# การรักษาถุงน้ำทูนหัวแตกหรือรั่ว่อ่อนเจ็บครรภ์ 

> ศรสมบรณ์ อ่วมกล *
> ศรเรรอน ศฺภพทยากุส


#### Abstract

การรักษาผู้กลอดที่มีถุนน้ำทูนหัวแตกหรือรั่วก่อนเจ็บครรภ์ 200 ราย ด้วยวิธ ลมุลละม่อม (conservative) ปรากฎผลว่า ผู้คลอดที่อายุครรภ่ต่งแต่ 36 สัปดดาห์ข้นไไ่ ร้อยละ 86.3 จะเคิดเจ็บครรภ์และกลอดเองกายใน 24 ชม. การใช้ยากระตุ้นให้เจ็บ ครรภ์ในรายที่มี้้ำเดินนานกว่า 24 ชม. ไม่ปราถฏอันตรายต่อมารดาและทารก ใน กลุ่มท่่อายุครร์่ำกว่า 36 สัปัดาห์มี่เพียงร้อยละ 33.3 เท่านั้นที่เจ็บครรภ์และดลอด เองกายใน 24 ชม. แต่ส่วนมากเมื้อได้รับการดูแลรักษาแบบลมุลละม่อมแล้วกีเกิด เจ็นกรรก์ และคลอดเองได้กายใน $2-3$ สัปดาห์ อบ็ตกกรไข้ของมารดาเกิดเฉพาะ ในกลุ่มหลังนี้ และเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาปดี่วี่วนะประถอบกับให้ยากระตุ้นให้ เจ็บกรรถ์ หรือผ่าท้องทำคลอดในรายท่่มื่อาการแทรกซ้อนบ่งช้ให้ทำผ่าตัดกี้ได้ผลดี ทุกราย นอกจากนีผู้รายงานเชื่อว่าการตรวจเพื่อวินิจัยยผู้กลอดเพื่ยคครั้งเดียว และ การใช้ยาปฏี่วี่วนะที่พอเพี่ยง สามารถช่วยลดอุบัติการไข้ในมารดาได้ดี


ถุงน้ำทุน หัวแตก หรือร้ว่ว่อนเรื่มเจ็บครรภ์ ical) และวิธีจมุลละม่อม่ ${ }^{21}$ (conservative) เบ็นสาเหตุให้ทั้งมารดาและทารกในครรภ์ต้อง เผชิญกับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ธิ่งมีความรุนแรง เบ็นส้ต่ว่วนกลับกับรยยเวลาการตั้งครรภ์ และ เบ็นส้ต่่วนโคยตรงกับการอักเสบของกุงน้้ทุ้นห้ว แลรระยะเวลาต้งแต่ถุดน้ำทูนว้วแตกหรือรัวจนกึง เริ่มเข็บครรภ์ รวมทั้งัมพันธ์กับน้ำหนักและส่วน นำของทารกที่คลอด

การักษษาหญิงมีครรงที่มี่โคคแทรกซ้อนน้้ สำค้ญมมากเพราะต้องคำนึงดึงทั้มมารดาและทารก พรัอมๆ กัน ในบบ่จุุบนมมววีทีทีเด็ดษาด ${ }^{5,18}(\mathrm{rad}-$

การให้ยาปปิจีวนะต่าง ๆ ช่วยลดการติดเช้อใน มารดาใด้ ${ }^{75}$, 15 (maternal morbidity) แต่ไม่ ค่อยมีผลต่อการบ้องกันการติดเช้้อของทารกใน ครรภ์ ผู้รายงานขอเสนอผลของการรักษาแบบ ลมุละะม่มมโดยคำนึงถีงความปปอดภภ่ย ของมารดา และทารกในครรภை รวมทั้งความจำเบ็นของโรง พยาบาลอันเกิดจากการมีจำนวนเตียงจำกัดเบ็น
สำคัฒด้วย
วัสดและวิธัการ
ได้ศึกษาหญิงมีครรภ์ที่เกิดดุงน้ำทูนหัวแตก

[^0]หรือรั่วก่อนเจ็บครรภ์ทั้งหมด 200 ราย โดยแบ่ง เบ็น 2 พวกคือ

1. พวกอายุครรภ์ตังแต่ 36 สัปดาห์ข้นไป 146 ราย
2. พวกอายุครรภ์ต่ำกว่า 36 ส้บดาห์ 54 ราย วธธดนจฉัยถงน้ำทนหวแตกหร อรว่

ก. ประวตตท้ผูมาคลอดบอกล่า
ข. ตรวจภายใใโโดยใช้ sterile speculum สอดเข้าไปดู

ค. ตรวจด้วยกล้องจุลทัศน์ 2 วธโคื
ค. 1 ย้อมน้ำจากช่องคลอดด้วย Nile blue sulphate $0.1 \%$ เพื่อด fat cells หรือ fat globules
ค. 2 ดูผลึกของน้าในช่องคลอด 20
ผู้มาคลอดจะได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉ์ย์เพียง ครั้งเดียวเท่านั้นจนกว่าจะมีการเจับครรภ์ ทุกราย รับไว้ในโรงพยาบาล บันทึกอุณภููม ซีพจรของ มารดาตามวิธีมาตรฐานตลอด จนอ้ตราเต้น ของ หัวใจทารกในครรภ์

## วธการรักษา

ก. พวกที่ไม่มีไข้
ก. 1 อายุครรภ์ตังแต่ 36 สัปดาห์ข้นไป

- รอให้เจ็บครรภ์ภายใน 24 ชม. ถ้า ไม่เจ็บครรภ์ให้ syntocinon เข้า
 พร้อมทั้งให้ pennicillin $1,0,00,000$ units เข้ากล้ามทุก 4 ชม. และให้ ต่อไปอีก $3-5$ วันหลังคลอด
- หากมีข้อห้ามการใช้ยากระตุ้นก็รอ จนเจ็บครรภ์เอง หลังคลอดให้ pennicillin เช่นเดียวกัน

ก. 2 อายุครรภ์ต่ำกว่า 36 สัปดาห์

- ถ้าน้ำทูนห้วหยุดรั่วไหลภายใน 24 ชม. ให้กลับบ้านได้ แนะนำให้มา ตรวจครรภ์ทุกสัปดาห์ รอจนครบ กำหนดแล้วปภิบัติตาม ก. 1 ห้าม "เม่ให้สวนล้างหรือสอดยาทางช่อง คลอด ห้ามการร่วมเพศ หากมี อาการเจ็บครรภ์หรือมีไข้ข้้ให้มา พบแพทย์ทันที
- ถ้าน้ำทูนหัวไม่หยุดรั่ว ให้อยู่ใน โรงพยาบาลต่อจนครรภ์ครบ 36 สัปดาห์หรือเกิดเจ็บครรภ์เอง

ข. พวกที่มีไข้
ๆ. 1 อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สั่งดาหขขนไป

- ให้ยา syntocinon เข้าหลอดเลือด ดำกระตุ้นให้หด็นครรภ์ พร้อมกับให้ pennicillin $5,000,000$ units เข้า

เมษายน 2516
หลอดเลือดดำทุก 4 ชม. หลังคลอด เปลี่ยนเบ็นให้เข้ากล้าม $1,000,000$ units ต่อไปอีก $3-5$ วัน

- ถ้ามีข้อห้ามเด้ยากระตุ้นการเจ็บ

ครรภ์ ใหยาปภิชีวนะก่อนแล้วผ่า
ตัดทำคลอด
จ. 2 อายุครรภ์ต่ำกว่า 36 สัปดาห์

- ปฎิบติเช่นเดียวกับ ๆ. 1 โดยให้ยา ปฏชีวนะ และใช้ยากระตุ้นให้เจ็บ ครรภ์


## ผล

ตารางที่ 1 การเจ็บกรรภ์และการคลอด

ตารางที่ 3 น้ำหนักทารกแรกเกิด


* ครรภ์แผ่า

ตารางที่ 2 สาเหตุของการผ่าท้องทำคลอด

|  | $\begin{gathered} \text { อายุครร่า } \\ >36 \text { สัปาห์ } \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { อายครรภ์ } \\ & <36 \text { สัปตาห์ } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 571 | รอยละ | ราย | ร้อยละ |
| เจ็บครรก์และ |  |  |  |  |
| คลอกเองกาย ใน 24 ชม. | 126 | 86.3 | 18 | 33.3 |
| เจ็บกรรภ่เละ |  |  |  |  |
| กลอดเองภาย หล้ง 24 ชม. | 5 | 3.4 | $12^{*}$ | 22.2 |
| เจ็บครรภ์และ |  |  |  |  |
| คลอดโดยใช้ยา กระท้น | 12 | 8.8 | $20^{* *}$ | 37.0 |
| ต้องผ่าท้องทำ |  |  |  |  |
| กลอก | 3 | 2.1 | 4 | 7.5 |
| รวม | 146 | 100 | 54 | 100 |

*ร รายจาก 17 รายนเบ็้นผู้บ่วยท่าให้กลับบ้านเเละเกิด เจ็บครรภ์ภายหลังในระยะเวถา $14-20$ วัน
**; รายจาก 20 รายน้งบ่นผู้บีวยที่ให้กลับบ้านและเกิจ มีไข้ข้นภายหลัง


ตารงทท่ 4 จุบัตักรเข้ของมมารตา


## ว่จารณ์ผล

ผู้มาคลอดที่อายุตั้งแต่ 36 สัปดาหข์นไป ร้อย ละ 86.3 (ตารางที่ 1 ) เจ็บครรภ์เองภายใน 24 ชม. ผลนี้สอดคล้องกับรายงานอื่นๆ ${ }^{1,3,5,6,7,12 \text {, }}$ $15,18,22,24$ มีะ รายในกล่มนี้ที่จำเบ็นต้อง ปล่อยให้เกิดเจ็บครรภ์เองหลัง 24 ชม. เพราะมี ข้อห้ามการใช้ยากระตุ้น 12 รายที่คลอดโดยใใช้ syntocinon กระตุ้นให้เจ็บครรภ์ไม่มีโรคแทรก ซ้อนแต่อย่างใด

กลุ่มที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 36 สัปดาห์ ร้อยละ 33.3 (ตารางที่ 1) เจ็บครรภ์เองภายใน 24 ชม. แสดงว่าถ้าครรภ์ไม่ครบกำหนดเกิดเจ็บครรภ์เอง ได้น้อย อย่างไรก็ตามแม้จะให้การรักษาแบบ ลมุลละม่อมก็จะเจ็บครรภ์เองและคลอดภายใน 14 -20 วันหลังจากที่ถุงน้ำทูนหัวแตกหรือรั้ว 20 ราย ที่ใช้ยากระตุ้นให้เจ็บครรภ์เบ็นเพราะมีไข้ทุกราย

เมื่อรวมอุบัติการที่ผ่าท้องทำคลอดจากผู้บี่วย ทั้งหมดนี้มี 7 ราย (ร้อยละ 3.5 ) สอดคล้องกับราย งานของ Gunn ${ }^{11}$ จากรายงานทั่ว ๆ ไปอุบติการ อาจจะพบได้ตั้งแต่ร้อยละ จากรายงานต่าง ๆ ${ }^{12,15,22}$ การเกิดสายสะดือโผส่ ร่วมกับถุน้ำทูน หัวแตกหรือรั้ก่อนเจ็บครรภ์พบ ได้ร้อยละ $0.3-1.7$ ซึ่งสูงกว่าอัตราที่พบในผูที่ คลอดตามปกติ ในการศึกษานี้พบเพียง 1 รายเท่า น้น ผู้บ๋วยตตั้งครรภ์ 34 สัปดาห์ ทารกอยู่ทางขวาง ตรวจพบสายสะดือโผล่ และเริ่มเจ็บครรภ์หลังจาก มีน้ำเดินมาแล้วประมาณ 30 ชัวโมง รักษาโดย การผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง น้ำหนัก ทารกแรกเกิด 1850 กรัม

ทารกท่าก้นไม่พบในการศึกษานี้แต่อุบติ การที่มีรายงานไว้พบได้ระหว่างร้อยละ 3.3 ถึง $8.9^{12,22}$ ทารก คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักต่า กว่า 250 กรัมพบทั้งหมด 60 ราย (ร้อยละ 30 ) ไม่แตกต่างจากรายงานต่าง ๆ ${ }^{3,5,6,7,12,15,18,22}$ ซึ่งพบระหว่างร้อยละ $9-40$

ผู้บยทที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 36 ส้ปดาห์ ข้นไปไม่ พบมีไข้ก่อนคลอดเลย แต่พบถึง 20 ราย (ร้อยละ 10) ในพวกที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 36 สัปดาห์ เบ็น อุบตติการที่ใกล้เคียงกับที่ Gunn ${ }^{11}$ รายงานไว้ 19 รายจาก 20 รายนี้เบ็นผู้บ่วยที่มีน้ำเดินมานาน กว่า 24 ชม. ส่วนอาการไข้ที่เกิดขึนภายหลังคลอด นั้นพบเพียง 12 ราย หรือร้อยละ 6 (ตารางที่ 4)
บีที่ 18 ฉบบทท่ 2
เมยายน 2516
การรักษาถุงน้ำทูนหัวแตกหรีอรั่วก่อนเจ็บกรรก์

ผลนี้บงหั้ว่าอาการไข้มักจะเกิดกับรายที่อายุครรภ์ ต่ำกว่า 36 สัปดาห์และมีถุงน้ำทุนหัวแตกหรืรร้ว มานานกว่า 24 ชม.

อุบติการเเกิดดุงน้ำทูนหัวแตกก่อนเจ็บครรภ์ แตตต่างกันระหว่างแต่ละรายงน ทั้งนี้เพราะใช้ คำนิยามไม่เหมือนกัน รายงานนี้ใช้นิยามหมื่อน ของ $G$ unn ${ }^{11}$ ซึ่งรายงานไว้ว่ามีเกิได้ด้อยยละ 10.7 สาเหดุเท้จริงของการเกิดถุงน้ำทูน หัวแตก หรือ รัว้ั้ั้งไไม่ทราบแน่นอน แต่มีสมมตตตรานหลาย อย่าง Danforth ${ }^{8,9}$ เชื่อว่าปากมดลูกอักเสมเริ้อ รังอาจทำให้ดุงน้ำทุนหับบางลงงนแตกได้และนอก จากน้้ การบีนตัวของมตลูทท่เกิคจากระบบทาง เดินบัสสาวะอักเสนเร้อร้งัก็อาจเบ็นอีกสเหตุุหนึ่ง Wideman และพวก ${ }^{24}$ พบว่าถ้ามารดาขาด วิตามินซีมากก็อาจเบ็นสานตุเหมือนกัน ส่วนเหตุ ผลที่เกิคน้ำหยุดเดินได้เองหล้งจากที่มีแตกรั้วแล้ว น้น Schuman ${ }^{19}$ อธิบาย่าาเบ็นเพราะมีดุดน้ำ ทูนหัว 2 ถุง

เม่อมีดุงน้าทุนนัวแตกก่อนเช็บครรร์อัตรา ตายบองทารกแรกกิคดี่ประมาแร้อยละ $2.6{ }^{2}, 18$ สนหตุส่วนใหญ่มาจากการคลอดก่อนกำหนด หาก ระยเเวลาด้งแต่ถุงห้าทูนหัวแตกรัวอนเจ็บครรภ์ นานเกินกว่า 24 ชม. อัตราตยยของารกจะเพื่ม จึนนเบ็น 2 เท่า ${ }^{15}$ แม้ทารกที่มี้าหหนกัแเรกเกิด มากกว่า 2500 กรัมข้นไป ต้ตราตายก์ยังสูกว่า การคลอดปกติ เนื่องจากถงน้ำทูนหัวอักเสบ ${ }^{14}$

ผู้รยยงานถื่หลักของ Hesseltine ${ }^{13}$ ในการ ข้องกันการอ้กเสบติดเชิ้โดยตรวจผู้ป่วยเพียงครั้ร เดียวเพื่ยห้ได้การวินิจดัย เพระะเชื่อว่าการตรวจ หลายครังจงทำให้มีโฮกาสติกเชื้อเพิมข้้น การให้ ยาปฏิจีวนะในผู้มาคลดดที่มีรยยเเวลาระหว่างดุง ห้ำทูนนัวแตตร้วถถึเจ็บครรภ์นานกว่า 24 ตม. นัน ก็เพื่อลด อฺบิิการไข้ของมารดา เพรา:การ ขีบและคลายตัวของมดลูก ${ }^{16,17}$ (pumping mechanism) นาน ๆ จะทำให้เชื้อบักเตรีเข้าใน มดลูกด้ด่ายย ผลจากการงชช้ยาปฏิชีวนะในรายงาน นี้ยีนย้นว่ามีประโยฐน์ในการข้องกันการอัเสบ ติกเช้อ เพราะุุบบตการของไข้ที่เกคคข้้นนล้งคลอด ต่ำกว่าไข้ที่เกิกก่อนคลอดเกือบเท่าต้ว (ตรางงที่ 4)
${ }^{15}$ ผลน้ใกล้เคียงกับรายงานของ Lebherz

สาเหตุการตายของมารดาที่เกิดถุงน้ำทุนหัว แตกหรือรัว่ว่วนมากมาจากการติตดเช้อ Webb ${ }^{23}$ ได้รวบรวมรายงนได้ผลว่ามารดาที่ถึงแก่กรรม 54 ราย มี 8 รายเท่าน้้นี่ไม่มีการติดเชื้อ และ เสนยข้อคคเห็นว่าอัตราตายนี้จะลดลงมาก ถ้าผู้ คลอดที่มี้น้ำเดินแล้วุุกรายรีบมาหาแพทย์ และ แพทย์ก็ควรจะเอาใจใส่ผู้คคอดที่มีภาวะแทรกช้อน นี้เบ็นพิเศษด่วย

ผู้ายงานขอขอบคุด ผู่ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บุจทริก ศรีพย゙ตต ที่ได้กรุดาเตรียม น้ำยา Nile blue sulphate ให้ใช้ตตอดมา และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัญพัมน์ อิศรากููร ฉเ

#   งานนี้ ตลอดจนศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรพต 

 บุญศิริ และ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน ซึ่ง

## เอกสารอ้างอิง

1. Biskind JI, Biskind LH: Premature rupture of the membranes. A clinical study. Am J Obstet Gynecol 73:750-3, 57
2. Bound JP, Butler NR, Spector WG: Classification and causes of perinatal mortality, Br Med J 2:1191-6, 56
3. Breese MW: Spontaneous premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 81 : 1086-93, 61
4. Brosen I, Gordon H: The cytological diagnosis of ruptured membranes using nile blue sulphate staining. J Obstet Gynecol Br Commonw 72 : 342-6, 65
5. Burchell RC: Premature spontaneous rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 88 : 251-5, 64
6. Calkins LA: Premature spontaneous rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 64 : 871-7, 52
7. Cron RS, Brown RC: Premature rupture of the fetal membranes. Obstet Gynecol 1:234-7, 53
8. Danforth DN, McElin TW, States MN: Studies on fetal membranes. Bursting tension. Am J Obstet Gynecol 65: 480-90, 53
9. Danforth : Textbook of Obstetrics and Gynecology. 1st edition. New York, Harper \& Row Publishers, 1966, pp. 306-307
10. Ekvall LD, Wixted WG, Dyer I: Spontaneous premature rupture of the fetal membranes. A review of 363 cases. Am J Obstet Gynecol 81 : 848-58, 61
11. Gunn GC, Mishell DR Jr, Morton DG: Premature rupture of the fetal membranes. A review. Am J Obstet Gynecol 106:469-83, 70
12. Hellman LM: Williams Obstetrics. 14th edition. New York, Appleton-Century-Crofts, 1970
13. Hesseltine HC: Discussion aggressive management of ruptured membranes. Am J Obstet Gynecol 83:936-7, 62
14. Knox IC, Miss V, Hoerner JK : The role of infection in premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 59:190-4, 50
15. Lebherz TB, Boyce CR, Huston JW: Premature rupture of the membranes. A statistical study from 7 U.S. Navy Hospitals. Am J Obstet Gynecol 81 : 658-65, 61
16. Overstreet EW, Romney SL: Premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 96:1036-42, 66
17. Roth LG: Early rupture of the membranes. Significance, etiology and prognosis. Obstet Gynecol 4:87-96, 54
18. Russell KP, Anderson GV: The agressive management of ruptured membranes. Am J Obstet Gynecol 83:930-7, 62
19. Schuman W: Double sac with secondary rupture of the bag of waters during labor. A clinical entity, and its explanation from examination of the membranes. Am J Obstet Gynecol 62:633-8, 51
20. Smith RW, Callagen DA: Amniotic fluid crystallization test for ruptured membranes. Obstet Cynecol 20:655-60, 62
21. Swartz DD, Patchell RD: Premature rupture of fetal membranes. Controversy in obstetrics and gynecology. Edited by Reid and Barton. Philadelphia, WB Saunders Company, 1969, pp. 46-49
22. Taylor ES, Morgan RL, Bruns PD, et al : Spontaneous premature rupture of the fetal membranes. Am J Obstet Gynecol 82:1341-8, 61
23. Webb GA: Maternal death associated with premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 98:594-601, 67
24. Wideman GL, Baird GH, Bolding OT: Ascorbic acid deficiency and premature rupture of fetal membranes. Am J Obstet Cynecol 88 : 592-5, 64
25. Wilson MG, Armstrong DH, Nelson RC, et al : Prolonged rupture of fetal membranes. Am J Dis Child 107:138-46, 64

[^0]:    * แผนกสูติ-นรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสกร์จุพาลงกรณมหาวิทยาลัย

