรือไม่ ค่าปกติของ $C D_{34}$ ของโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ จะเท่ากับหรือมากกว่า $4.0 \times 10^{6}$ ถ้าหากว่าค่า $\mathrm{CD}_{34}$ ต่อน้ำหนักตัวของผู้ป่วยไม่ได้ ตามที่กำหนดให้เก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ต่อไปอีกจนกว่าจะได้ครบ
1.2 ค่าของเกร็ดเลือดต้องมากกว่า $30,000 / \mathrm{ul}$ และค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง อัดแน่น $(\mathrm{Hct})$ ต้องมากกว่าร้อยละ 30 การหาค่า

## 

$\mathrm{CD}_{34}$ ค่าของเกร็ดเลือดและค่าความเข้มข้นของ เม็ดเลือดแดงอัดแน่นจะต้องทำทุกวันในระหว่าง เก็บ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
1.3 ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยหรือ ผู้บริจาคในเรื่องการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดดเลือด และ อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเก็บเซลล์ต์น กำเนิดเม็ดเลือด
1.4 ส่งผู้ป่วยหรือผู้บริจาคตรวจดูเส้นเลือด ดำที่แขน (antecubital vein) เพื่อดูขนาดของ เส้นเลือดที่ใหญ่และเห็นชัดเจนพอที่จะแทงเข็มใน การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ถ้าเส้นเล็กเกินไป จะต้องเตรียมผู้ป่วยใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำ เลี้ยงหัวใจ
1.5 ให้ผู้ป่วยหรือผู้บริจาครับประทานยา เม็ด calcium gluconate หรือ calcium D redoxan เพื่อเพิ่มระดับแคลเซี่ยมในร่างกายป้องกันการเกิด ระดับแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ (citrate reaction) ใน ระหว่างการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
1.6 ส่งผู้ป่วยหรือผู้บริจาคเก็บเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่ศูนย์บริการโลหิต เพื่อแยกเอา เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดออก ส่วนเม็ดเลือดแดง เกร็ดเลือดและพลาสม่าจะถูกนำคืนกลับให้ผู้ป่วย ใช้เวลาในการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนาน $3-5$ ชั่วโมง และเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนาน $3-5$ วัน
2. วิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด นำเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมาให้ผู้ป่วยโดยผ่าน ทางสายสวนเข้าหลอดเลือดดำเลี้ยงหัวใจ อุปกรณ์ ในการให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจะต้องเป็นแบบไม่ มีตัวกรอง (filter)

## บทบาทพยาบาลในการให้การพยาบาลผู้ป่วย ระยะหลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

1. การดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การ ติดเชื้อในผู้ป่วยจัดเป็นภาวะติดเชื้อที่พบบ่อย เนื่องจากผู้ป่วยได้รับ conditioning regimens และ เมื่อเข้าสู่ระยะไขกระดูกไม่ทำงานเกิดภาวะเม็ดเลือด ขาวต่ำโอกาสติดเชื้อย่อมเกิดได้ง่ายและเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตที่สำคัญที่สุด การป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัดถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ต้องแยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องที่สะอาดปราศจาก เชื้อและปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการ ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดูแลรักษาความสะอาดของ ร่างกาย ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำเกลือทุก 2 ชั่วโมง ภายหลังรับประทานอาหาร ให้ทำความสะอาดอวัยวะ เพศและทวารหนักทุกครั้งหลังถ่าย ดูแลสิ่งแวดล้อม ภายในห้องแยกที่ผู้ป่วยอยู่ให้สะอาด ${ }^{7,8}$ ให้การ พยาบาลผู้ป่วยโดยใช้หลัก reversed isolation และ ยึดหลักสะอาดปราศจากเชื้อ คือ
1.1 ทำความสะอาดแผลบริเวณที่ใส่สาย สวนเข้าหลอดเลือดดำเลี้ยงหัวใจทุกวัน
1.2 เปลี่ยนชุดให้สารอาหารทุก 24 ชั่ว โมง และเปลี่ยนชุดให้สารน้ำทุก 48 ชั่วโมง
1.3 สังเกตและตรวจสอบบริเวณที่มีการ ติดเชื้อง่าย เช่น ช่องปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก ตำแหน่งที่ใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำเลี้ยงหัวใจ ประเมินอาการเจ็บคอ ปัสสาวะแสบขัด เพื่อค้นหา แหล่งของการติดเชื้อ ติดตามผลการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ ผลการเพาะเชื้อ และรีบรายงานแพทย์

Rama Nurs J • January-April 2003

## ขุไรร้ดน์ สุดูระโคนขขต

เพื่อให้ผู้ป่วอยได้รับยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็วที่สุด พยาบาลต้องเริ่มให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ทันทีและสม่ำสสขอตรงเวลาที่สุด
2. การดูแลเพื่อป้องกันภาวะเยื่อบุใน ช่องปากอักเสบ (mucositis) ผู้ป่วยจะมีอาการ เยื่อบุภายในช่องปากเสื่อม เกิดแผลภายในปากง่าย ลิ้นเป็นฝ้าขาว ริมฝีปาก ลิ้น และแก้มบวมมาก กลืน อาหารและยไมม่ได้ พูดลำบาก เจ็บในบากและคอ กระเพาะอาหารอักเสบ และอาจมีเลือดออกบริววณ เยื่อบุภายในช่องปาก $ก^{2.9}$ การพยาบาลที่ให้คือดูแล ให้ผู้ป่ายรักษาความสะอาดปากและฟันด้วยการให้ อมกลั้วากด้วยน้ำเกลือ (NSS) ทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อ ทำความสะอาดภายในปากและลดอาการปวด ภาวะ เยื่อบุ่ในช่องปากอักเสบจะหายไปเมื่อระดับเม็นเลือด ขาวเพิ่มข้้นถ้ามีอกการมากผู้ปวยตะได้บับยาระัับปวด morphine หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ (PCA : Patient-controlled analgesia) เพื่อลดปวด
3. การดูแลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ เถือคออกง่ายจากกกร์ดเลือดต่ำ ติดตามผลเกร็ดเลือด เพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเลือดออกง่าย และปรับกิจกรรมของผู้ป่ายใหห้เหมาะสมกับระดับ เกร็ดเลือด ถ้าจำนวนเกร็ดเลือดต่ำกว่า $20,000 /$ ลน.มม. ต้องให้ผู้ปีอยนอนพักและทำกิจกกรมทุกอย่าง บนเดียง งจกิจกรรมที่ต้องออกแรง เช่น การ เบ่งถ่าย การสั่งน้ำมูก การไอจาม พยาบาลต้อง สังกกตอาการและอาการแสดงของการมีเลืออออก ตามร่างกาย เช่น เลือดออกตามไรฟัน มีจุดหรือ จ้ำเลือดดามผิวหนัง มีเลือดปนในปัสสาวะ

หรืออุจจาระ เลือดกำเดไไหล ${ }^{10}$ มีประจำเดือนกรณี ที่มีปรรจำเดือน แพทย์จะพิจารณาให้ยายับยั้งการ มีประจำเดือนร่วมด้วย เมื่อมีอาการเหล่านี้ต้อง รายงานแพทย์เพื่อให้เกร็ดเลือดทดแทน นอกจากนี้ พยาบาลต้องประสานงานกับธนาคารเลือดและ ศูนย์บริการโลหิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเกร็ดเลือด ทดแทนที่ผ่านการฉายแสงและการกรงงเม็ดเลือดขาว
4. การดูแลเพื่อป้องกันการเกิด hemorrhagic cystitis การเกิด hemorrhagic cystitis พบได้สูงร้อยละ 24 สาเหตุจากการได้ดับยา cyclophosphamide ขนาดสูง พยาบาลต้องสังเกตสี และลักษณะของปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะเน็นเลือด้้อง รีบรายงานแพทย์ อาการเหล่านี้จะพบได้ในทันทีที่ ได้รับยาหรือภายหลังได้รับยาไปแล้วนาน 1 เดือน
 น้ำอย่างน้อย 3,000 มล./วัน และดูแลใหห้ได้บับยา mesna เพื่อบ้องกันการเกิด hemorrhagic cystitis ตามแผนการรักษาของแพทย์

## 5. การดูแลด้านภาวะภชชาการ ผู้ป่วย

 ปลูกล่ายเซลล์ด้นกำเนิดเม็ดเลือด มักมีอกการอักเสบ ของเยื่อบุช่องปาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน และอาจนานเกิน 3 สัปดาห์ ทำให้ผู้ป่วยเกิด ภาวะทุพโภชนาการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดูแล ให้ร่างกายผู้ปวอย้ดดัวับแคลอรี่ที่เพียงพอ โดยให้ผู้ปูปย ได้รับสารอาหาร (TPN : Total parenteral nutrition) ผ่านทางหลอดเลือดดำ โดยจเริ่ม่ให้สารอาหาร ทันที หลังากให้ยาเคมีบำบัดขนาดสุดท้าย
## 

## ภาวะแทรกซ้อนภายหลังปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและการพยาบาล

1. การเกิด GVHD (Graft Versus Host

Disease) ภาวะ GVHD เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือดของผู้บริจาคผลิตเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก และทำปฏิกิริยากับเซลล์ของผู้ป่วย ทำให้เกิด พยาธิสภาพและมีการทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะ ต่างๆ เช่น ผิวหนัง ตับ ระบบทางเดินอาหาร พยาบาลต้องประเมินอาการและอาการแสดง ของภาวะ GVHD โดยเฉพาะอาการแสดงทาง ผิวหนัง การมีผื่นขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ซึ่งเป็นอาการ เริ่มต้นของ GVHD และการค้นพบภาวะ GVHD ในระยะเริ่มแรกเพื่อให้แพทย์เริ่มให้การรักษารวดเร็ว ที่สุดก่อนที่จะรุนแรงและลุกลามไปที่ตับและทางเดิน อาหาร จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นสภาพได้เร็วขึ้น

แพทย์จะให้ยา methotrexate และ cyclospolin เพื่อป้องกันการเกิด GVHD พยาบาล จะต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยา methotrexate และ cyclospolin ตรงตามเวลา

การให้ cyclospolin จะต้องปรับอัตราการ ไหลของสารน้ำผสม cyclospolin ให้สม่ำเสมอและ ให้หมดตามกำหนดในเวลา 3 ชั่วโมง คือไม่ให้ เร็วเกินไป เพราะ cyclospolin เป็นพิษต่อไตทำให้ ระดับ creatinine สูง หากให้ยาช้าเกินไปจะทำให้ ระดับของยาในเลือดไม่สม่ำเสมอ เมื่อผู้ป่วยเริ่ม รับประทานอาหารได้ไม่มีปัญหาอาเจียน แพทย์จะ

เปลี่ยนยา cyclospolin มาเป็นชนิดรับประทาน พยาบาลจะต้องแนะนำวิธีการรับประทานที่ถูกต้อง ให้ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามเวลาทุกวัน เนื่องจากผู้ป่วย จะต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน $3-6$ เดือน
2. ภาวะ Venoocclusive Disease of the Liver (VOD) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการได้ รับ conditioning regimens ทำให้เกิดการอุดตัน ของเส้นเลือดในตับ มักเกิดขึ้นภายใน $1-4$ สัปดาห์ หลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ผู้ป่วยจะมี น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตับโต มีนีำในช่องท้อง ตัวและตาเหลือง ปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด อาการ เหล่านี้จะหายไปได้เอง พบได้ประมาณร้อยละ $50-55$ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ VOD และผู้ป่วยที่มีปัญหา เรื่องตับอักเสบ หรือความผิดปกติหน้าที่ของตับ ก่อนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ทำให้มีโอกาส เกิดภาวะ VOD ได้สูงถึง 3 เท่าของผู้ป่วยตับปกติ

## การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโดยเฉลี่ย $30-35$ วัน จึงจำหน่าย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยเมื่อ จำหน่ายคือ การสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและ ญาติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไป อยู่ที่บ้าน การสอนและให้คำแนะนำที่สำคัญคือ

1. สอนวิธีปัองกันการติดเชื้อต่าง ๆ เนื่องจากผู้ป่วยยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เพียงพอ

## จุไรรรัด์ สุดมระริคนขต

ที่จะป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสได้ เช่น แนะนำให้ ผู้ป่วยล้างมือให้สะอาด และสวมผ้าปิดปากและ จมูกเมื่อเข้าไปในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ใน ที่ชุมชน หรือห่างไกลจากคนที่ไม่สบายหรือเป็น หวัด และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด
2. สอนให้รู้จักสังเกตอาการแสดงของการ ติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล การเปลี่ยน แปลงของสีอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น
3. เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ให้รีบมา พบแพทย์ก่อนนัดทันที หรือปรึกษาปัญหาทางด้าน สุขภาพที่หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ผู้ป่วยต้องกลับมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจเลือดดูหน้าที่การทำงานของไขกระดูก ใหม่ว่าสามารถสร้างเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดได้ตาม ปกติหรือไม่ และเพื่อตรวจดูว่ามีการกลับเป็นใหม่ ของโรคอีกหรือไม่

## สรุป

การปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะ ต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติเพื่อให้เกิดความ พร้อมในการรักษา เป็นการเตรียมความพร้อม ทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเผชิญภาวะ แทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา นอกจากนี้ยังมีการสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเพื่อให้ผู้ป่วย และ ญาติมีความรู้และสามารถปฏิบิติตัวเมื่อกลับบ้าน ได้

อย่างถูกต้อง อีกทั้งทางหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ได้ มีการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพสำหรับ ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดตลอด 24 ชั่วโมง

## เอกสารอ้างอิง

1. ธานินทร์ อินทรกำธรชัย. วิวัฒนาการการปลูกถ่าย Hematopoietic stem cell (Hematopoietoic stem cell transplantation). ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, บรรณาธิการ การปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาจจุหาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2540: 858-92.
2. Camp-Sorrell D. Chemotherapy. In SL. Groenwald, MH Frogge, M Goodman \& CH Yarbro, ed. Cancer nursing: principles and practice, London: Jones and Bartlett Publishers, Inc, 1993: 331-65.
3. จุไรรัดน์ สุดประโคนเขต. การใให้เลือดและส่วนประกอบ ของเลือดในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2541; 23:200-5.
4. รัชนี โอเจริญ. (มีนาคม 2538). Stem cell transplantation and blood component support. เอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการใหญ่ ปรรจำปี 2538 เรื่อง update in transfusion medicine ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ศูนย์पริการโลหิตแห่งชาดิ สภากาชาดไทย.
5. Ellerhorst-Ryan JM. Infection. In SL. Groenwald, MH Frogge, M Goodman \& CH Yarbro, ed. Cancer nursing: principles and practice London: Jones and Bartlett Publishers, Inc, 1993: 557-74.
6. จุไรัรัตน์ สุดประโคนเขต. บทบาทของพยาบาลในการ ป้องกันการดิดเชื้อในผู้ป้อยปลูกถ่าย่ไขกระดูก. วิทยาสาร พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากชาดไทย 2542; 24:35-42.

## การปลูกล่ายไขกระตูกหรือบลูกถ่ายชซล่ต้นกำหนดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลจุพาลงกรณ์

7. ขนิตฐา หาญประสิทธ์คำ. การพยาบาลผู้ป๋วยที่ได้วับการ ปลูกถ่ายไขกระดูก. ใน สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิ การ การพยาบาลทางอายุรศาสตร์เล่ม 3 กรุงเทพ : ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2538: 269-93.
8. Mc Keag M, Stephens M, and Fliedner M. Role of BMT nurses on the success of stem cell transplant. The Seventh Congress of Asia-Pacific Bone Marrow Transplantation group (APBMTG) Programs and Abstract. November 5-8, Bangkok Thailand, 2000.
9. Houston D. Supportive therapies for cancer chemotherapy patients and the role of the oncology nurse. Cancer NursingTM 1997; 20:409-13.
10. สมจิด หนุเจริญกุล. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของ เม็ดเลือดขาว. ใน สมจิด หนุเจิิญกุล, บรรณาธิการ การพยาบาลทางอายุรศาสตร์เเล่ม 3 . กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2538:231-50.

## จุไรรัด์ สุดประโคนขข

# Bone marrow transplantation or peripheral blood stem cell transplantation in King Chulalongkorn Memorial Hospital 

Jurairat Sudprakonkate* B.N., M.A (translation)


#### Abstract

Bone Marrow Transplantation (BMT) and Peripheral Blood Stem Cell Transplantation (PBSCT) have the same treatment but PBSCT has less side effects than BMT. PBSCT has become the curative therapy for hematologic disorders. It requires high-dose chemotherapy or total body irradiation (TBI) that often course severe side effects. This article was written about PBSCT procedures including stem cell mobilization, stem cell infusion, complication, and discharge plans. Rama Nurs J 2003; 9(1):89-99.


Keywords Peripheral blood stem cell transplantation, PBSCT procedures, complication

[^0]
[^0]:    * Clinical nurse specialist 7, Bone Marrow Transplantation Unit, King Chulalongkorn Memorial Hospital

