# ทรอมโบ - เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดพ้ลโมนารี่ 

บัญญิติ ปริชญานนท์ น.บ.<br>ประพาฬ ยงใจยุทธ พ.บ. วรวิบย์ วงศ์ทองศรี พ.บ. แมน ทรพงร้ พ.บ.

ทรอมโบ - เอมโบลสส์ของหลอดเสือด พลโมนารีเข็นพยาธิสภาพที่อาจจะเเบ็นสาเหตุ ของการหายใจลำบากในผูบขวยฝู้ใหญ่ ได้ ข่อย ๆ อย่างหนึ่ง การที่พทย์ท่วไข่ไม่ค่อย
 ผ้บวยส่วนมากัเดรับการวนจจฉ้ยรคได้ถกต้อง ผูบวยสวนมากเดรบการวนจฉย เรคไดถูกตอง ภายหลังการตรวจศพแล้ว มีรายงานที่กล่าวถึง การตร วจศพของผู้ข่วยทต่ายในโรงพยาบาล ว่าพบทรอมโบ -- เอมโบลสสมของหลอดเลือด พ้ลโมนารี่สูงถูง ๓.๙\% ${ }^{(1)}$ บัจจุบนนม รายงาะเกยวกบฝูขวขยรคนมากรายเนองจาก ต์ริ่มเอาใจ้ใส่ และนึกถิงโรคน้นในการ วนิจฉัแยยกโรคมากข้น ประกอบทังมวธิการ ตรวจทางห้องปฏบิติการและการตรวจพเศษ ใหม่ ๆ ทั่ช่วยให้การวนนิจฉะยโรคนี้สะดวก - \% ยงขน

ตังเตบ พ.ศ. ฒ๕๑๐ สาขาวขาโรค ระบบการหายใจและโรคห้วใจของ ภาควชชา อายุรศาสตร์ ได้เร่มสนใจวจิตรวจโดยการทำ พลโมนารี่องจิโอกราฟพี่, และหน่วยเรดิโอ ไอโซโททปและเวชศาสตร์นว่เศลยร์ของภาค วิชารังสื่ทยา มีการทำสะแคนนิ่งของปอด ซึ่งช่วยในการวนจฉัยโรคในผู้บยวทมีอาการ ทางคลินคบ่งว่าเบ็นโรคทรอมโบ-เอมโบสิส์ ของหลอดเลือดพัลสมนาร, ทำใหสามารถ่ให้ การิวนจฉะยโรคที่แน่นอนได้ เนื่องจากพยาธิ สภาพนย้ง ไม่มผู้รายงานไว้ในวารสารการแพทย์ของเมองไทย, ดังนนจงเหนสสมวรนำ
 ทร อมโป-เอมโบลิสม์ของหลอดเลือด พสโมน รี่เบย พยายสภาพที่พขบ่อยในคนวยย กลางคนและคนสูงอวยุ, ผูบวยที่อายุน้อยกว่า

[^0]๓๐ ปี พบไดไม่บ่องนกก, ในผูปข่วยอายุนอย ส่วนใหญ่มมกเบ์นผู้บขยทางสูตตนารีเวช หรือ ผูบขวยที่ไ้ับยยาคุมกำเนิดพวกเอสโตรเจน ฮอร์โมน นาน ๆ. ${ }^{(2)}$

เช้อกันว่าแหล่งเกิดของเอมโบไล ส่วนใหญ่่กิดมาจากหลอดเลือดดำลกกของขา, บางรายอาจเกิดจากหลอดเลือดดำของเพลวสส, ช่องท้องหรือจากแขนก็ ได้ บางครังเกิดมา จากมิวรัลทรอมบัส ในช่องเอเตรียม ซ์กขวา หรือช่องเวนตริเคิลของหว่ใจ. นอกจากน น เศยมีรายงานเกี่วกับทรอมโบ - เอมโบลสสร์ ของหลอดเลือดพะโมนารูท่เกิดจากไขมัน หรือไขกระตูกในราะที่กีะะดูก หักแบข คอมเป่านด์

เหตุนาททาใหเมดเลอดเกดจบตวกนขน เบ็นทรอมบัสน้้ อาจจะเกิดจาก :-
๑. การเปล่ยนแปลงในส่วนประกอบ ปองเลือด, โดยเฉพาะกลไกของการแข็ตัว ของเลือดทผขนแปรไป.
๒. ภยันตรายหรือความชอกช้ำของ ผนังหลอดเลือด.
๓. กาวไหหลเวียนของกระแสเลือดช้า ลง.

ทรอมโบ - เอมโบลิสม์ของหลอดเลีอด พ้โมนารัพบมีอัตราสูงในผู้บ่วยโรคหัวใจ, อัมพาต, โพลชัชที่เมี่ ผู้บว่ที่มความ

ผิดปกติในส่วนประกอบของการแข็งตัวของ
 ที่โรคของหลอดเลือดดำ เซ่นหลอดเลือดดำ โบ่งพองหรือทรอมโนเฟลบไบตีสของขา, ผ้บว่บมี่การอกเสตติดเช้ออย่างรุนแรง หรือ ผู้วยทมีการแพร่าระจาขของโรคมะเร็งอย่าง ข ๘์ ็ 2. รวดเรวเบนตน
 วิทยา ยอโโรตรอมโบ-เอมโบลิสม์ ของหลอดเลีอดพัลโมยารี่

จากการศึกษาระ บบไหลเวียนโลหัตใน ปอดของสัตว รทตลองที่ำ ใหเกิตเอมโบลสส์ บางหลอดเลือดพัสมนารูร ${ }^{\frac{d}{2}(3)}$ พบว่า อาร์เต. เรียลเอมโบไล ที่มเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด -.๑ะーะ ม.ม. เมื่อปล่อยเข้าไปในกระแส โลหตที่ไหลเยนในหั่ใจซีกขวาและเขาไป แขนงหลอดเลือดแดงพลลมมนารีจะทำให้แรง ดันในหลอดเลีอดแตงพ้สโมนารสูงขูน, ซึง เข้าใจว่าเกิดจากผลของการ จุดกั้นจากเอม โบไลโดยตรง. ในรายที่ออมโบไลขนาดเลก ๑๐๐ ไมคราหรีอทเร่ยกว่า มิเรียลี่ (อาร์เตอริโอล หรือ แคปบืลารี่) เอมโยไลนันพบว่า นคกจากกาวเพม่มของแรงดันในหนลอดเลือด พสโมนารจากการอุตกั้นดยตรงของเอมโบไล แล้ยงมม่าวะการหตต้วของหลอดเลื่อดร่วม
 อธิขายว่าภาวะการหดตัวของหลอดเลีอดเบ์น ผลจากการทม่มซอร์โรโตนิ่ง ออกมาจากส่วน เพลตเลตส์ของเลีอดที่แข้งต้ว หล้งจากการ ที่การ อุดกันของหลอดเลออดในปอดโดย เอมโบไลจะทำใหมแรงจต้านทานในส่วน
 มากแรงตันในหลอดเลือดพัโมนาร และใน ค จ ค ชองเวนตรเคลยกขวาจะสูงขนดวย. การทม แรงตันในวงจรโรหตพลโมนาว่สูงข้น จะไป เพ่่มแวงงาแให้แก่หว่ใจซีกรวา, อาจเกิดการ ขยายตัวของช่องเวนตริเคิลขักขวา หรือเกิด หว้ใจวายขน. เมื่หวใจขีกขวาทำงานได้ น้อยลงจะเกิดผลสะท้อนไป่ทางตีกๆ้าย โดย

 เลือดเข่ามาไม่เพ่างพอ. การเปล่ยนแปลง ดังกล่าวมาน จะทำใหมอาการแสดงของศาร ฟุบแฟของระขบเลือดไหลเว่ยนส่วนปลาย หรืออาการแสดงของหั่ใจวายเกิดขน.

ถาการอุกันเกิด้เนหลอดเลือห์ขนาดเล็ก
 \& a a a a a นนจะเรมเกิตอะคคเมีย, ผลตตเม่าของศารเกิด a da ${ }^{2}$, da ${ }^{6}$ ! อิขคมมย ไตแกการทมเซอแฟคเเตนต์ลตต่าอง


 หนา, สีแดงจั, และไม่มี่าในถุงตม. ม ข ธ $้$ ช * เยออหุมปอดบรีเวณนันะหหนาและมการอกเสบ แบบไฟบรินน์สเกิดข้นด้วย. ถ้าการอุดกัน เบ็นในหลอดเลือดขนาดใหญ่ จะเกิดมี ขริเวณท่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพิ่มมาก $\%$ ขน.

ในบางรายลาจพบมีการเปลี่ยนแปลงที่ เรียกว่า พลโมนารอนฟาร์คเกดดัน ภายใน ระยะเวลา ๖-๒๔ ช.ม. ต่อมา, โดยเฉพาะ
 'ไนผู้วยทม โลหตคงในปอตแบบเรอรง หรอ มีพยาธิสภาพซึ่งอยู่ ในปอตกิอนแลว, เช่น ปอตอกเกสบ, หลอตลมอกเสบเรีอรง หรูอ หลอตลมโบ่งพอง ${ }^{(6)}$ เบ็นต้น.

กลไกของการเกิดคอร์ พ์ไมนาลแขบ เฉียบพลันเนื่องจากพัลโมนารีเอมโบไลมา
 เบ็เจำนวนมากนั้ออาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ~\%
ดงน :-
๑. แรงดันเลือดพสโมนาว สูงขันเนอง จากการอุดกันโตยตรง. ในสัตวทดลอง มุผู รายงานว่าต้องมีการอุดกันเกิตข้นมากกว่า - $\ddot{y}^{\prime}$ ๒/๓ ของกระแสเลอตทงหมด.
zda
๒. การอุดกนทเกิดขันอยางมาก ดังกล่าว อาจทำให้กกิดการหตตัวของหลอด เลือตพัลมนารีโตยทั่วไปขั่งเบ็นการตอบ

สนองของหลอยดใลี่จจากการทม่แรงดันใน

๓. เซอราโตนินซึงเบ็นสาร ที่ออกมา จากการแข์งตัวของเลือคอาจมี่ส่วนช่วย่ใหม่ การหจตัวของหลอดเลือดเพพ่มขน.
๔. ภาวะการูรดออกขัเจนจะทำให
 แรงตานทานในวงจรพาใมมาร มการเพมขน ด้วย เนื่องจากมีการทตตัวของหลอดเลือด -23 เกตทบน.

## การววินิจจัยโรด:

การวินิจจับัโรคทรอมโข-เอมโบลิสม์
 ทางคลินศศ, การตววจทางห้องทโิขิติการและ การตรวจพิเศษต่าง ๆ โดย่่อด้งน ะ :-
๑. อากรของผู้บย อาการสำคญที่ พบได้อย่ได่กกอาการเหข่อยรอง, ไอ, เจิบ หนาอก ไอเบ่โลหิต, และอาการไข้. วายที่ มีการคดตันของแขนงหรฺตเล้อดใหญ่อาจจะ มี่าการเจ็บหน้าอกมาก, อาเจียน, เบ็นลม, ช็อค แอะอาการห้่เจข้กขวาวายอย่างเฉยบ พล้น. อากาวไข้สูง, ไอ, เจิบหน้อกมุนแรง,
 พลโมนารอนนาร์รั\%
๒. อาการแสดง จะมมากนอยแลวแต บริเวณที่เริดพยาธิสภาพมากน้อยแค่ใด. อาการแสดงที่พบได้บ่อย คือ ชีพจรเร็ว, หายยจหอบเร็ว, และอาการไข้. การตรวจที่ ทววงอก อาจพบว่าม่อาการเคลื่อนไหวของ ะ $\%$, $\because$ ะ ทรงวอกขางนนนอยกวาตานตรงกนขาม และ
 การตรวจที่ห้ว่าจอาจพ้งได้เสียงสองดงมาก กว่าปกติ และแยกกว่างชัดเจน ขริเวณลลน หว่ใจ พลโมนาร, นอกนน้ในรายที่โข็น

๘ ๗ รุนแรงก็าจพบอาการแสตงของอาการชอค และการทม่หัว่ดจัชกขวาวายอย่างเฉียบพลนัน
๓. การตรวจทางห้องปภิบดิการ

ก. การตรวจนขเมดเลอดขาว จะพบ ว่าสูงกว่าปกติ อยู่ระหว่าง ๑๐,000๑๕์, 000 ต่ตคววบคม่ลลิมิตตอร์.

ब อ $\quad$ •
ข. การตรวจเกยวกาบเอนต่กยมตาง ๆ


 ที่มาการแตดงของห่าใจวายร่วมกับพลโรนา
 กว่างกติ (8)
๔. การตรวจิหวใจด้วยไฟพ้า อาจ ๘ ด้านหลัง (ในการถ่ายภาพรังสีทรวงอก

ใช้ช่วยสนขสนนการพเคราะห์รรคเช่นใน รายที่มารเปี่ยนแปลงเกิดขู้นทันที่ มี ลักษณะชั่งว่ามีความผิดปกตีเกี่ยวกับหว่ใจ ซีกขวา. นอกนนอาจพบความผิดปกติเกี่ยวกับ จังหวะการเต้นของหัวใจแบบต่าง ๆ เช่น เอเตรียตพั่บริเลชั่น หรีอบันเดิลบราน ซบละอค ทางขวา, เบ็นต้น.
๕. การตรวจทางรังสวขทยา

ก. ภาพรังสีรวงอก ในรายที่บ็น พตโมนารี่เอมโบลิสม์อาจพบได้หลายแงบด้วย กันตามทมผู้รายงานไวดงน (ฟลายเชนน์). (9)
๑. กะบ้งลม ของข้างที่มี พยาธิสภาพ จะเห์นสูงกว่าปกติและมีการเศล่อนไหวนอ้อย.
๒. อาจเหันส่วนของเนี่อปอดแฟบ (เบ๒าล หรีอ เพ่ลตอาเทลเลคเตลิส).
๓. ลักษณะแสดงว่ามี โลหิตอยู่นอย เน บริเวณเน้อปอดที่ามารอุตตัน ๐องแขนงหลอด a เลอด.
๔. ม่ของเหลวในเยยอหุมมปอดข้างเดี่ว หร่ององะบาง.

 เคยศึกษาเรืองษน"ตของหลอดเลีอดแดง พงโมนารี่โดยการวต้ทระ ตับช่องช่ โครงที่

ในระยะ ๗เต นวฟุต), พบว่าคนปกติที่ เดเวอรศึกาษามีขนาดหลอตเลือดแดงพลโมนารี่ ขวาขนาด ๑๖ ม.ม. ในผู้ชายและ ๑ะ ม.ม. ในผู้ทถ่ง, และกล่าวว่าในผูขีวยพลโมนารี่ ทรอมโบเอมโบลิส์มะพบขนาดของ หลอด เลือดพ้ลโมนาร โตกว่าที่กล่าว้ว้.
๖. อาจมีการโบ่งพองของหลอดเลือด เอไซก๊อสและซุบพีเรียวนาคาวา.

> ๗. หัวใจส่วนเวนตริเคิลด้านขวาโต.
๘. ในรายที่เกิดพ้โมนารี่อนฟารค์ ด้วยจะพบเงาที้ช์ดเจนในนราพรัสสีทรรวงอก

ข. การตรวจสแคนนงงของปอด โดยการ
 พเศษเบองต้นสำหรับโรคนที่งายและปลอดภัย. มข้อเสียคือต้อง่ใช่เคร่องมอพเศษษ, ค่า ใช้จ่ายสง และมีพยาธิสภาหทในปอดอกหธาย
 ปอดด้วย.
 13) เบ็นวธที่แน่นอนที่สุดในการพิเคราะห์ โรค พสสมนารี่ทรอมโข-เอมโบลสสร, แต่ ต้องมเเครื่องมือพเเศษและม่เจาหนาที่ทข่กส่น มาทางนี่โจยเฉพาะ บางศรงรอาจมออัตราย
 ตำงาน เบนตต้น.
b. การตรวจสมรรถภาพของการ

หายใจ ที่พบได้ทั่วไปเบ็นความผิดปกติของ
เวนติเลชั่นแบบเรสตริคตีฟร่วมกับขลจากการ บีบรัตตวของหลอดลม, ดิฟพีวซจงเคแพข่ต่ จะลดลงใน ๓/๔ ของผูขว่ยยทังหมด, นอก นันจะพบวามภาวะะาดออกซิเจน ในเลือด ในขนาดต่าง ๆ กัน. การศึกษาเกี่วกับ เวนติเลชัน - เพอพว่ชั้น (โรบินส์) $(14,15)$ โตยอาศัยการวัดค่าแตกต่าง ของแรงตันแก๊สคาร์บอนไดออกไไชต์ ในเลิอดแดง และ ใน
 - б व1 ลสสจะมคาแตกตางกนมาศ. การตรวจแบบ นจะะะพความผิดปกติชัดเจนต่อเมื่อขนาดของ หลอดเลีอดที่กูอุตันตอง่ใตญ่พอ, แยะะะ พบผิดปกติแต่ในระยะประมาณ ธูะ ช.ม.
da $\quad$, $\quad \begin{gathered} \\ \end{gathered}$ แรกทมการอุตตนเทานน.

## การวักษา

หลักนการรักษาอาจแบ่งออกเบ็น เ๒ ประการ :
 โบลลสม์ ต่อไป่
๒. รักษากาการหรอผลแทรกซ้อนที่เกีด d ขน

กาวรักษาโรคนี้โดยทั่ ไปมํานิเม่ใช้ยา
 ไลอน่เที่จะเกิตตามมา ในระยะแรกอาจใช้
 เข้าหลอดเลือดดำทุก ๖-๘ ช.ม., ควบคุม โดยการทตสอบศลิอตติงไทม์เห้อยู่ประมาณ ษ เท่า ของปกติ, ระยะต่อมาอาจ์เช้ยา รัประทานเช่ะ่เดคขขารอด $1000-$ ๓า० มิลลิกัม ต่อัน หรีอ คูมาดิน ๔๐ー๖๐ มิตละรัม ต่อวน และควบคุมโรยการทดสตบ
 แสว ควร์ใหข่าแอนติโคแอคกแลนท่ใน ขนาดน้อยต่อไปอี่กอ่างนอย วอาทิตย์ หร่อ นานกว่านั้ โดะทั้วไปไข้ยา ไดศูมารอล ขนาต ต่สั มิลลิกรัมต่อว้นหรีอคูมาดิน ะ -๑๐ มิลอิกร้มต่อว้ พอที่งะศวบคุม่ให้ไปร -
 หรอปวะมาณ ๒ เท่าของระดับปกติ

การรักตาคาการและผลแทรกซ้อนที่กิด
 ขนไดแกการ์ใหออกซ้เจนเพือแก้การขาตออก ซัเจนในโลงหต, การรักษอาการชอศ, และ คอร์พตโมนาตแบบเนียบพลนน.

ผู่บ่วยรายที่มยาการรุดแรงรักษาทาง อายุรศาสตร์ร่ไม้เด้ผล, และทำพ้ลโมนารี่ แองจ้โอแกรมพบว่ามีการอุดตันของหลอด

# ทรอมโบ－เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดพัลโมนาร่ 

 รักษาทางศัลยกรรมโตยการทำพลโมนารเอม－ โบเลคโตมี่．
 ขางรายที่เกิตโรคนขู้ข้ำกันอกอาจต้องการ กาวรกษาอย่างอนเช่นยารผ่าตัตผูกอนเปเรีย วนาศาวาหร่อการทำผาตตทเรียกว่า พล้ย

ค ่ ่ ่－ เคงัน．แตเนองจากอาจมภาวะแทรกธอน ช้ ้ั d d เชน มนน์าในชองเขอบุชองทอง，และผลท
 เอกโปลสส์ ครังต่อมาไดอกทุกราย．ใน บ้จจุบนนการัรักษาดัยการผ่าตัดดังกล่าวคง ใช้เตต่ในรายที่ ไม่खามารถรกกษาเด้ผลดัด้วย ยา แอนติโคแอคกูลนท์ และในรายที่ มี เซฟติคเอมโบไล．

## รายงานผูบวย：


凹ーツばさロら一ロロ）

ผู้ว่วชายไทย อายุ ตธข บี，อาชีพรับ ราชกเร，รบไว้ในภาควช้าอายุรศาสตร์ โรงพขาบาสศริราช เบ็นครงที ต เม่อว้นที่ ๑๐ กันยายน ตอง๑๐ ด้วยาการสำคัญว่า


ผ้บวยเคยถูรับเข้ามารักษาต้รัไนโรงพยาบาล
 ด้วยอาการสำคัญว่าเบ็นไข้และเจ์บหน้าอก ขวามา ๙ วั์ นอนราบไม่ เด้，มอาการไอ และมีเสมหะปนเลือดด้วย．การตรวจร่างกาย พบว่าการเคลื่อนไหวของทรวรอกและเสียง หาย่ใจลคน้อยลงในบริเวณทรวงอกขึกขวา ล่าง ได้รับารวนจจฉ่โรคว่าเบ็นเย่อหุ้มป่อด ขวาล่างอัเสบ，อาการดขันหลังจากการเ ${ }^{\circ}$ ยาพวกปฏชช่วนะสาร，ต เดือนเศษต่อมาผู้ข้วย มีอาการไขอกและะจจ้หน้ายกซ้ายมาก，นอน ราบไม่ ใด，ปวตน่องทั้งสองข้าง รักษาตยู่ ขางนอ่ก $๗$ ว้น ก็มารัการรกษษาในโรง－ พยาบาลอีกครงหนง่ วนัที่ข้ามาเนโรงพยา－ บาลม่อาการ่อเบ็นเสือดด้วย，แต่อาการป่วด ที่องทุเลาไป．

การตรวจร่างกายแรกรับ：อูณหรูมู่
 ๒๔ ครง／นาที่，แรงดันเลีอด のต๐／๙๐ ม．ม． ปรอท，ผู่งยมมอาการกระสับกระส่าย， หองเหนี่อย，นอนราบไม่ไต้，ไม่มี่บวง， ไม่มุด่ช่าน，ไม่มอาการเข้ยร．พบว่ามการ เคลือนไหวของทววงอกชชกซ้าย เและเสียง
 ในบริเวณทรวงอกซ่กข้าขล่างด้านหลัง．ไม่


 ช้ดเจน.






 กลบตาง (รู่ท $\circ$, 母) เมอได้ดหดาร


 เลอดแดงพลเมตรร่ บริเวแปอตขายสวนลาง



 ๗ส้ มลลกรม้ ทุก ว ช.ม. เนวนต่อมาและ






 ตุดาคม ฐะด๐。



ผูบวยชายไทย โสด อายุ ๒๕ ฯ่ รัเขา

 และไดรับการรกัษาพยาบาลกบแ พทยตดขด มาดนระยะ ะ บก่อน!จบครงน ๓ ว วนก่อน มาโรงพยาขาลผูป้วยม่อากไร แน่นหน่าอก,
 โดยเฉพาะเวลาหายใใดขาแรง ๆ, ไัสสง, และมอาการไอเบ่นเลอดเลิกนอย ะ วนกาอน มาโรงพยาบาล.

 ครง/นาทั้, (เตนไม่สม่าเสมอ), แรงตข่นเอด





 ผิตปกติ.



รูปที่ $ฺ-\propto$ ภาพรังสัทรวงอก พลโมนารี่แองจิโอแกรม ผู้บีวยรายที่ ไ

# ทรอมโบ－เอมโบลิสม์ของหลอดเล่อดพ้ลโมนาร่ 

การตรวจทางห้องปปิบติการ：เม็ดเลือด
ขาว ๔，ษ๐๐／คิวบิค มลลลมเตอร，โพลมอโฟ นวเคลยร์ ฝะ \％，ลิมโฟชัยท์ เ๒๕ \％，การ ตรวจอุจาระและบสสาวะ ไม่พบส่งผดปกติติ， เอ้น．พ．เอ้น．๔๓，คร์เอทนนน ๑．๓，บลรูบ่น ๑ นาที่ ๐．๒๕，๓๐ นาที่๐．๙ มกา／๑๐๐ มล．

การตรวจ อง．ชิ．จ．แสดงว่ามเวนตริเคล
 ロ ขนน

ภาพรงสสทรวงอก（รปที้๔，ะ ）พบ มเงาทบท่าน้นอกของปอดขวาล่าง，หว่เจ โตทงสองขาง．ได้ด้หการวนจฉฉย่รคทาง
 คลนควาเบนผูบวยเรครูาตคของหว่ใจ，ลน หว่ใจไมตร้ลตบตัน，หว้ใจวาย และมี
 ขวาล่าง，ภาพรังสีรรวงอกพลโมนารแอง

 อุดตุนของแขนงเลอด พลไมนาร ทสวนของ ปอดกลปขวาล่าง

ผู่วยรายน ะ ไดรัการรัษาด้วยการ ผ่ตัดเมื่อวขน ท่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๐๐ โดยทำ ไมตรลวาลโวโตมี่ และไดผาตัดทำใหมีการ ตีบตันของหลอดเลือดดำอินพเลยว่นาคาว่า （โดยวกัของวเข่）เพอข่วยบ้องกันการเกิด พลเมนารเอมโบลิสมศรรงต่อไป，
 หลัง ๖ เดือนต่อมาพบวา ผู่บ่วยแข้งแรง ปกติ，อาการทางระบบ！หลเว่ยนของโลหิตดี
 แอนติโคแอคกูแลนท์่เลย．
 ผู่วยชายไทยคู่ อายุ ๔๙ บ，อาชัพรับ วาขการ，วบไว่ในแผนกอายูราสตร์ ร．พ． ศิริราชดวยอาการสำคัญว่าเจ็บหน้าอกขวา มากมา ต วัน．มอาการไอและหายใจขัด ว่วมด้วย，เสมหะมี้อยสีขาว．ผูข่วยมอาการ ＇व゙ a゙ฯ ออนเพลยมาก，ม ปขูสูตลอดเวลา．

การตรวจร่างกายแรกรับ：อุฒหภูมิ ๓ส．ะ ดิกรีษษนติเกรต．หายใจ ๒๔ ครัง －a a \＆，a ต่อนาที，ชีพจร ๑๐๐ ครงต่อนาที，แวงจัน โลหตต ๑๑๖／๙๐ มลลลเมตร ปรอท．ผูบ้วยม อาการหอบเหนอ่อยและกระสับกระส่ายมาก， ไม่ชด，ไม่มอาการเขียว บริเวณทรวงอก ขวาดานล่างเคลอนไหวนอย และกดเจย ทั่ ๆ ไป，เคาะที่เลกนอย，เสียงหายใจ เบา และพ้งไดเเสียงฟริคขันรับ，หว่ใจไม่โต， ไม่พบเสยงผิตปกตตทหว่ใจ，

เม็ดเลือดขาว ๑๐,๑๕ั๐ ต่อคิวบิวมิลลิม่เตอร์, โพลีมอร์โฟนิวเคลียเซล์ ๗๙ \% ลิมโฟไซต์ ๒๐ \% และ เบโซพี่ลส์ $๑ \%$. เอ็น. พีเออน. ในเลีอด ๕๒ ครีเอตินน ๒.๔ บิลิรูบิน ๑ นาที่ $\circ$ ๒, ๓๐ นาที ๑.० มก./๑๐๐ มล.

ภาพรังสีทรวงอก (รูปที่ ๘) พบว่ามี งาท์บ ที่ชายปอดขวาล่าง ภาพรังสีทรวงอก พัลโมนารี่แองจิโอแกรม (รูปที่ $\left.{ }^{\prime}\right)$ แสดงว่า มีการอุตตันของแขนงหลอดเลือดพ้ลโมนารี่ ของปอดกลีบขวาล่าง.

ผู้บยวรายน ได้รับการรักษาโดยการให้ รับประทานยาคูมาดิน ในระยะแรกขนาด ๒๐ มิลลิกรัมต่อวัน. ต่อมาลดเหลือ ะ มิลลิกรัม ต่อวัน. ผ้บ่วยมีอาการดข้นเบ็น มลลกรม ตอวน. ผูบวยมอาการดขนเบน ลำดับ รวมเวลารับประทานยาอยู่นาน ๓ เดือน, ขณะนผู้บ้วยแข็งแรงเบ็นปกติตี.

```
ผู้บ゙วยรายที่๔ (เลขที่ทั่วไป ๓๒๕ัต๓-๑๐,
เลขที่ภายใใ ๑-๗๐0๘-๑๐)
```

    ผู้บ่วยชายไทยคู่, อายุ ๖อ ปี, รับเข้ามา
    ในแผนกอายุรศาสตร์ ร.พ. ศิริราช เมื่อววนที่


รูปที่ส ภาพรังสึทรวงอกของผู้บ่วยรายที่ ๓

 ของผู้ปขชยงยที่ ๓
ทรอมโบ - เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดพ้ลโมนาร่

๑๕ะ มีนาคม ๒๔๐๐, ด้วยอาการสำคัญว่า มีไข้, เจบหน้าอกมาก และหอบเหนื่อยมา ๓ วัน, ผูบัวยมีอาการไอแหง ๆ เลกนข้อย, ไม่มอาการหนาวสัน, เนองจากมข้สูสเกตว่า ผ้บีวยมอาการดีสราน และออนเพลียมาก, จงไดถูกส่งตัวมารับการรักษาในโรงพยาบาล,

๓๓.๕ั ดกรเซนตเกรต, ชพจร ๘๔ ครง ต่อนาที, หาย่ใจ ๒๔ ครงต่อนาที, แรงดน โลหตต ๑๒๐/»๐ มลลลเมตรปรอท

ผู้บ่วยมีอาการหอบเหนื่อย, กระสับกระส่ายเลกน้อย, มีอาการดีสร้านปานกลาง ไม่บวม, ไม่มีอาการเขียว. ขริเวณทรวงอก ซ้ายบนด้านหน้า เคาะที่ ธเลนนอย, และมี เสียงหายใจเบากว่าด้านตรงกันข้าม, ไม่มี เสียงฝิดปกติอย่างอน, หว่ใจไม่โต, ไม่า เสียงหว่ใจฝิดปกติ, ตบคลำได ๑ นวมมอ ใต ชายโครงขวา, ค่อนข้างแข้ง, กดไม่เจิบ.

[^1]

รูปที่๑๐ ภาพรังส์ทรวงอกของผู้บี่วยรายที่ ๔

ภาพรังสีทรวงอก (รูปที ๑๐) มีเงาหนา ทีขบริเวณส่วนบนของเนอปอดด้านช้าย

ผูข้วยไดรับการรักษาด้วยปภูชวนะสาร เบึนเวลาประมาณ ๓ อาทิตย์, อาการเจบ หน้าอก เหน่่อยหอบ, และอาการดีสร้านลด น้อยลงบ้าง แต่ยงไม่หายไปหมด, ภาพรังสี ทรวงอกก็ยงพบเงาที่ขที่อดซ้ายบนเช่นเดิม, จงไดทัากฺารตรวจ สะแคนนิงของปอด (รูปที่ ๑๑) พบว่ามีบริเวณที่าดเปอรพ้วชัน ที่อดกลีบซ้ายบน, การทำพลโมนารแองจิโอแกรม ( รูปที ๑๒) แสดงว่ามีการอุดตัน ของแขนงหลอดเลือดพลโมนารทปอดข้ายบน, ผูบ゙วยไม่ได้รับการรักษาด้วยยาพวก แอน-


รูปที่ ค๑ ภาพสะแคนนิงของปอด ในผู้บืวยยรายที่ ๔

ติโคแอคกูแลนท์เพราะไม่สม้ครรับการรักษา ตัวในโรงพยาบาล

## วิจารณ์

ผู้ข้วยที้ดรับการวินจฉัยโรคว่าเบ็น พัโมนารี่ทรอมโบ - เอมโบลิสม์ซึ่งนำมา

รายงานทง ๔ รายนเบนชายทงหมด อายุ ๒๕, ๓๗, ๔๙ และ ๖๑ บี ตามที่กล่าวไว ในตอนแรกแล้วว่าพ้ลโมนารี่ทรอมโบ เอมโบลิสม์มักจะพบใน วัยกลางคน หรือในผู้ สูงอายุ, ในผู้บูวยที่ามารายงานนมอายุ ๒๕ บี หนึ่งคน ซึ่งเบ็นผู้บ่วยที่โรครูมาติค ของหว่ใจ และ หวใจวายเนื่ องจากล้นไมตรล ตับตันอยู่ก่อนแล้ว


> รูปท ๑ย ภาพรังสึทรวงอก พลลโมนารี่แองจิโอแกรม ของผู้บ่วยรายที่๔

อาการที่สำคัญของผู้บยวทั่งสายได้แก่ อาการเจ็บน้าอก, ไอ, เหนื่อยหอบ, และ อาการไข้. ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี ต้องแยก จากอาการ ของโรคปอดอักเสบอย่างอื่น ๆ, ที่มีอดแฟบ, ภาวะทีมลมรั่วในช่อง เยื่อหุ้มปอด, หรือภาวะที่การอักเสบอย่าง เฉยยพล้นของเยื่อหุ้มปอด, หรือมีเอฟพ้วชัน เกิดข็น, เบ็นต้น ซึงการวินจฉัยแยกโรค อาจทำได้โดยการถามประวตต ใหละเอียด, การตรวจร่างกายผู้บว่ยย, หรือ จากภาพรังสี ทรวงอก. นอกจากใน ป็นวโมเนียบางราย - ๒ึ่งยกกับพัลโมนารทรอมโบ - เอมโบลิสม์ ได้ยาก อาจต้องอาศัยการตรวจพิเศษอย่าง

อน ๆ ต่อไดยอก. ขางครงผู้วยพลโมนารั ทรอมโบ - เอมโขลิสมอาจเข้มาโดยอาการ ช้อค, หรอออาการหั่ใจวายแบบเฉยบพลน.
 ชงงตองแยกจากโรคองฟารคชันของกลามเนอ หว่ใจ หรีอโรคห้วใจขนดอน่า ๆ, ๆงตอง อาศัยประวขตต่ การตรวจร่างกายและการตรวจ ต้วยเคืองอเลคศโคคารด โอแกรมประรกอบต้วย
 ช้ตเจนของทรอมโบ - เฟลบไบตีสของเส้น เลูอตดาท่าน่อง, สองรายม่อาการไอเบ่นเลออด, และสองรายม่อาการดีสร้านชัดเจน. อาการ
 วนจจฉยยรคพอโมารารทรอมโบ - เอมโบเสม่ ผลกาวตรวจร่างกายใใชผู้ข้วยท่น่ามา
 พปว่าทร่วงอกข่างทมพย่ธธสภาพมการเตตอน ไหวนอยย, เคาะทีข, เสียงหายใจเงาสามราย,




 ตบตนงเองลนหว่เม่วตรล. มหนงรายทม



 ลสม บ่ระการหนิง,




 ปกติ. การตรวชทางเอนไษร์ในเง้อดอาจพบ

 เอส. จ.โอ.ที สงหรอยกตตตได้ การตรวจ



 - U5 * ${ }^{\circ}$


การวนิจฉะโรศแน่ยอนโดตยารตตรวจ สะแคนน่งของฯยด ต ราย (รายแรกไม่ ใด้
 แองจัโอแกรม ๔ ราย ๆงงยข่นการบดกกาส วนจุฉรเรคที่น่นอน.

 d ver er $\because \quad$ a $\quad 4$



 อนฟเรยวนาคาวาตบลงตวย ทงนเพอจะชวย
 ผลการรักษาใน ฝูงข่งย ๔ รายน ม้ มี ๒ รายที ตดตามไดเบ์นระยะเวลา ว เดือนหลัง การ รักษาไม่งอาการผตปกตตอย่างใด, รายทห่งนง่

 แน

 หนงรายไม่สามารถติดตามได้.

เราควรตองนกคถงโลิคตรอมโบ-เอมโบ-



 ไสได้ดเน่นอนดววยเสมอ

 ภาควขาอายุรสาสตร์ร โรงพยาบารศริราขัววม ๔ ราย ทุศรายไตรบการวนจฉะยรรดแน่นอน โดยารงทำพิเมนารงองจ โอแกรม. ผูบปว *องรายไดรขการรกราไดผลดดวยยาพวก

 ดวยการฝาต่ด เนจงจากาเกตรวมากบการตบตฯ ้ に๐ ท ロ ข ของลนห่ใจไมตรลดวย.

## References.

1. Short, D.S. : A survey of pulmonary embolism in a general hospital : Brit. Med. J. 1: 790, 1952.
2. Icy H.L. Jr. Implications of Contraception. C. Oral Contraceptives and blood Coagulation. J. Med. Educ. 44 ; Suppl. 2: $71-3$, Nov. 1969.
3. Dalen J.E.; Haynes, F.W.; Hoppin F.G.; Evans G.L.; Bhardwaj P. and Dexter L: Cardiovascular Responses to Experimenial Pulmonary Emboli. Am. J. of Cardiology Vol. 20, p. 3-9, 1967.
4. Comroe. J.H.; Van Lingen, B.; Stroad, R.C.; and Roncaroni A.: Reflex and direct cardiopulmonary effect of 5-0 H- tryptamine (Serotonin) Their possible role in pulmonary embolism and coronary thrombosis. Am. J. Physiol.; 173; 379, 1958.
5. Thomas, D.P. Gurewich, V and Ashford T.P. Platelet adherence to thromboemboli in relation to the pathogenesis and treatment of pulmonary embolism; New Eng. J. Med. 274: 953: 1966.
6. Roach, H.D. and Laufman. H.; Relationship becween pulmonary embolism and pulmonary infarction S . Forum. 5: 214, 1954.
7. Wacker, W.E.C. and Snodgrass, P.J. Serum LDH activity in Fulmonary embolism diagnosis JAMA 174: 2142, 1960.
8. Sasahara A.A.; Cannilla J.E.; Morse R.L. Sidd J.J. and Tremblay G.M. Clinical and Physiological Study in Pulmonary Thromboembolism Am. J. of Cardiology, Vol. 20. p. 10-20, 1967.
9. Fleischner, F.G.: Observations on the radiologic changes in Pulmonary embolism; Pulmonary embolic Disease p 206 by Sasahara A.A. and Stein M.; New York, 1965; Grune and Stratton.
10. Davis W.C.; Immediate diagnosis of Pulmonary embolism: Am. Surgean 30: 291, 1964.
11. Wagner. H.N. Jr. et al.: Regional Pulmonary blood flow in man by radio isotope scaning JAMA. 187, 601-603, 1964.
12. Fred. H.L. et. al.; Arteriographic Assessment of lung scaning in the diagnosis of Pulmonary thrombo-embolism. New Eng. J. of M. Vol. 257 p. 1025-1032, 1966.
13. William J.R.; Wilcox W.C.; Andrews G.J. and Burns. R.R.: Angiography in Pulmonary embolism JAMA. 184. 473-471, 1963.
14. Robin, E.D. Forkner, C.E. Jr.; Bromberg P.A.; Croteau J.R. and Travis, D.M. Alveolar gas exchanges in clinical pulmonary embolism New Eng. J. Med: 262, 283, 1960.
15. Severinghaus J.W. and Stupfel M. Alveolar dead space as an index of distribution of blood flow in pulmonary capillary. J. Appl. Physiol 10: 335, 1957.

[^0]:    * จากสาขาวิชาโวคระบบการหายใจ และสาขาวิชาโรคหัวใจ, ภาควิษาอายุรศาสตร่, คณะแพทยศาสตร์ คิร้วาชพยาบาล, มหาวิทยาล้ยมหิตล.

[^1]:    ผลการตรวจ ทาง ห้อ ง ปภูับติการ: ๘ a 1 ดดดจง เมดเลอดขาว ๑๙๕๐๐ ตอควบวมลลมเตอร,
     ๔ \%. การตรวจอุจาระ, บัสสาวะ ไม่พบ สั่งผิดปกติ, เอ็น.พี.เอน. ๑๐๔ ครีเอตีนน ๒๔ บิลิบิน ๑ นาที ๒.๔, ๓๐ นาที ๔.๑ มก./๑๐๐ มล.

