ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ, ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ- ΥΠΟΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

ΛΑΡΙΣΑ 2010
Στους γονεΐς μου
Στους καθηγητές μου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ- ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Με την περάτωση του παρόντος πονήματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Συρογιαννόπουλο Γεώργιο, χωρίς την ουσιαστική βοήθεια του οποίου δε θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Επιπλέον, ειλικρινή και πολλά ευχαριστώ οφείλω στον Καθηγητή κ. Γουργουλιάνη Κωνσταντίνο που από την αρχή υπήρξε δίπλα μου με τις συμβουλές και τις παραινέσεις του. Θερμά ευχαριστώ επίσης τον Καθηγητή κ. Γερμενή Αναστάσιο για τις εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις του. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παιδίατρο- Παιδοπνευμονολόγο κ. Καδίτη Αθανάσιο, ο οποίος βοήθησε στο σχεδιασμό και εκτέλεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου της διατριβής. Τέλος, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον κ. Αλεξόπουλο Μανώλη, που ήταν υπεύθυνος για τη μύησή μου στον κόσμο της παιδιατρικής υπογραφίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................6

A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.................................................................15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.................................................................19

ΟΡΙΣΜΟΙ.................................................................19

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ.................................................................21

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ.................................................................23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.................................................................32

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ.................................................................32

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.................................................................35

ΔΙΑΓΝΩΣΗ.................................................................37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.................................................................58

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΥ.................................................................58

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΛΥ.................................................................60

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΣΑΛΥ........69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.................................................................81

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΥ.................................................................81

B. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.................................................................87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.................................................................88

ΥΠΟΘΕΣΗ.................................................................88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.................................................................93

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ.................................................................93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.................................................................106
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ........106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.........................................................................109
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.................................................................109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.........................................................................124
ΣΥΖΗΤΗΣΗ.........................................................................124

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................132
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τόπος Γέννησης: Ελασσόνα Λαρίσης
Ημερομηνία γέννησης: 11/01/1974
Διεύθυνση: Δικωνύμου 2
Αθήνα
Τηλ.: 217 7286400/ 6945467946
Φαξ: 217 7286400
E mail: kalampoukae@yahoo.com

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
1. Ιδιωτικό επάγγελμα
2. Ειδικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Παιδοπνευμονολογικό Εξωτερικό Ιατρείο)
3. Επιστημονικός Συνεργάτης της Ευρωκλινικής Παιδών (Αχαρνών και Λεμεσού-Αθήνα)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1999-2000 Τρίμηνη Υποχρεωτική Εκπαίδευση στο Γ. Ν. Βόλου-Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κ. Υ. Βέλεστινο για το Περιφερειακό Ιατρείο Μ. Μοναστηρίου- Παράταση του χρόνου Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Εγκύκλιες Σπουδές
1986- 1992 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βόλου
Προπτυχιακή Εκπαίδευση
1992- 1999 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αριστοτέλειου
Πανεπιστημιού Θεσσαλονίκης
Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς»
Αδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (1999, Νομαρχία Μαγνησίας)
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
2000- 2004 Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
2005 Τίτλος Παιδιατρικής Ειδικότητας
2005 Αδεια Ασκήσεως Παιδιατρικής Ειδικότητας, Νομαρχία Λαρίσης
Εντατικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαγνωστική Ανοσολογία & Ιστοσυμβατότητα» διάρκειας 48 διδακτικών ωρών.

Συμμετοχή σε 43 (4 από αυτά διεθνή) ιατρικά συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα και συμπόσια που οργανώθηκαν από επιστημονικούς φορείς.

**ξένες γλώσσες**
Αγγλική (άριστη γνώση)
Γερμανική (ικανοποιητική γνώση)
Γαλλική (ικανοποιητική γνώση)
Ισπανική (ικανοποιητική γνώση)
Πορτογαλική (ικανοποιητική γνώση)

**ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ**

**Προπτυχιακή Εκπαίδευση**

1999-2000 Εκπαίδευση μαθητών ειδικότητας Νοσηλευτικής Χειρουργείου του ΙΕΚ Βόλου

**Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα**

2005-2006 Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών της Γενικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς

1999- σήμερα 43 (4 από αυτά διεθνή) ιατρικά συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα και συμπόσια που οργανώθηκαν από επιστημονικούς φορείς

**ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ**

2005-2006 Επικουρικός Παιδίατρος Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς

2006- σήμερα Ιδιωτικό Επάγγελμα Επιμελήτρια Ευρωκλινικής Παιδιών (συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής)

2007- σήμερα Ειδικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συμμετοχή στις εργασίες του Παιδοπνευμονολογικού εξωτερικού ιατρείου της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παιδιών «η Αγία Σοφία», καθηγητής κ. Γ. Χρούσος)

**ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

Μέλος της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά του ΣΚΙ
Συμμετοχή σε 6 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά, όπως φαίνεται παρακάτω:

Impact Factor = 1,917

Impact Factor = 1,917

Impact Factor = 2,999

Impact Factor = 1,917

Impact Factor = 2,999

Impact Factor = 8,876

Ξενόγλωσσες Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια
Συμμετοχή σε 18 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
Αναλυτικά:


Όλες οι περιλήψεις δημοσιεύθηκαν στα πρακτικά των συνεδρίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια:

Συμμετοχή σε 41 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια.

Αναλυτικότερα:

1. Πότσης Γ, Καλανταρίδου Σ, Πασχόπουλος Μ, Υφαντής Θ, Σιαφάκα Β, Καλαμπούκα Ε, Αντωνάκης Γ, Ναβρόζογλου Ι, Σιαφάκα Β, Καλαμπούκα Ε, Αντωνάκης Γ, Ναβρόζογλου Ι, Λαβασίδης Λ, Σιαφάκα Β, Καλαμπούκα Ε, Αντωνάκης Γ, Ναβρόζογλου Ι, Λαβασίδης Λ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ STATUS ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΑΛΓΟΣ. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 2006

2. Πότσης Γ, Καλανταρίδου Σ, Πασχόπουλος Μ, Σιαφάκα Β, Καλαμπούκα Ε, Αντωνάκης Γ, Ναβρόζογλου Ι, Λαβασίδης Λ, Σιαφάκα Β, Καλαμπούκα Ε, Αντωνάκης Γ, Ναβρόζογλου Ι, Λαβασίδης Λ. Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ STRESS. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 2006

3. Αναστασιου Α, Κατσιαρδάνη Κ, Μήτσιου Γ, Μαργαριτοπούλου Β, Καλαβρού Α, Καλαμπούκα Ε, Κατσιαρδάνης Κ, Μπαλαμώτη Ε. ΠΑΙ∆Ι-ΕΦΗΒΟΣ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. 2005: ΕΑ

4. Καδίτης Α, Αλεξόπουλος Ε, Νταµάνη Ε, Καλαμπούκα Ε, Καραδόντα Ι, Καλαμπούκα Ε, Γουργουλιάνης Κ. ΠΡΩΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2005: RT 128

5. Καδίτης Α, Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Καραδόντα Ι, Αγγελόπουλος Ν, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΠΡΩΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. 42ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2004: ΕΑ

6. Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Α, Καραδόντα Ι, Καλαμπούκα Ε, Καραδόντα Ι, Παπαδημητρίου Ε, Αγγελόπουλος Ν, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΑΠΩΤΕΡΑ
11.

12.

13.

14.

15.
16. Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Μαργαριτοπούλου Β, Τατσίδου Ε, Χατζοπούλου Β, Καδίτης Α, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:EA086

17. Καδίτης Α, Αλεξόπουλος Ε, Ξηρομερίτης Α, Καλαμπούκα Ε, Τατσίδου Π, Χατζοπούλου Β, Μαργαριτοπούλου Β, Σοτηράκου Σ, Κοσταδήμα Ε, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΣΥΜΠΙΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΙΝΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ Η/ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:P21

18. Καδίτης Α, Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Κοσταδήμα Ε, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΙΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΗΠΙΑ–ΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΙΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΙΝΟ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:P104

19. Κατσιαράνη Κ, Κατσιαράνη Κ, Αναστασίου Α, Μαργαριτοπούλου Β, Καλαμπούκα Ε, Giovanetto M. ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:P028

20. Καθαράκης Α, Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Παπαδημητρίου Ε, Κουτέ Β, Ματαρία Γ, Χαρλαμπίδη Ε, Κοσταδήμα Ε, Μικράκη Β, Γουργουλιάνης Κ. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΙΝΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: ΠΑΘΟΥΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:RT049

21. Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Α, Κοσταδήμα Δ, Καλαμπούκα Ε, Χατζοπούλου Β, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΣΥΡΡΙΤΤΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΟΗ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:RT435

22. Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Χατζοπούλου Β, Σοτηράκου Σ, Καθαράκης Α, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν. ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:RT404

23. Αναστασίου Α, Κατσιαράνη Κ, Κατσιαράνη Κ, Πανταζή Α, Καλαμπούκα Ε, Σαμαρά Μ. ΣΥΝΑΡΜΟ ΑΓΙΟΝ. ΠΕΡΝΑ ΑΠΑΡΑΤΗΣΤΗΡΗΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2003:RT435

25. Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Μαργαριτοπούλου Β, Τατσίδου Ε, Χατζοπούλου Β, Καδίτης Α, Σκεντέρης Ν. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. 2003:AA49

26. Αναστασίου Α, Κατσιαρδάκης Κ, Πέππα Γ, Μαργαριτοπούλου Β, Τσαλδάρη Χ, Καλαμπούκα Ε, Βλαβάχα Σ, Σκεντέρης Ν. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. 2003:AA80

27. Αλεξόπουλος Ε, Μικράκη Β, Καλαμπούκα Ε, Ματαφιά Γ, Κωσταδήμα Ε, Καδίτης Α, Σκεντέρης Ν. Η ΣΥΝΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΟΕΠΙΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΑΚΙΑΣ 6 ΚΑΙ 7 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2002:EA64

28. Αλεξόπουλος Ε, Μικράκη Β, Καλαμπούκα Ε, Ματαφιά Γ, Τατσίδου Ε, Καδίτης Α, Σκεντέρης Ν. Η ΣΥΝΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΑΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΑΚΙΑΣ 6 ΚΑΙ 7 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2002:AA149

29. Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Α, Καλαμπούκα Ε, Ματαφιά Γ, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΟΥΡΕΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΕ ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗΣ. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2002:AA153

30. Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Αθ, Μικράκη Β, Καλαμπούκα Ε, Κωσταδήμα Ε, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΠΗΝΔΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2002:AA161

31. Αναστασίου Α, Καλαμπούκα Ε, Μαργαριτοπούλου Β, Κατσιαρδάκη Κ, Κατσιαρδάκης Κ. ΜΟΝΗΡΗΣ ΚΥΣΤΗ ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΥ ΟΣΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΑΓΩΓΑ ΣΕ ΕΦΗΒΗ. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2002:AA250

32. Αλεξόπουλος Ε, Καλαμπούκα Ε, Χατζοπούλου Β, Ματαφιά Γ, Σωτηράκου Σ, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν. Ο ΜΗΝΑ ΤΕΝΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΑΥΝΟΥ ΑΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΡΙΝΙΤΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑΚΙΑ. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. 2002

33. Αναστασίου Α, Καλαμπούκα Ε, Μαργαριτοπούλου Β, Κατσιαρδάκη Κ, Κατσιαρδάκης Κ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΛΑΖΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. 2002

34. Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Α, Καλαμπούκα Ε, Μικράκη, Σκεντέρης Ν, Γουργουλιάνης Κ. ΣΥΜΒΑΛΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ. 39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2001:AA086

13
35. Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Α, Καλαμπούκα Ε, Κωσταδήμη Β, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν, Γουγουλιάνης Κ. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 2001: AA171

36. Αναστασιάδου Α, Κατσιαράνης Κ, Κατσιαράνης Κ, Καλαμπούκα Ε, Giovanetto M. ΧΡΟΝΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΝΟΣΟΥ ΛΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΟΜΑΛΟΥ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΕΙΧΘΗΝΑ. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προσαγωγής της υγείας. 2001: AA26

37. Κατσιαράνη Κ, Κατσιαράνης Κ, Αναστασιάδου Α, Καλαμπούκα Ε, Μαργαριτοπούλου Β, Giovanetto M. ΑΠΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 26 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προσαγωγής της υγείας. 2001: AA28

38. Αλεξόπουλος Ε, Ματαφιά Γ, Χατζοπούλου Β, Μανέτας Γ, Καλαμπούκα Ε, Μικράκη Β, Σκεντέρης Ν. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΆΣΘΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-7 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προσαγωγής της υγείας. 2001: AA73

39. Τσαλδάρη Χ, Τσαντάκη Α, Μαργαριτοπούλου Β, Καλαμπούκα Ε, Αναστασιάδου Α. Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟ∆ΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προσαγωγής της υγείας. 2001

40. Καλαμπούκα Ε, Μαργαριτοπούλου Β, Κατσιαράνης Κ, Αναστασιάδου Α. ΗΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟ∆ΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και προσαγωγής της υγείας. 2001

41. Μαργαριτοπούλου Β, Καλαμπούκα Ε, Κατσιαράνης Κ, Τσαλδάρη Χ, Αναστασιάδου Α. ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΩΣ Η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 26 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ. 5ο Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2000: 17P

Όλες οι περιλήψεις δημοσιεύθηκαν στα πρακτικά των συνεδριών.
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος “διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο” αναφέρεται σε μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις που συμβαίνουν ή επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τέτοιες παθολογικές καταστάσεις είναι η άπνοια κεντρικού τύπου, η άπνοια της προωρότητας, ο συγγενής υποαερισμός κεντρικού τύπου και το φάσμα των αποφρακτικών διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. Οι τελευταίες έχουν κλινικό εύρος που ποικίλλει από μια σχετικά καλοήθη κατάσταση γνωστή ως πρωτοπαθές ρογχλητό έως το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας στον ύπνο. Το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη μερική απόφραξη και/ ή διαλειπόντως πλήρη απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού με διαταραχή του κυψελιδικού αερισμού και της αρχιτεκτονικής του ύπνου.

Ο λόγος που το σύνολο των διαταραχών αποφρακτικού τύπου της αναπνοής στον ύπνο κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον είναι ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός μελετών που δείχνουν συσχέτιση των διαταραχών αυτών με καρδιαγγειακές επιπλοκές. Βέβαια, πολλοί προδιαθετικοί παράγοντες του συνδρόμου, όπως το άρρεν φύλο και η παχυσαρκία, προδιαθέτουν επίσης για υπέρταση και καρδιαγγειακές παθήσεις. Ενδείξεις υπάρχουν επίσης, ότι το σύνδρομο έχει επιπλέον σχέση με μεταβολικούς, αγγειακούς, αιματολογικούς και γενετικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών που συμμετέχουν στην παθογένεια του συνδρόμου οδηγεί στην κατανόηση των συνεπειών του. Αυτό οφείλεται και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά στη μελέτη του ύπνου, τη συνεχή καταγραφή των αναπνευστικών παραμέτρων και την ανάπτυξη εξελιγμένων
μοριακών τεχνικών. Ειδικότερα, η μελέτη της παθογένεσης των αποφρακτικών διαταραχών στον ύπνο επικεντρώνεται στη μελέτη φλεγμονώδεις και μεταβολικών μηχανισμών σε παιδιά και ενήλικες. Η συσχέτιση ανάμεσα σε φλεγμονώδεις μηχανισμούς και στο σύνδρομο αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών που ενοχοποιούν και εμπλέκουν τόσο εντοπισμένους όσο και συστηματικούς φλεγμονώδεις μηχανισμούς στην παθοψυχολογία ενός προβλήματος που αρχικά μοιάζει κυρίως μηχανικό. Οι μηχανισμοί της συστηματικής φλεγμονής μπορούν ίσως να εξηγήσουν και τη βλαπτική επίδραση του συνδρόμου σε απομακρυσμένα όργανα, εξηγώντας και επιπλοκές του συνδρόμου, π.χ. καρδιαγγειακές επιπλοκές [1, 2].

Παρά το μεγάλο αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων σχετικών με το θέμα, η τεκμηρίωση αιτιακής σχέσης του συνδρόμου με τις καρδιαγγειακές παθήσεις είναι δύσκολη, αν και η πλειονότητα των περισσότερων, καλά σχεδιασμένων μελετών υποστηρίζει την ύπαρξη σημαντικής συσχέτισης. Η δυσκολία στην τεκμηρίωση αιτιακής σχέσης έγινε παραστατική σε τουλάχιστον 4 λόγους. Πρώτον, κάθε συσχέτιση μεταξύ του συνδρόμου και των καρδιαγγειακών επιπλοκών πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη συμπεριφορικής παραγόντων, όπως ενηλικών. Δεύτερον, τα αποτελέσματα των διάφορων μελετών μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα, καθώς οι τεχνικές και μέθοδοι για τη διάγνωσή και τη βαρύτητά του συνδρόμου είναι διαφορετικές. Τρίτον, μπορεί να εξασθενεί δεκαετίες για να αναπτυχθεί καρδιαγγειακή νόσος, ως αποτέλεσμα του συνδρόμου. Τέλος, δεν υπάρχει κατάλληλο μοντέλο στα ζώα για τη μελέτη των μακροχρόνιων καρδιαγγειακών επιπλοκών του συνδρόμου αποφρακτικής ύπνου. Τα παιδιά ως πληθυσμιακή ομάδα αποτελούν καλό πρότυπο μελέτης της παραπάνω σχέσης, καθώς, στερούνται νοσημάτων φθοράς ή άλλων παθοψυχολογικών μηχανισμών των οποίων...
η συμμετοχή στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών επιπλοκών πρέπει να αποκλεισθεί στις αντίστοιχες μελέτες ενηλίκων [2].

Ο αγγειακός παράγοντας αύξησης του ενδοθηλίου (vascular endothelial growth factor- VEGF) είναι μια κυτοκίνη που θεωρείται ότι συμμετέχει στην αθηρογένεση και την ανάπτυξη καρδιαγγειακών επιπλοκών. Μελέτες σε ενηλίκους δείχνουν αύξηση των επιπέδων του παράγοντα αυτού σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια στον ύπνο [3]. Το ινωδογόνο επίσης συγκαταλέγεται στους παράγοντες που προδιαθέτουν σε αθηρογένεση. Μελέτες σε ενηλίκους δείχνουν αύξηση των επιπέδων του ινωδογόνου στο αίμα ασθενών με σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή συμμετοχή του στους παθογενετικούς μηχανισμούς που επάγει η άπνοια. Τέλος, τα μόρια προσκόλλησης, και ειδικότερα ο intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), έχει βρεθεί ότι έχουν αυξημένη συγκέντρωση σε ασθενείς με διαταραχές αναπνοής στον ύπνο και ταυτόχρονα συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της αθηρογένεσης. Για τους παραπάνω παράγοντες υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών στα παιδιά.

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετηθεί ο ρόλος των παραπάνω παραγόντων στην παθογένεια του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο κατά την παιδική ηλικία σε μια προσπάθεια διευκρίνισης της συσχέτισης μεταξύ υπνικής άπνοιας και των καρδιαγγειακών παθήσεων, μία υπόθεση που υποστηρίζεται από ένα αυξανόμενο αριθμό μελετών που δημοσιεύονται στη βιβλιογραφία και αφορούν ενηλίκες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ:
ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Α. Ορισμοί

Το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο (ΣΑΑΥ) στα παιδιά αποτελεί διαταραχή της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου, η οποία χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού (αποφρακτική υπόπνοια) και ή διαλείπουσα πλήρη απόφραξη (αποφρακτική άπνοια) [4, 5]. Η διακοπή της ροής του αέρα προκαλεί υποαερισμό των πνευμόνων και υποξηρία, ενώ επηρεάζει και την φυσιολογική αρχιτεκτονική του ύπνου.

Η άπνοια, η απουσία δηλαδή ροής αέρα από την μύτη και το στόμα για διάστημα τουλάχιστον δύο αναπνευστικών κύκλων, διακρίνεται σε κεντρικού, αποφρακτικού ή μικτού τύπου. Η κεντρικού τύπου άπνοια (κεντρική άπνοια) προκαλείται από κεντρικούς νευρολογικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα την αδυναμία έναρξης της αναπνευστικής προσπάθειας. Η άπνοια κεντρικού τύπου συναντάται κυρίως στα πρόωρα νεογνά και βρέφη, σχετίζεται με την ανωριμότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να συνοδεύει άλλες επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις, όπως λοίμωξη, υποθερμία, υποξηρία και ενδοκρανιακή αιμορραγία.

Η άπνοια αποφρακτικού τύπου (αποφρακτική άπνοια) χαρακτηρίζεται από απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού παρά την συνεχίζομαι αναπνευστική προσπάθεια. Στην μικτού τύπου άπνοια (μικτή άπνοια) συνοπτάρχει κεντρικό και...
αποφρακτικού τύπου διακοπή της ροής αέρα χωρίς να παρεμβάλλεται ανάμεσα τους φυσιολογική αναπνοή. συμβαίνει δε σε νεογνά και νεαρά παιδιά. Η άπνοια αποφρακτικού τύπου θεωρείται κλινικά σημαντική άσχετα από την παρουσία αποκορεσμού ή αφύπνισης. Η άπνοια κεντρικού τύπου είναι κλινικά σημαντική εφόσον ακολουθείται από αποκορεσμό της αιμοσφαιρίνης κατά 3% ή περισσότερο ή από αφύπνιση. Επίσης αξιολογείται όταν διαρκεί περισσότερο από 20 sec άσχετα από την παρουσία αφύπνισης ή αποκορεσμού.

Η υπόπνοια χαρακτηρίζεται από ελάττωση του εύρους της κυματομορφής της ροής αέρα κατά 50% ή περισσότερο σε σχέση με το εύρος που παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του ύπνου για διάστημα τουλάχιστον δύο αναπνευστικών κύκλων. Ως κλινικά σημαντικές θεωρούνται οι υπόπνοιες με διάρκεια μεγαλύτερη εκείνης που έχουν δύο αναπνευστικοί κύκλοι, εφόσον συνοδεύονται από αποκορεσμό της αιμοσφαιρίνης κατά τουλάχιστον 3% ή από αφύπνιση.

Υποαερισμός είναι η μείωση του κυψελιδικού αερισμού κάτω από το ελάχιστο επίπεδο διατήρησης σε φυσιολογικά επίπεδα των μερικών πιέσεων του διοξειδίου του άνθρακα. Στον μη αποφρακτικό τύπο (κεντρικό) υποαερισμό, ο ανεπαρκής αερισμός οφείλεται σε παθολογικό ερέθισμα από το κεντρικό νευρικό σύστημα προς τα νεύρα των αναπνευστικών μυών, σε νευρομυϊκές διαταραχές ή σε περιοριστική πνευμονοπάθεια. Ο αποφρακτικού τύπου υποαερισμός χαρακτηρίζεται από μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού, που οδηγεί σε ανεπαρκή πνευμονικό αερισμό, παρά τα φυσιολογικά ή αυξημένα ερεθίσματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος προς τους αναπνευστικούς μύες.
Το ροχαλητό ή ρεγχασµός (snoring) είναι εισπνευστικός ήχος που δηµιουργείται από δονήσεις της σταφυλής, της µαλθάκης υπερώας, της γλώσσας και των άλλων µαλακών µορίων της εισόδου του στοµατοφάρυγγα. Το πρωτοπαθές ροχαλητό (primary snoring) συνιστά την παρουσία ροχαλητού χωρίς συνοδείς καταστάσεις όπως άπνοια ή υπόπνοια, υποαερισµό, υποξαιµία, υπερκαπνία, µεγάλο αριθµό αφυπνίσεων, διαταραχή της αρχιτεκτονικής του ύπνου ή ηµερήσια συµπτώµατα, εκτός από αυτά που αποδίδονται άµεσα στην υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων και των αµυγδαλών (τουλάχιστον για 3 νύχτες την εβδοµάδα) [6].

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει περιγραφεί σε παιδιά και ενηλίκους το σύνδροµο αντίστασης του ανώτερου αεραγωγού. Οι ασθενείς µε σύνδροµο αντίστασης του ανώτερου αεραγωγού παρουσιάζουν ροχαλητό και υπνηλία στη διάρκεια της ηµέρας, και εργόδη αναπνοή κατά την διάρκεια του ύπνου, ενώ δεν παρατηρούνται αποφρακτικές άπνοιες, υποξαιµία και υπερκαπνία. Έτσι, η διάγνωση του συνδρόµου αντίστασης του ανώτερου αεραγωγού γίνεται µε τη µέτρηση της ενδοθωρακικής πίεσης µε την βοήθεια καθετήρα ο οποίος τοποθετείται στον οισοφάγο.

Β. Επιδηµιολογία

Το ΣΑΑΥ είναι σύνδροµο που εµφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, από την νεογνική ως την εφηβική. Ο κύριος παθογενετικός µηχανισµός του στα παιδιά είναι η υπερτροφία των αµυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Κατά συνέπεια, το
σύνδρομο είναι πιο συχνό στην προσχολική ηλικία, γιατί τότε οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις έχουν μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με το εύρος του αεραγωγού [7]. Όσον αφορά τη συχνότητα του συνδρόμου, ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Καθ’ εξίν ροχαλητό παρουσιάζουν το 83% έως 100% των παιδιών με ΣΑΑΥ [8, 9]. Γνωρίζοντας λοιπόν την συχνότητα του ροχαλητού που είναι το κύριο σύμπτωμα του συνδρόμου, μπορεί κατά προσέγγιση να υπολογισθεί η μέγιστη συχνότητα του ΣΑΑΥ.

Πολλές μελέτες χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια που μοιράσθηκαν σε γονείς προκειμένου να συλλέξουν επιδημιολογικά στοιχεία που αφορούν τη συχνότητα του ροχαλητού [10-18]. Η συχνότητα του καθ’ εξίν ροχαλητού βρέθηκε να ποικίλλει από 3,2 έως 12,1%, ενώ σε έρευνα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν 34,5%. Η συχνότητα του ΣΑΑΥ υπολογίζεται σε 0,7-2,9% [10, 11, 19-21]. Σε μελέτη που έγινε στη Θεσσαλία σε 3680 άτομα ηλικίας 1-18 ετών διαπιστώθηκε ιστορικό καθ’ εξίν ροχαλητού στο 4,2% των παιδιών και η συχνότητα ΣΑΑΥ ήταν 4,3%[22].

Αν και το ΣΑΑΥ στους ενήλικες είναι συχνότερο στους άνδρες [23], στα παιδιά δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών[11, 21]. Αυτό ενδεχομένως αντικατοπτρίζει τη μικρότερη επίδραση των ορμονών του φύλου κατά την προεφηβική ηλικία αλλά και τον κυρίαρχο ρόλο του μεγέθους των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων στην παθογένεια του ΣΑΑΥ στα παιδιά. Η φυλή αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που διαφοροποιεί τον επιπλοκισμό του συνδρόμου. Έτσι, τα παιδιά ισπανικής καταγωγής παρουσιάζουν συχνότερα συμπτώματα διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο από τα λευκά παιδιά.[24] Επίσης, η συχνότητα του συνδρόμου είναι 4-6 φορές μεγαλύτερη στα παιδιά αφροαμερικανικής
καταγωγής σε σχέση με τους καυκάσιους, αλλά 3-5 φορές μεγαλύτερη στα παιδιά με ιστορικό πρωρότητας σε σχέση με τα τελειόμηνα [21].

Γ. Παθοφυσιολογία

Το ΣΑΑΥ είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού ανατομικών και νευρομυϊκών παραγόντων. Όταν τα τοιχώματα του ανώτερου αεραγωγού συμπέσουν κατά τη διάρκεια της εισπνοής το αποτέλεσμα είναι αποφρακτική άπνοια. Ο φαρυγγικός αεραγωγός σε αντίθεση με τον αεραγωγό της μύτης, του λάρυγγα και της τραχείας δεν υποστηρίζεται από οστέινο ή χόνδρινο σκελέτο, επειδή τα μαλακά ευένδοτα τοιχώματα του εξυπηρετούν εκτός από τη λειτουργία της αναπνοής και την κατάποση. Ο γενειογλωσικός, γενειούοειδής, στερνούοειδής, στερνοθυρεοειδής και θυρεοειδής βοηθούν να διατηρεί την αρχιτεκτονική του δομή και τη βατότητά του, ασκώντας δυνάμεις διάτασης στα μαλακά τοιχώματα του [25]. Κατά την εισπνοή η σύσπαση του διαφράγματος δημιουργεί αρνητική (αναρροφητική) πίεση στην περιοχή του

Εικόνα 1. Μέτρηση αδενοειδών. Μετράται η απόσταση (A) ανάμεσα στο μέγιστο εύρος στο σημείο των αδενοειδών και μιας γραμμής που περνάει από τη βάση του ινιακού. (Από τους Fujioka M et al. Radiographic evaluation of adenoidal size in children: adenoidal-nasopharyngeal ratio. AJR 1979;133:401-404.)

Εικόνα 2. Μέτρηση ρινοφάρυγγας. Προσδιορίζεται η απόσταση (N) ανάμεσα στο πρόσθιο τοίχωμα της σκληρής υπερώας και της ρινονιακής συγχόνδρωσης. (Από τους Fujioka M et al. Radiographic evaluation of adenoidal-nasopharyngeal ratio. AJR
φάρυγγα. Η αρνητική αυτή πίεση γίνεται ακόμη αρνητικότερη όταν συνυπάρχει αυξημένη αντίσταση του ανώτερου αεραγωγού (υπερτροφία φαρυγγικής αμυγδαλής, υπερτροφία παρίσθμων αμυγδαλών, ρινίτιδα). Ετσι δημιουργούνται δυνάμεις που κάνουν τα τοιχώματα του φάρυγγα να συμπίπτουν, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η ροή του αέρα (αποφρακτική άπνοια).

Το εγκεφαλικό στέλεχος ενεργοποιεί, ταυτόχρονα με τους εισπνευστικούς μύες, και εκείνους που διαστέλλουν τον ανώτερο αεραγωγό αντιτιθέμενοι με αυτόν τον τρόπο στην αρνητική πίεση η οποία επικρατεί ενδοφαρυγγικά κατά την εισπνοή. Η συγχρονισμένη σύσπαση αυτών των μυϊκών ομάδων διατηρεί ανοικτό τον αεραγωγό και επιτρέπει την ανεμπόδιστη είσοδο του αέρα στους πνεύμονες. Όταν η αντίσταση στους ανώτερους αεραγωγούς αυξηθεί, ή ο τόνος των μυών που διαστέλλουν τον φαρυγγικό αεραγωγό ελαττωθεί, όπως συμβαίνει συνήθως κατά τη φάση REM του ύπνου, η αρνητική εισπνευστική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή πλήρη απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού και αποφρακτική υπόπνοια ή άπνοια [26, 27]. Επιπρόσθετα, εφόσον τα τοιχώματα του αεραγωγού συμπέσουν και προκληθεί αποφρακτική άπνοια, οι δυνάμεις συνάφειας που αναπτύσσονται μεταξύ των βλεννογόνων των τοιχωμάτων που συμπίπτουν, αποτελούν μία επιπλέον δύναμη που δρα στην κατεύθυνση της συντήρησης της απόφραξης.

Το ΣΑΑΥ έχει τον υψηλότερο επιπολασμό στις ηλικίες 2-8 ετών, καθώς τότε ο φαρυγγικός λεμφαδενικός ιστός είναι περισσότερο ανεπτυγμένος, περιορίζοντας τον αυλό του ανώτερου αεραγωγού [28]. Το μέγεθος του λεμφικού ιστού στον ανώτερο αεραγωγό αυξάνεται σε όγκο από την γέννηση και μέχρι περίπου την ηλικία των 12 ετών, με την μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στα πρώτα χρόνια της ζωής του μωρού [29]. Ανάλυση οβελιαίων τομών μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου σε 189 παιδιά...
και ενήλικες χωρίς κλινικές ενδείξεις απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού έδειξε ότι η φαρυγγική αμυγδαλή έχει το μέγιστο μέγεθος της στις ηλικίες 7-10 ετών και το ελάχιστο στην ηλικία των 60 ετών [30], ενώ παράλληλα παρατηρείται βαθμιαία αύξηση του μεγέθους του οστείνου σκελετού του ανώτερου αεραγωγού [31]

Μελέτες με μαγνητική τοµογραφία σε παιδιά χωρίς ροχαλιτό έδειξαν ότι φυσιολογικά η ανάπτυξη του φαρυγγικού λεµφικού ιστού και του οστείνου σκελετού είναι σύµµετρη [32, 33]. Αντίθετα, μεταξύ 3 και 6 ετών, οι παρίστασης αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις των παιδιών με ροχαλιτό έχουν μέγεθος μεγάλο αναλογικά χωρίς κλινικές ενδείξεις απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού, αδημοσίευτος σε ένα σχετικά στενότερο ανώτερο αεραγωγό [31]. Η δυσανάλογη ανάπτυξη των ιστών αυτών είναι φαινόμενο διαρκούς. Σε μελέτη που έγινε σε παιδιά με ΣΑΑΥ, υπό γενική αναισθησία και παράλυση των σκελετικών μυών, βρέθηκε ότι ο οποιοδήποτε ο αεραγωγού στο συνολικό συγχόντα, γεγονός αναπνευστικό είναι το επίπεδο των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων [34] (εικ. 1)

Στους ενήλικες, το ΣΑΑΥ συνυπάρχει και σχετίζεται ισχυρά συνήθως με την παχυσαρκία. Στα παιδιά, η παχυσαρκία αποτελεί επίσης ασθενή παράγοντα κινδύνου για ΣΑΑΥ [35].

Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης συχνότητας, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, της παιδικής παχυσαρκίας, που έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές αλλαγές σε δηµογραφικά και ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά του παιδιατρικού πληθυσµού, είναι φανερό ότι ο παράγων παχυσαρκία αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα στην
παθογένεια του παιδικού ΣΑΑΥ. Στις Η.Π.Α. ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών στις ηλικίες 6-11 ετών διπλασιάσθηκε ενώ στις ηλικίες 12-17 ετών τριπλασιάσθηκε από το 1980 έως το 2000. Συγκεκριμένα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90, λιγότερο από το 15% των παιδιών που παραπέμπονταν για έλεγχο πιθανού ΣΑΑΥ ήταν παχύσαρκα, τα τελευταία 2-3 χρόνια το ποσοστό αυτό έχει ανέβει και φθάνει, σε μερικά κέντρα αναφοράς, το 50% των παιδιατρικών ασθενών [36].

Καθώς η παχυσαρκία έχει σαφή ρόλο στην παθοφυσιολογία της απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού (υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων και αμυγδαλών σε συνδυασμό με εναπόθεση λίπους στον τράχηλο), είναι πιθανό η αναλογία μεταξύ παιδιών με πρωτοπαθές ροχαλήτο και αυτών με ΣΑΑΥ στα παχύσαρκα παιδιά να διαφέρει από τα παιδιά με φυσιολογικό βάρος [37]. Μελέτη στον Ελληνικό πληθυσμό αναφέρει ότι στις ηλικίες ≤ 6 ετών, τα παχύσαρκα ή υπέρβαρα παιδιά έχουν τον ίδιο κίνδυνο για αποφρακτική διαταραχή της απόφραξης ενώ συγκρινόμενα με τα παιδιά φυσιολογικού σωματικού βάρους [38]. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι κατά την προσχολική ηλικία η υπερτροφία αδενοειδών και αμυγδαλών αποτελεί κυρίαρχο ανατομικό αίτιο απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού. Ο κίνδυνος όμως για τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά αρχίζει να αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στοιχεία από την προοπτική παιδιατρική μελέτη του Cleveland δείχνουν έξτραβαρα ότι στα 13-16 έτη της ζωής οι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι έφηβοι έχουν ανεπαρκή κίνδυνο για αποφρακτική άπνοια συγκρινόμενοι με τους εφήβους φυσιολογικού βάρους [39]. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι αρκετά παιδιά με ΣΑΑΥ και υπερτροφικές αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις παρουσιάζουν ανεπάρκη πρόσληψη βάρους, η οποία βελτιώνεται μετά από συνδυασμένη αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή [34].
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζει ο τόνος των μυών του ανώτερου αεραγωγού προκειμένου κάποιο παιδί να εμφανίσει ΣΑΑΥ. Ενδείξεις που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία είναι οι εξής: 1) Οι ασθενείς με ΣΑΑΥ δεν παρουσιάζουν απόφραξη κατά την εγρήγορση, όταν ο τόνος των μυών του ανώτερου αεραγωγού είναι φυσιολογικός. 2) Το μέγεθος των παρίστημιων αμυγδαλών και της φαρυγγικής αμυγδαλής δε συσχετίζεται πάντοτε με την ύπαρξη ΣΑΑΥ [40-42]. 3) Το ΣΑΑΥ επιμένει σε σημαντικό αριθμό παιδιών μετά την αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή. [43, 44]. Κάποια παιδιά με ΣΑΑΥ που θεραπεύονται με αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή, υποτροπιάζουν στη εφηβεία [45]. Φαίνεται λοιπόν πως το ΣΑΑΥ στα παιδιά είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία σχετίζεται με την εμφάνιση συμπτωμάτων όταν εκπληρώνεται ένας συνδυασμός ανατομικών και νευρομυϊκών παραγόντων.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε παιδιά με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες ή νευρομυϊκές διαταραχές (σύνδρομο Crouzon και Apert, σύνδρομο Pierre Robin, σύνδρομο Down, σύνδρομο Goldenhar, αχονδροπλασία, μυελομηνιγγοκήλη και εγκεφαλική παράλυση. Σε μερικά παιδιά, (π.χ. αυτά με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες), ο ανατομικός παράγοντας παίζει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια του ΣΑΑΥ, ενώ σε άλλα (εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία) είναι σημαντικότερος ο νευρομυϊκός παράγοντας.

Επιπρόσθετα, στα παιδιά με ΣΑΑΥ είναι πιθανό να είναι παθολογικός ο κεντρικός έλεγχος της νευρομυϊκής λειτουργίας του ανώτερου αεραγωγού. Οι μύες του ανώτερου αεραγωγού ενεργοποιούνται από ερεθίσματα όπως η υποξαμία [46], η υπερκαπνία [46] και η χαμηλή (μικρότερη από την ατμοσφαιρική) πίεση [47, 48]. Όταν η τάση των μυών αυτών είναι ελαττωμένη ή απούσα, η τάση για σύμπτωση των
τοιχωμάτων του αεραγωγού και απόφραξη είναι μεγάλη [49]. Αντίστροφα, ενεργοποίηση των μυών του ανώτερου αεραγωγού με υπερκαπνία [50, 51] ή με ηλεκτρικό ερεθίσμα, ελαττώνει την τάση σύμπτωσης των τοιχωμάτων του φάρυγγα [52]. Η αύξηση του τόνου των μυών αυτών είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο οι ενήλικοι ασθενείς αντιρροπούν τις επιδράσεις του ανατομικά στενού ανώτερου αεραγωγού όταν βρίσκονται σε εγρήγορση [53], αλλά όχι και κατά την διάρκεια του ύπνου [54].

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η δραστηριότητα του γενειογλωσσικού μυώς, όπως προκύπτει από συγκριτική μελέτη της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητάς του σε παιδιά με ΣΑΑΥ και φυσιολογικά παιδιά [55]. Βρέθηκε ότι κατά την εγρήγορση, η δραστηριότητα του είναι αυξημένη στα παιδιά με ΣΑΑΥ, διαφορά που πιθανά αντικατοπτρίζει την ύπαρξη αντιρροπιστικού μηχανισμού έναντι του μερικά αποφραγμένου αεραγωγού. Η εξασθένηση της δραστηριότητας του μυών αυτού σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα σε αυτά που πάσχουν από ΣΑΑΥ κατά τη διάρκεια του ύπνου έχει σα συνέπεια την απώλεια του αντιρροπιστικού αυτού μηχανισμού.

Σε σχέση με τους ενηλίκους, τα παιδιά εμφανίζουν εντονότερα νευρικά ερεθίσματα προς τους αναπνευστικούς μύες [56-58]. Επομένως, τα φυσιολογικά παιδιά, είναι πιθανό να μπορούν να αντιρροπούν την τάση του ανώτερου αεραγωγού να συμπέσει, μέσω της αύξησης του κεντρικού ερεθίσματος των μυών του ανώτερου αεραγωγού. Με την πάροδο της ηλικίας όμως, η τάση σύμπτωσης των τοιχωμάτων του αεραγωγού αυξάνει [59]. Συμπερασματικά, η δράση των μυών του φάρυγγα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση της βατότητας του ανώτερου αεραγωγού στα παιδιά με υπερτροφία των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων κατά την διάρκεια του ύπνου.
Οι ενήλικοι που πάσχουν από ΣΑΑΥ, λόγω της παρατημένης υποξαίμιας και υπερκαπνίας κατά τη διάρκεια της νύκτας, παρουσιάζουν ελαττωμένα ερεθίσματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα προς τους αναπνευστικούς μύες κατά την εγρήγορση [60-63]. Αυτό δεν αποτελεί το πρωτοπάθεις αίτιο του ΣΑΑΥ, αφού αποκαθίσταται μετά την θεραπεία [64]. Οι ενήλικες που μελετήθηκαν ήταν παχύσαρκοι με συνυπάρχοντα νοσήματα του αναπνευστικού, παράγοντες που πιθανον επηρέασαν τα αποτελέσματα των μελετών αυτών. Τα παιδιά, λόγω απουσίας της παχυσαρκίας και άλλων συνοδών νοσημάτων και του μικρότερου χρόνου νόσησης από ΣΑΑΥ, παρουσιάζουν φυσιολογική απάντηση στην υπερκαπνία και την υποξαίμια, τόσο κατά την εγρήγορση [65] όσο και κατά τον ύπνο [66]. Παρόλα αυτά, ήπιες διαταραχές μπορεί να παρατηρηθούν σε παιδιά με ΣΑΑΥ κατά την διάρκεια επαναλαμβανόμενων προκλήσεων υπερκαπνίας αμέσως μετά την προϊνή αφύπνιση [67]. Οι διαταραχές αυτές συνήθως υποχωρούν στη διάρκεια της ημέρας.

Οι αποφρακτικές άπνοιες στους ενήλικες σχεδόν πάντοτε τερματίζονται με αφύπνιση. Στα παιδιά οι αφυπνίσεις δεν είναι τόσο συχνές. Οι μισές άπνοιες στον nonREM ύπνο και το ένα τρίτο στον ύπνο REM τερματίζονται με αφύπνιση [68]. Όσο μικρότερα είναι τα παιδιά τόσο σπανιότερα οι άπνοιες τερματίζονται με αφύπνιση (στα νεογνά μόνο στο 20% των απνοιών). Η απουσία αφυπνίσεων επιτρέπει να διατηρείται η αρχιτεκτονική του ύπνου και γι’ αυτό το λόγο δεν παρατηρείται συχνά υπνηλία κατά την εγρήγορση όπως συμβαίνει στους ενήλικες. Επιπλέον, τα παιδιά έχουν υψηλότερο ουδό αφύπνισης από τους ενήλικους, και μάλιστα όσο μικρότερα είναι η ηλικία, τόσο υψηλότερος είναι ο ουδός [69]. Ο ουδός αφύπνισης είναι υψηλότερος στα παιδιά με ΣΑΑΥ, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά και μάλιστα είναι τόσο υψηλότερος όσο μικρότεροι είναι ο δείκτης απνοιών- υποπνοιών [66]. Θεωρείται ότι ο υψηλός
ούδός αφύπνισης είναι συνέπεια της νυκτερινής υπερκαπνίας, επειδή γίνεται
φυσιολογικός μετά την θεραπεία του ΣΑΑΥ. Τα παιδιά με ΣΑΑΥ παρουσιάζουν
υψηλότερο ουδό αφύπνισης κατά την διάρκεια του ύπνου REM σε σχέση με τον
nonREM ύπνο, ενώ στα φυσιολογικά παιδιά συμβαίνει το αντίθετο [70]. Ο ύπνος
REM είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη και την οφρύμαση των μικρών
παιδιών [71] και η δυσκολία αφύπνισης πιθανά είναι ένας μηχανισμός που σκοπό έχει
να προστατεύει τον ύπνο REM. Τα παιδιά με ΣΑΑΥ, επιπρόσθετα, παρουσιάζουν
αδυναμία αφύπνισης ως απάντηση σε ειδικά αναπνευστικά ερεθίσματα. Ειδικότερα, η
υποξαιμία είναι φτωχό ερεθίσμα για αφύπνιση, τόσο στα φυσιολογικά, όσο και στα
παιδιά με ΣΑΑΥ. Αντίθετα η υπερκαπνία αφυπνίζει όλα τα παιδιά.

Ενώ οι φλοιώδεις αφυπνίσεις που καταγράφονται στο ηλεκτρογκεφαλογράφημα
και ακολουθούν επεισόδια απόφραξης είναι σπάνιες στα παιδιά, οι υποφλοιώδεις
αφυπνίσεις που συνοδεύονται στα σωματικές κινήσεις [72, 73] ή από διαταραχές του
αυτόνομου [74] είναι συχνές. Οι υποφλοιώδεις αφυπνίσεις δεν προκαλούν ημερήσια
υπνηλία. Δεν είναι γνωστό αν προκαλούν άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, αλλά
πιθανά σχετίζονται με την αρτηριακή υπέρταση που εμφανίζουν τα παιδιά με ΣΑΑΥ
[75].

Στην παθοφυσιολογία του ΣΑΑΥ συμμετέχουν επίσης γενετικοί παράγοντες [76-
80]. Δεν είναι γνωστό αν οι γενετικοί παράγοντες επιδρούν στην ένταση των
ερεθισμάτων στους αναπνευστικούς μύες [62, 78], στον ανατομικό παράγοντα [76,
77] ή και στα δύο. Έχει βρεθεί ότι και η φυλή είναι σημαντικός παράγοντας αφού το
ΣΑΑΥ είναι συχνότερο στους Αφροαμερικανούς [79, 81].
Συμπερασματικά, στην παθοφυσιολογία του ΣΑΑΥ στα παιδιά ένα σύνολο παραγόντων επιδρούν σε ένα αεραγωγό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν την τάση να συμπίπτουν, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αποφρακτικά φαινόμενα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΑΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α. Κλινική Εικόνα

Το ροχαλητό (ρεγχασµός) είναι το συχνότερο και χαρακτηριστικότερο σύµπτωµα του ΣΑΑΥ στη διάρκεια του ύπνου, το οποίο οφείλεται σε μερική απόφραξη του φαρυγγικού αυλού [82-84]. Το 97% των γονέων των παιδιών με ΣΑΑΥ, αναφέρουν ότι τα παιδιά τους παρουσιάζουν ροχαλητό τις περισσότερες ημέρες της εβδοµάδας και το 91% αναφέρουν πολύ έντονο ροχαλητό. Πρόκειται για ήχο που παράγεται κατά τη διάρκεια της εισπνοής. Μπορεί να είναι χαµηλής συχνότητας όταν προκαλείται από δονήσεις της σταφυλής, της μαλακής υπερώας, της γλώσσας και των άλλων μαλακών μορίων της εισόδου του στοµατοφάρυγγα ή υψηλότερης συχνότητας, όταν η επιεικία των αµυγδαλών και των αδενοειδών παρεµποδίζει την κίνηση της μαλακής υπερώας [85]. Όταν το ΣΑΑΥ στα παιδιά εκδηλώνεται ως αποφρακτικός υποαερισµός χωρίς πλήρεις άπνοιες, το ροχαλητό είναι συνεχές [86], ενώ όταν εκδηλώνεται και με άπνοιες το ροχαλητό διακόπτεται από επεισόδια σιγής, που τερματίζονται με ηχηρό αναστεναγµό [87-89]

Αρκετά παιδιά με ΣΑΑΥ εµφανίζουν αυξηµένο έργο αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου. Η εργώδης αναπνοή περιλαµβάνει εισολκές των µεσοπλευρίων διαστηµάτων, του στέρνου, της υπερστερνικής περιοχής και των υπερκλείδιων βόθρων, χρήση των επικουρικών αναπνευστικών μυών και παράδοξη προς τα έσω κίνηση του θωρακικού κλωβού κατά τη διάρκεια της εισπνοής. Φυσιολογικά τόσο το θωρακικό όσο και το κοιλιακό τοίχωµα κινούνται ταυτόχρονα προς τα µέσα στην
εκπνοή ή προς τα έξω στην εισπνοή. Όταν υπάρχει σημαντική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού κατά την εισπνοή, το διάφραγμα συσπάται εντονότερα, το κοιλιακό τοίχωμα κινείται προς τα έξω, αλλά η έντονα αρνητική πίεση προκαλεί «παράδοξη» προς τα έσω κίνηση του θωρακικού κλωβού.

Οι άπνοιες γίνονται αντιληπτές από τους γονείς ως βραχείες παύσεις της αναπνοής [82, 90, 91], αποτελούν δε σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για ύπαρξη ΣΑΑΥ [82, 90, 91]. Δεν αναφέρονται πάντα στον παιδίατρο γιατί δεν γίνεται αντιληπτή η σημασία τους. Εκτός από τις άπνοιες, το παιδί με ΣΑΑΥ μπορεί να εμφανίζει παρατεταμένη μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού με μικρότερες διακυμάνσεις του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο, και χωρίς πολλές αφυπνίσεις. Αυτού του τύπου η διαταραχή μπορεί να συνοδεύεται από όλες τις επιπλοκές του συνδρόμου, ακόμα και χωρίς άπνοιες [92], ενώ η κλινική εικόνα μπορεί να είναι και βαρύτερη από του συνδρόμου που συνοδεύεται από άπνοιες [93].

Επίσης, το ΣΑΑΥ μπορεί να συνοδεύεται από ανήσυχο ύπνο [8, 87-89, 91]. Ως ανήσυχος ύπνος θεωρούνται οι παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις και αφυπνίσεις κατά την διάρκεια του ύπνου [94]. Το γεγονός ότι ο ανήσυχος ύπνος υποχωρεί μετά από αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή [8, 91, 95] είναι ενδεικτικό του ότι ο ανήσυχος ύπνος είναι χαρακτηριστικό του ΣΑΑΥ. Συχνό σύμπτωμα στους ενηλίκους με ΣΑΑΥ είναι οι συχνές αφυπνίσεις με κατακερματισμό του ύπνου. Αντίθετα, στα παιδιά οι αφυπνίσεις είναι σπανιότερες [68], γιατί ο ουδός αφύπνισής τους είναι υψηλός [66, 69, 70].

Τα παιδιά με ΣΑΑΥ συχνά λαμβάνουν ασυνήθιστες θέσεις κατά την διάρκεια του ύπνου, π.χ. κοιμούνται με έκταση του αυχένα [91, 92] ή με τα κάτω άκρα σε κάμψη και τα γόνατα στο θώρακα [96]. Σε μελέτη βρέθηκε ότι το 65% των παιδιών με
ΣΣΑΥ συγκρίνομενο με το 0% των φυσιολογικών παιδιών λάμβανε ασυνήθιστες θέσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου [91]. Φαίνεται πως με συχνές αλλαγές θέσης ή με ασυνήθιστες θέσεις τα παιδιά με ΣΣΑΥ εξασφαλίζουν καλύτερη βατότητα του ανώτερου αεραγωγού. Στο 50% των παιδιών με ΣΣΑΥ παρατηρείται υπερβολική εφίδρωση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα φυσιολογικά παιδιά είναι 15% [90]. Στοματική αναπνοή παρουσιάζει το 78% των παιδιών με ΣΣΑΥ και το 73% των παιδιών με πρωτοπαθές ροχαλήτο [87-89]. Το αντίστοιχο ποσοστό στα φυσιολογικά παιδιά είναι 7% [97].

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα παιδιά με ΣΣΑΥ είναι δυνατό να παρουσιάζουν υπνηλία, υπερκινητικότητα, διαταραχές της συμπεριφοράς και στοματική αναπνοή.

Ημερήσια υπνηλία εμφανίζουν συχνά οι ενήλικες με ΣΣΑΥ [98], όπως επίσης και τα παιδιά τα μεγαλύτερα των πέντε ετών [82, 83, 87, 90, 92, 93, 99]. Σε δημοσιευμένες μελέτες, περιορισμός του ύπνου για μία νύχτα ή μία εβδομάδα προκαλεί διάσπαση προσοχής και διαταραχή της συμπεριφοράς προσωπικά [100, 101]. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα παιδιά με ΣΣΑΥ παρουσιάζουν διαταραχές συμπεριφοράς και μειωμένη σχολική απόδοση, ενώ έχουν επίσης περιγραφεί συσχέτιση μεταξύ συνδρόμου και διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας, καθώς επίσης και επιθετικής συμπεριφοράς. Αντίστοιχες διαταραχές μπορεί να εμφανίζουν παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλήτο, σε μικρότερο, όμως, ποσοστό. [102-106]. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει το γεγονός

Εικόνα 4. Στοματική αναπνοή σε 10χρονο κορίτσι με τυπικό αδενοειδές προσωπικό.
ότι δεν εμφανίζουν όλα τα παιδιά με ΣΑΑΥ μαθησιακές διαταραχές, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων στη διαδικασία.

Μελέτες αναφέρουν στοματική αναπνοή κατά τη διάρκεια της ημέρας στο 95% των παιδιών με ΣΑΑΥ που φαίνεται να υποχωρεί σχεδόν σε όλα τα παιδιά μετά από αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή. [95]. Η συχνότητα της στοματικής αναπνοής είναι η ίδια ανάμεσα στα παιδιά με ΣΑΑΥ ή με πρωτοπαθές ροχαλητό [82].

**Β. Φυσική Εξέταση**

Η φυσική εξέταση του παιδιού με ΣΑΑΥ ποικίλει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά έχουν ήπια ή χαμηλά μέτρια υπερτροφία των παρίσθημων αμυγδαλών (εικ. 5) και των αδενοειδών εκβλαστήσεων και δεν παρουσιάζουν απαραίτητα δυσκολία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σημαντική υπερτροφία του λεμφικού ιστού του ανώτερου αεραγωγού μπορεί να διαλάθει κατά την επισκόπηση του φάρυγγα. Συνεπώς, η κλινική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα δεν αποκλείει την ύπαρξη του συνδρόμου. Η φυσική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε εκτίμηση της αύξησης- ανάπτυξης του παιδιού. Παιδιά με ΣΑΑΥ έχει συχνά αναφερθεί ότι εμφανίζουν ανεπαρκή πρόσληψη βάρους και ελλιπή ανάπτυξη [107]. Επιπλέον, η παχυσαρκία στα παιδιά αυξάνει τον κίνδυνο για ΣΑΑΥ 4,5 φορές [21]. Η κλινική εξέταση αρχίζει με την επισκόπηση του

![Εικόνα 5. Υπερτροφία παρίσθημων αμυγδαλών](image)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
03/08/2019 17:55:02 EEST - 54.70.40.11
ασθενούς. Η στοματική αναπνοή και το αδενοειδές προσωπείο έχουν σημασία. Η ένρινη ομιλία είναι ένδειξη ρινικής απόφραξης. Η πλάγια (προφίλ) ψής του προσώπου πρέπει, επίσης, να ελεγχθεί για οπισθογναθία, μικρογναθία (εικ. 6) ή υποπλασία της μέσης γραμμής του προσώπου. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν τον ανώτερο αεραγωγό και αποτελούν σημεία κλειδιά για τη διάγνωση. Τα παιδιά πρέπει επίσης να ελέγχονται για σκολίωση ρινικού διαφράγματος, πάχυνση του ρινικού βλεννογόνου, ρινικούς πολύποδες καθώς και την επαρκή βατότητα των ρινικών χοανών. Στη στοματική κοιλότητα ελέγχεται το μέγεθος και η εμφάνιση της γλώσσας και της μαλακής υπερώας. Μεγάλο μέγεθος γλώσσας και θολωτή υπερώα ή χαμηλή ευένδοτη υπερώα μπορεί να προδιαθετητούν σε διαταραχές αναπνοής στον ύπνο. Η κατάταξη κατά Mallampati (εικ. 7) είναι χρήσιμη στην εκτίμηση [108], ιδιαίτερα σε μεγαλύτερα και παχύσαρκα παιδιά. Ακόμη, πρέπει να εκτιμάται η ακεραιότητα της σκληράς υπερώας. Δυσχιδής σταφυλή μπορεί να υποδηλώνει υποβλεννογόνη δυσχιδή υπερώα. Επίσης, πρέπει να εκτιμάται το μέγεθος των αμυγδαλών. Ψυχανόχρησμη πιθανοτήτα κατάταξη 0 έως 4 με βάση το ποσοστό του αεραγωγού που απομένει ελεύθερο στο ύψος των παρίσθημων

Εικόνα 6. Μικρογναθία στο πλαίσιο συνδρόμου Pierre Robin

Εικόνα 7. Κατάταξη κατά Mallampati

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
αμυγδαλών (0-25%, 25%-50%, 50%-75% και 75%-100% στις «φιλούσες» παρίσθημες αμυγδαλές).

Η καρδιολογική εξέταση είναι συνήθως φυσιολογική. Εντούτοις, σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδείξεις πνευμονικής υπέρτασης με έντονο δεύτερο καρδιακό τόνο και συστηματική υπέρταση έχουν αναφερθεί. [75, 109, 110]. Σε παιδιά με ΣΑΑΥ και μη ενδεικτική κλινική εξέταση και σε νεογνά, είναι απαραίτητη και η νευρολογική εκτίμηση, για τον αποκλεισμό νευρολογικού νοσήματος, π.χ. μυϊκή ατροφία που μπορεί να επηρεάζει τον τόνο των μυών του ανώτερου αεραγωγού και να προκαλεί τη διαταραχή [111].

Γ. Διάγνωση

α. Γενικά

Οι διαγνωστικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί στοχεύουν στην ανίχνευση ασθενών με αποφρακτικού τύπου διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη επιπλοκών. Οι μέθοδοι που έχουν αξιολογηθεί με επάρκεια είναι το ιστορικό και η φυσική εξέταση, η παλμική οξυμετρία, η πολυκαταγραφική μελέτη μεσημβρινού ύπνου, η καρδιοαναπνευστική μελέτη νυκτερινού ύπνου χωρίς επίβλεψη και η πλήρης πολυκαταγραφική μελέτη.

Το ιστορικό και η φυσική εξέταση δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα παιδιά με ΣΑΑΥ από εκείνα με πρωτοπαθής ροχαλητό, αλλά αποτελούν τη δοκιμασία διαλογής για τα άτομα που πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο για ΣΑΑΥ στο εργαστήριο ύπνου [112, 113]. Τα παιδιά χωρίς ροχαλητό έχουν ελάχιστες πιθανότητες να έχουν ΣΑΑΥ. Στα παιδιά με ροχαλητό επιβάλλεται η λήψη εκτενέστερου ιστορικού που θα πρέπει
να περιλαμβάνει στοιχεία για την παρουσία εργώδους αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου, την ύπαρξη απνοιών, κυάνωσης, ανήσυχου ύπνου, νυκτερινής ενούρησης, υπέρμετρης ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχών συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών. Κατά την φυσική εξέταση, όπως αναφέρθηκε εκτενώς παραπάνω, θα πρέπει να ελεγχθούν σημεία υπερτροφίας των αμυγδαλών και αδενοειδών εκβλαστήσεων όπως η στοματική αναπνοή, η απόφραξη της µύτης κατά την διάρκεια της ημέρας και το αδενοειδές προσωπείο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ευρήματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη επιπλοκών του ΣΑΑΥ όπως η αυξηµένη αρτηριακή πίεση, η αυξηµένη ένταση του πνευµονικού στοιχείου του δεύτερου καρδιακού τόνου (ενδεικτικό πνευµονικής υπέρτασης), και η ελλιπής ανάπτυξη ή η παχυσαρκία, όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω.

Αρκετές μελέτες προσπάθησαν να δημιουργήσουν ερωτηµατολόγια ή να προσδιορίσουν κλινικά κριτήρια που να αντικαθιστούν την πολυκαταγραφική μελέτη στη διάγνωση του ΣΑΑΥ [4, 90]. Μερικές από αυτές απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα των κριτηρίων τους, όταν τα συνέκριναν με τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης του ΣΑΑΥ [82, 114-117], ενώ άλλες δεν κατάφεραν να καθορίσουν αξιόπιστα προγνωστικά κριτήρια [83, 84, 97, 118, 119]. Πιο πρόσφατα, πιο λεπτομερή ερωτηµατολόγια που παρουσιάζονταν από τον Chervin και τους συνεργάτες [120] και από τον Montgomery-Downs και συνεργάτες [121] έχουν καλύτερη προγνωστική αξία για το ΣΑΑΥ. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως τα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια έχουν χρήση περισσότερο για ερευνητικούς σκοπούς και δεν είναι αρκετά ακριβή για χρήση στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

Λόγω της σηµασίας τους στην ανίχνευση παιδιών µε ΣΑΑΥ, οι οδηγίες της Αµερικανικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής αναφέρουν ότι θα πρέπει να λαµβάνεται
λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση προς την κατεύθυνση του συνδρόμου σε όλα τα παιδιά κατά τις τακτικές επισκέψεις τους [122]. Σύμφωνα πάντως με μελέτες στις ΗΠΑ, οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης (είτε εργάζονται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία είτε είναι ιδιώτες) δεν περιλαμβάνουν στο ιστορικό ερωτήσεις σχετικές με τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο [123, 124].

Ιδιαίτερα σημαντικές στην ανίχνευση παιδιών με ΣΑΑΥ είναι επίσης η ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου στο σπίτι. Η ηχογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να πιστοποιήσει την παρουσία ροχαλητού, δεν είναι όμως ικανή να διαχωρίσει το πρωτοπαθές ροχαλιτό από το ροχαλιτό που συνδέεται με ΣΑΑΥ [125, 126]. Στις παραπάνω μελέτες, βρέθηκε ευαισθησία για την ανίχνευση του συνδρόμου από 71 έως 92%, ειδικότητα από 29 έως 80%, θετική προγνωστική αξία από 50 έως 75% και αρνητική προγνωστική αξία από 73 έως 83%. Κατά συνέπεια, παιδιά με ευρήματα θα πρέπει να εκτιμώνται με πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, ενώ αντιθέτως, παιδιά χωρίς ευρήματα δε χρηζούν περαιτέρω ελέγχου [126]. Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση, οι Silvan και οι συνεργάτες [127] βαθμολόγησαν σε βιντεοταινία 30 λεπτών 7 παραμέτρους (την ισχύ και την ποιότητα του εισπνευστικού ήχου, τις κινήσεις, τον αριθμό των αφυπνίσεων και των απνοιών, την στοματική αναπνοή και την δυσκολία στην αναπνοή). Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου και βρέθηκε ευαισθησία 94%, ειδικότητα 68%, θετική προγνωστική αξία 83% και αρνητική προγνωστική αξία 88%. Λόγω χαμηλού κόστους, πιθανόν οι εν λόγω μέθοδοι να αποτελέσουν στο μέλλον χρήσιμο ανιχνευτικό εργαλείο, περαιτέρω μελέτες όμως απαιτούνται για τον προσδιορισμό με ακρίβεια της αξίας τους στην κλινική πράξη.
Η ανεύρεση διαλειπόντως αποκορεσμών της αιμοσφαιρίνης είναι ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη ΣΑΑΥ. [91, 128]. Δεδομένου ότι πολλά παιδιά με σύνδρομο απόφραξης ανώτερου αεραγωγού εμφανίζουν ροχαλιτό και αφυπνίσεις χωρίς υποξαίμια, είναι φανερό πως η εν λόγω μέθοδος έχει περιορισμούς στη διάγνωση του συνδρόμου, δεν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση των διαφόρων μορφών του συνδρόμου. Σε ενήλικες με μικρή πιθανότητα να πάσχουν από ΣΑΑΥ, σύμφωνα με το ιστορικό και την κλινική εξέταση, η αρνητική παλµική οξυμετρία αποκλείει με μεγάλη πιθανότητα το ΣΑΑΥ. Σε ενήλικες με μεγάλη πιθανότητα να πάσχουν από ΣΑΑΥ, σύμφωνα με το ιστορικό και την κλινική εξέταση, η θετική παλµική οξυμετρία διαγγίνεται με μεγάλη πιθανότητα το ΣΑΑΥ [129]. Στα παιδιά με πιθανό ΣΑΑΥ, αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιούν τη μέτρηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο [91, 115, 128, 130-133], μόνο μία έχει συγκρίνει την παλµική οξυμετρία με την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου. Σε αυτή την μελέτη [128] η θετική προγνωστική αξία της μεθόδου υπολογίσθηκε στο 97%, αλλά η αρνητική προγνωστική της αξία ήταν μόνο 53%. Θα μπορούσε συνεπώς κανείς να πει πως η σφυγμική οξυμετρία αποτελεί μία αξιόπιστη δοκιμασία διαλογής, επειδή το θετικό της αποτέλεσμα είναι προγνωστικό για παθολογική πολυκαταγραφική μελέτη, στην περίπτωση όμως αρνητικού αποτελέσματος δεν αποκλείεται η ανεύρεση παθολογικών ευρημάτων στην πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου [134, 135], οπότε και αυτή πρέπει να πραγματοποιείται. Σε μελέτη δημοσιεύθηκαν οι φυσιολογικές τιμές αναφοράς του SpO2 που μετράται στα παιδιά με τα παλµικά οξύμετρα νέας γενεάς [113]. Τιμές SpO2 μικρότερες από 90% παρατηρούνται σπάνια σε φυσιολογικά παιδιά στη διάρκεια του ύπνου. Οι περιορισμοί της χρησιμοποίησης της σφυγμικής οξυμετρίας
είναι δυνατόν να παρακαμψθούν με το συνδυασμό παλμικής οξυμετρίας και καταγραφής αφυπνίσεων [136].

Η πολυκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του μεσημβρινού ύπνου εφαρμόζεται σε αρκετά εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, δεν απαιτείται διανυκτέρευση των παιδιών, συνοδών και τεχνικών στο εργαστήριο, είναι δε μικρότερης διάρκειας, με αποτέλεσμα να είναι οικονομικότερη και πιο εύκολα πραγματοποιήσιμη. Δύο μελέτες από το ίδιο εργαστήριο συγκρίνουν την σύντομη (μίας ώρας) μελέτη μεσημβρινού ύπνου με την πλήρη πολυκαταγραφική μελέτη [137, 138]. Οι μελέτες αυτές, αν και είχαν μερικά μεθοδολογικά προβλήματα [112], καθόρισαν ότι η έως-73%, η ειδικότητα από 60 έως 100%, η αρνητική προγνωστική αξία από 16 έως 49%. Υπό της βραχύτερης διάρκεια αυτής, προβλήματα που θα εμφανίζονταν στο δεύτερο μισό του ύπνου, που σε αρκετά παιδιά είναι πιο έντονα, μπορεί να μην εντοπισθούν. Επειδή πολλά παιδιά δυσκολεύονται να κοιμηθούν το μεσημέρι, έχουν δοκιμασθεί στέρηση ύπνου και χορήγηση καταστολής για τη διευκόλυνση της επέλευσής του ύπνου. Η στέρηση του ύπνου πριν τη μελέτη έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ή επιδεινώνει το ΣΑΑΥ [139], και δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Όσον αφορά την καταστολή, αυτή επηρεάζει ομάδες μυών του ανώτερου αεραγωγού και μπορεί επίσης να επηρεάζει το αποτέλεσμα της μελέτης. Στην βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί δύο περιπτώσεις παιδιών ηλικίας 2 ετών με ΣΑΑΥ που παρουσίαζαν αναπνευστική ανεπάρκεια όταν τους χορηγήθηκε ένωδρος χλωράλης [140]. Ωστόσο, αν και είναι σαφές ότι η καταστολή επιδεινώνει τα παιδιά με ΣΑΑΥ, δεν είναι γνωστό αν μπορεί να προκαλέσει παθολογικά αποτελέσματα στην πολυκαταγραφική μελέτη σε παιδιά που δεν έχουν ΣΑΑΥ. Συμπερασματικά, η πολυκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του μεσημβρινού ύπνου φαίνεται να έχει
ικανοποιητική θετική προγνωστική αξία, ώστε τυχόν παθολογικά ευρήματα να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν και τα παιδιά να οδηγούνται σε θεραπεία του ΣΑΑΥ χωρίς να απαιτείται νέα μελέτη κατά την διάρκεια της νύκτας. Όταν όμως τα αποτελέσματα είναι αρνητικά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με νυκτερινή πολυκαταγραφική μελέτη [141, 142].

Η καρδιοαναπνευστική μελέτη στο σπίτι είναι μια μέθοδος οικονομικότερη από εκείνη στο εργαστήριο ύπνου, χρησιμοποιείται δε ευρύτατα στους ενήλικες. Σε μία μελέτη αναφέρθηκε ότι τα αποτελέσματα της καρδιοαναπνευστικής μελέτης σε συνδυασμό με βιντεοσκόπηση 8 σελίδων είναι παρόμοια με εκείνα της πολυκαταγραφικής μελέτης στο εργαστήριο [143]. O Goodwin και οι συνεργάτες αναφέρουν σε καρδιοαναπνευστική μελέτη σε συνδυασμό με σταδιοποίηση του ύπνου αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου στο εργαστήριο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρονών [144]. Τελικά, φαίνεται πως η καρδιοαναπνευστική μελέτη στο σπίτι υποκτιμά τον αριθμό των αποφρακτικών υποπνοιών και υπερεκτιμά τις κεντρικού τύπου άπνοιες [145]. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική πράξη.

Η μελέτη της καταγραφής του ηλεκτροκαρδιογράφηματος βασίζεται στις μεταβολές των διακυμάνσεων της καρδιακής συχνότητας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των αναπνευστικών συμβαμάτων και αποτελεί μέθοδο ανίχνευσης για ΣΑΑΥ [146]. Χρειάζονται βεβαίως περαιτέρω μελέτες για την πιστοποίηση της μεθόδου.

Εργαστηριακά, η ανεύρεση πολυκυτταραιμίας και αντιρροπούμενης μεταβολικής αλκάδωσης μπορεί να ενισχύσουν τη διάγνωση σοβαρού ΣΑΑΥ σε παιδιά. Επιπρόσθετα, παχύσαρκα παιδιά με αυξημένο κίνδυνο για ΣΑΑΥ μπορεί να
εμφανίζουν και αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη. Τελευταία, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συσχέτιση του συνδρόμου με υποκείμενους μεταβολικούς και γενετικούς παράγοντες κινδύνου [37, 147].

Η πολυκαταγραφική μελέτη σε όλη την διάρκεια του νυκτερινού ύπνου αποτελεί την μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση του συνδρόμου και τον προσδιορισμό της βαρύτητας του, αφού είναι η μόνη μέθοδος που ποσοτικοποιεί τις ανωμαλίες του αερισμού και του ύπνου [148]. Η Αμερικάνικη Ακαδημία της Παιδιατρικής αποδέχεται τη χρήση της ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης καθώς και τη χρήση της παιδικής οξυμετρίας σαν ανιχνευτικές μεθόδους για το σύνδρομο. Εντούτοις, εφόσον οι παραπάνω μέθοδοι δεν είναι ενδεικτικές της ύπαρξης του συνδρόμου σε παιδιά με υποψία ύπαρξης ΣΑΑΥ, πρέπει να πραγματοποιείται πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου. Χρειάζεται κατάλληλος εξοπλισμός και εκπαιδευμένο προσωπικό για την πραγματοποίησή της.

Στη διάρκεια της μελέτης πραγματοποιείται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, προκειμένου να γίνει σταδιοποίηση του ύπνου, ενώ παρακολουθούνται οι αναπνευστικές κινήσεις. Η Αμερικάνικη Ακαδημία της Ιατρικής του Ύπνου (American Academy of Sleep Medicine) έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη σταδιοποίηση του ύπνου και τη βαθμολόγηση των αφυπνίσεων και των αναπνευστικών φαινομένων, μετά από αναθεώρηση της βιβλιογραφίας. [149-152]

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πολυκαταγραφικής μελέτης καταγράφονται (εικ. 8, 9, 10):
1. ηλεκτρογκεφαλογραφική δραστηριότητα. Οι πρόσφατες συστάσεις της ΑΑΙΥ είναι F4-M1, C4-M1 και O2-M1 με εναλλακτική πρόταση (F3-M2, C4-M1, O2-M1) [149] σε αντίθεση με την παλαιότερη οδηγία της αναφοράς του C3 ή του C4 σε σχέση με το A1 ή A2 [145]

2. κινήσεις των οφθαλμών (ηλεκτροοφθαλμογράφημα) από ηλεκτρόδια τοποθετημένα κοντά στον έξω κανθό των οφθαλμών.

3. το ηλεκτρομυογράφημα της υπογενειδίου περιοχής

4. το ηλεκτροκαρδιογράφημα με μία ή με περισσότερες απαγωγές

5. η αναπνευστική προσπάθεια. Αυτή ελέγχεται με την καταγραφή των κινήσεων του θώρακα και της κοιλίας μέσω μάντων και πιεζοηλεκτρικών ζωνών [153] ή καλωδίων. Η διάταση του καλωδίου ή της χρονικής είναι ανάλογη της αναπνευστικής προσπάθειας και οδηγεί σε μεταβολές ηλεκτρικού σήματος, οι οποίες καταγράφονται. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώνεται η παρουσία ή η απουσία αναπνευστικής προσπάθειας και η ύπαρξη παράδοξης αναπνοής. Αν και πρόκειται για ποιοτική μέθοδο, μπορεί να καταγράψει τις αυξομειώσεις στην ένταση της προσπάθειας. Η χρήση τους είναι ευρύτατη στην παιδιατρική, μπορεί να συνδέεται με υπερεκτίμηση της παράδοξης αναπνοής, εντούτοις σήμερα θεωρείται ότι δεν πρέπει να αποτελούν μέθοδο εκλογής [150], συγκρινόμενες με την επαγωγική πληθυσμογραφία [150, 154]. Με την τελευταία μέθοδο, υπολογίζεται η μεταβολή στην ένταση ρεύματος που διαφέρει συμμάτιο αγωγό, ο οποίος τυλίγεται γύρω από το θώρακα και την κοιλιά. Η μέθοδος αυτή καταγράφης της αναπνευστικής προσπάθειας έχει αυξημένο κόστος [155-158]. Η μόνη μετοχική μέθοδος καταγραφής της αναπνευστικής προσπάθειας είναι η καταγραφή της ενδοοισοφαγικής πίεσης μέσω σωληναρίου με υγρό, με οιοσοφάγειο μπαλονάκι ή με στέρεο αγωγό που εισάγονται στον κατώτερο οισοφάγο
διαμέσου της ρινός. Η εν λόγω μέθοδος μετρά με ακρίβεια την οισοφαγική πίεση και την αναπνευστική προσπάθεια [141, 142, 159, 160]. Η μέθοδος είναι επεμβατική και δεν χρησιμοποιείται στη συνήθη κλινική πράξη. Είναι, όμως, η μέθοδος εκλογής στην περίπτωση του συνδρόμου απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού και για την διαφοροδιάγνωση των κεντρικών από τις αποφρακτικές άπνοιες. Πιέσεις –10 και –20 cm H₂O ή μικρότερες θεωρούνται παθολογικές [142]. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ο παλμικός ενδιάμεσος χρόνος, χωρίς ακόμα να υπάρχει αρκετή εμπειρία στα παιδιά, και η επαγωγική πνευμογραφία. Η καταγραφή της αναπνευστικής προσπάθειας είναι απαραίτητη στις πολυκαταγραφικές μελέτες ύπνου στα παιδιά.

6. Η ροή του αέρα από τη μύτη και το στόμα μέσω θερμοαντίστασης, αισθητήρα της ρινικής πίεσης, πνευμοταχογράφου ή επαγωγικής πληθυσμογραφίας. Στα παιδιά καλό θα ήταν να υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι καταγραφής της ροής του αέρα, γιατί μπορεί κάποια από τις μεθόδους να μην είναι εφαρμόσιμη ή να αποτύχει κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η πιο ακριβής μέθοδος θεωρείται ο πνευμοταχογράφος, είναι όμως δύσχρηστος στα παιδιά, γιατί η προσαρμοζόμενη μάσκα δεν γίνεται καλά ανεκτή και προκαλεί μεταβολές, τόσο στην αναπνοή, όσο και στην αρχιτεκτονική του ύπνου. Οι θερμοαντιστάσεις είναι πολύ πιο εύχρηστες και εκτιμούν ταυτόχρονα τη ροή αέρα από τη μύτη και το στόμα, γεγονός που τους δίδει πλεονέκτημα στις περιπτώσεις που τα παιδιά αναπνέουν από το στόμα. Οι αισθητήρες ρινικής πίεσης τείνουν να υπερεκτιμούν το βαθμό ελάττωσης της ροής του αέρα [161, 162]. Τέλος, η επαγωγική πληθυσμογραφία αποτελεί ένα καλό τρόπο εκτίμησης του αναπνεόμενου όγκου, του συγχρονισμού θώρακα κοιλίας κατά την αναπνοή και των απνοιών-υποπνοιών, αλλά δεν αποτελεί καλή μέθοδο καταγραφής της παράδοξης αναπνοής, που παρατηρείται σε φυσιολογικά παιδιά μέχρι την ηλικία των 30 μηνών [163].
7. Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω παλμικής οξυμετρίας τύπου κυματομορφής

8. Το τελοεκτενευτικό CO2 (PETCO2) ή το διαδερμικό CO2 (PtcCO2)

9. Η θέση του σώματος μέσω αισθητήρα και με άμεση παρατήρηση

10. Οι κινήσεις των άκρων (δεξιού και αριστερού ποδιού) διαμέσου ηλεκτρομυογραφήματος της κνήμης

11. Το ροχαλιτό (συνοντήτα και ήχος)

12. Η βιντεοσκόπηση με χαμηλό φως και η ηχογράφηση

Η συνδυασμένη ανάλυση των προηγούμενων παραμέτρων οδηγεί σε ακριβές διαγνωστικό αποτέλεσμα.

Εικόνα 9. Αναλύοντας την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου.

Εικόνα 10. Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου. Το ηλεκτρογεγκεφαλογράφημα περιλαμβάνεται στο κόκκινο πλαίσιο, ενώ με την κόκκινη παύλα, σημειώνονται κινήσεις των οφθαλμών (ύπνος REM), ενώ κάτω από ηλεκτρογεγκεφαλογράφημα υπάρχουν οι καταγραφές της ροής του αέρα, των κινήσεων του θώρακα και της κοιλίας, του ηλεκτροκαρδιογράφηματος, του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και της θέσης του σώματος.
β. Ορισμός των αφυπνίσεων

Ως αφύπνιση ορίζεται η αιφνίδια μεταβολή της ηλεκτροεγκεφαλογραφικής συχνότητας που μπορεί να περιλαμβάνει 0, α και/ή συχνότητες μεγαλύτερες από 16 Hz, αλλά όχι αιχμές, που διαρκούν τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, με τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα ύπνου να προηγούνται της μεταβολής. Οι αφυπνίσεις μπορεί να είναι αυτόματες ή να σχετίζονται με γεγονότα όπως η περιοδική παρεμβάσεις του τεχνικού, αναπνευστικά φαινόμενα ή κινήσεις άκρων.

γ. Εκτίμηση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και των αφυπνίσεων κατά τη διάρκεια του ύπνου

Τα αναπνευστικά φαινόμενα μπορεί να οδηγούν σε αύξηση του αριθμού και της διάρκειας των αφυπνίσεων, με αποτέλεσμα κατακερματισμό του ύπνου και διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του ύπνου. Οι άμεσες συνέπειες των διαταραχών του ύπνου είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η υπνηλία και η διάσπαση της προσοχής. Εντούτοις, στα παιδιά αυτό δεν παρατηρείται πάντα. Έτσι, παιδιά με ήπιο ή μέτριο ΣΑΑΥ μπορεί να μην έχουν μεταβολή στο δείκτη αφυπνίσεων [164-167]. Επιπρόσθετα, στις ηλεκτροεγκεφαλογραφικές συνέπειες των αναπνευστικών επεισοδίων, κατατάσσονται και μεταβολές τής λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όπως είναι αλλαγές στην καρδιακή συχνότητα και αρτηριακή πίεση. Αυτές παρατηρούνται συχνότερα από τις αφυπνίσεις και είναι δυνατά να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση υποφλοιωδών αφυπνίσεων και την πρόβλεψη νευροαναπτυξιακών διαταραχών ή καρδιαγγειακών επιπλοκών σε παιδιά με ΣΑΑΥ [136, 168].
δ. Παλμικός ενδιάμεσος χρόνος (pulse transit time -PTT)

Ο χρόνος αυτός αναφέρεται στο διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία παλμικής πίεσης στην αορτική ρίζα μέχρι την άφιξη της στην περιφέρεια. Υπολογίζεται από το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στο κύμα R στο ηλεκτροκαρδιογράφημα μέχρι την ανίχνευση παλμού στο δάκτυλο με τη χρήση φωτοπληθυσμογραφίας. Ο PTT είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την αρτηριακή πίεση. Η αύξηση της πίεσης που συνδέεται με αναπνευστική αφύπνιση έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση του PTT [169].

ε. Περιφερειακή αρτηριακή τονομετρία

Η περιφερειακή αρτηριακή τονομετρία (PAT) είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη τεχνική η οποία μετρά το κύμα παλμού με τη χρήση πληθυσμογράφου που περιβάλει το χέρι από το δάκτυλο εφαρμόζοντας σταθερή πίεση. Η αυξημένη αγγειοσύσπαση, (π.χ. συμπαθητικοτονία), έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του εύρους παλμού. Η PAT παρέχει ένα ευαίσθητο μέτρο των μεταβολών του αυτόνομου νευρικού συστήματος κατά τη διάρκεια των αφυπνίσεων στον ύπνο. Όπως και ο PTT, έτσι και ο PAT μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος στην ανίχνευση αφυπνίσεων από τα παιδιά από τις μεταβολές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [168].

στ. Κυκλική εναλλαγή (Cyclic alternating pattern- CAP)

Ως κυκλική εναλλαγή θεωρούμε ένα φυσιολογικό ηλεκτροεγκεφαλογραφικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του non-REM ύπνου. Οι μεταβολές της κυκλικής εναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικός δείκτης κατακερματισμού
του ύπνου στη θέση των κλασικά χρησιμοποιούμενων ηλεκτρογκεφαλογραφικών αφυπνίσεων [170]. Η CAP χαρακτηρίζεται από κυκλικές εναλλαγές των φάσεων «Α» με τις βασικού ρυθμού «Β» φάσεις. Οι φάσεις Α είναι τριών τύπων: Α1, που αντιπροσωπεύουν αργή, συγχρονισμένη δραστηριότητα, και Α2 και Α3 που αφορούν σε σταδιακά λιγότερο συγχρονισμένη δραστηριότητα. Τα τμήματα του non-REM ύπνου χωρίς CAP αναφέρονται ως non-CAP. Στα παιδιά, 2 μελέτες δείχνουν μεγαλύτερη σταθερότητα της CAP σε φυσιολογικά παιδιά σε σύγκριση με παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό και παιδιά με ΣΑΑΥ [171, 172]. Χρειάζονται όμως κι άλλες μελέτες προκειμένου να διευκρινιστεί η σημασία της CAP στην καθημερινή κλινική πράξη.

ζ. Ανίχνευση αναπνευστικών φαινομένων στην πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου

Ανίχνευση απνοιών. Ο προτεινόμενος αισθητήρας για την ανίχνευση απνοιών είναι ένας στοματοφαρυγγικός αισθητήρας διαφοράς θερμοκρασίας (θερμοαντίσταση ή θερμίστορ). Εναλλακτικά, ένας μετατροπέας πίεσης αέρα ρινός, το PETCO2 και η επαγωγική πληθυσμογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν ο παραπάνω αισθητήρας είναι αναζωπυρωτός ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 11. Μικρός ασθενής έτοιμος για πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου
Ανίχνευση υποπνοιών. Ο προτεινόμενος αισθητήρας για την αναγνώριση των υποπνοιών είναι ένας μετατροπέας πίεσης ρινός. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στοματοφαρυγγικός αισθητήρας διαφοράς θερμοκρασίας.

Αναπνευστική προσπάθεια. Η μόνη ποσοτική μέθοδος για την καταγραφή της αναπνευστικής προσπάθειας είναι η οισοφαγική μεθόδους μέσω σωλήναριου με υγρό, που καταλήγει σε οισοφάγειο μπαλονάκι αλλά είναι επεμβατική και καθίσταται δύσχρηστη στην καθήμερη πράξη. Άλλη έμμεση μέθοδος είναι η επαγωγική πληθυσμογραφία. Συνήθεστερα στα παιδιά και στους ενηλίκους, οι κινήσεις του θώρακα και της κοιλιάς καταγράφονται με τη βοήθεια ελαστικών που τοποθετούνται στο θώρακα και την κοιλιά, οι οποίες περιέχουν πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους ή καλώδιο τοποθετημένο σιγµοειδώς, που μπορεί να διαταθεί. Αν και πρόκειται για ποιοτική μέθοδο, μπορεί να καταγράψει τις αυξομειώσεις στην ένταση της προσπάθειας.

Κορεσμός της αιμοσφαιρίνης. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η παλμική οξυμετρία. Είναι μέθοδος απλή, αξιόπιστη και δίδει αναπαραγόμενα αποτελέσματα. Μπορεί να επηρεάζεται εντούτοις από την κίνηση, την πίεση διήθησης, το φως, το βερνίκι νυχιών, τη μεθαιμοσφαιρίνη, την καρβοξυαιμοσφαιρίνη, τη δρεπανοκυττάρωση και την κακή τοποθέτηση του αισθητήρα [173]. Η τιμή του κορεσμού που υπολογίζεται αφορά αίμα από τους Πνεύμονες με χρονοκαθυστέρηση από τους Πνεύμονες στον ιστό, που στα παιδιά είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση του χρόνου λήψεως σήματος σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μειώνει την πιθανότητα λάθους, αλλά αποτυχάνει να αναδείξει βραχείας διάρκειας αποκορεσμών. Στα παιδιά που ο αριθμός των αποκορεσμών μπορεί να είναι σημαντικός, οι μικρότεροι χρόνοι λήψεως τιμών είναι επιθυμητοί. Στα παιδιά, οι
φυσιολογικές βασικές τιμές κορεσμού της αιμοσφαιρίνης πουκύλλουν από 95% έως 100%, με κατώτερες τιμές έως 84% με 86% και ο αριθμός των αποκορεσμών πάνω από 4% ανά ώρα μπορεί να πουκύλλει από 0 έως 2,6 ανά ώρα. Αν και μικροί αποκορεσμοί (90-93%) είναι σχετικά συχνοί στα παιδιά κατά τον ύπνο, μπορεί αυτοί να συνδέονται με πτωχή σχολική απόδοση [174].

Κυψελιδικός αερισμός. Αυτός μπορεί να εκτιμηθεί από το τελοεκπνευστικό CO2 (P₉TCO₂) ή το τριχοειδίκο (PtcTCO₂) διοξείδιο του άνθρακα [149] μέσω καπνόμετρου. Οι μετρήσεις μπορεί να επηρεάζονται από κακή τοποθέτηση του αισθητήρα, υψηλές αναπνευστικές συχνότητες χωρίς σταθερά επίπεδα εκπνεομένου CO₂, στοματική αναπνοή, συνύπαρξη οξυγόνου και απόφραξη του οργάνου από εκκρίσεις ή υγρασία. Ο υποαερισμός είναι συχνός σε παιδιά με σύνδρομο Down και ΣΑΑΥ ή παιδιά παχύσαρκα με ΣΑΑΥ.

η. Αναπνευστικές παράμετροι στην πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου

Αποφρακτική άπνοια: χαρακτηρίζεται η απουσία ροής αέρα από την μύτη και το στόμα με ταυτόχρονη παρουσία κινήσεων του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος. Αξιολογείται η πτώση >90% του σήματος της ροής αέρα για >90% του όλου επεισοδίου, συγκρίνομενο με τη βασική γραμμή του σήματος προ του επεισοδίου, ενώ υπάρχει αναπνευστική προσπάθεια κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Επειδή τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη αναπνευστική συχνότητα από τους ενηλίκους και παρουσιάζουν αποκορεσμούς της αιμοσφαιρίνης ακόμα και με μικρής διάρκειας άπνοιες, όλα τα επεισόδια αποφρακτικής άπνοιας διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 2 αναπνευστικούς κύκλους θεωρούνται ως κλινικά σημαντικά [175]. Συχνά τα επεισόδια απόφραξης συνδεούνται από παράδοξη αναπνοή. Η διάρκεια της άπνοιας

51
υπολογίζεται από το τέλος της φυσιολογικής αναπνοής μέχρι την αρχή της πρώτης αναπνοής που επιτυγχάνει ροή αέρα ίση με τη ροή προ του φαινομένου.

**Μικτή άπνοια:** Είναι συνδυασμός κεντρικών και αποφρακτικών επεισοδίων. Συνήθως η κεντρική άπνοια προηγείται και η ανάκτηση της αναπνευστικής προσπάθειας συνοδεύεται από απόφραξη του αεραγωγού (άπνοια ή υπόπνοια). Αξιολογείται όταν το σήμα ροής αέρα εκπληρώνει τα κριτήρια διάρκειας και πτώσης για αποφρακτική άπνοια, χωρίς όμως αναπνευστική προσπάθεια στην αρχή του επεισοδίου, με αναπνευστική προσπάθεια στο τέλος του επεισοδίου.

**Κεντρική άπνοια:** Ως τέτοια χαρακτηρίζεται η απουσία ροής από την μύτη και το στόμα, με ταυτόχρονη απουσία κινήσεων του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος. Αξιολογείται το επεισόδιο που δε συνοδεύεται από αναπνευστική προσπάθεια και το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα από τα επόμενα: α) το επεισόδιο έχει διάρκεια τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή β) το επεισόδιο διαρκεί τουλάχιστον δύο αναπνευστικούς κύκλους και συνοδεύεται από αφύπνιση ή αποκορεσμό της αυξημονοπαθίας >3% ή βραδυκαρδία. Οι κεντρικές άπνοιες είναι συχνές στα βρέφη και τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του ύπνου REM [176]. Η κλινική σημασία των κεντρικών απνοιών είναι αμφίβολη [177], εκτός αν είναι πολύ συχνές, συνοδεύονται από παρατεταμένες διαταραχές της ανταλλαγής των αερίων ή εάν ο ασθενής έχει διαταραχές από το ΚΝΣ (π.χ. δυσπλασία Arnold-Chiari).

**Υπόπνοια:** Αξιολογείται πτώση του σήματος ροής αέρα από τη μύτη και το στόμα > 50% συγκρινόμενο με τη βασική γραμμή του σήματος προ του επεισοδίου για τουλάχιστον 90% της διάρκειας του επεισοδίου. Επιπρόσθετα, το επεισόδιο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δύο αναπνευστικούς κύκλους και πρέπει να
συνοδεύεται από αφύπνιση ή αποκορεσμό της αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερο ή ίσο από 3%. Συχνά τα επεισόδια μερικής απόφραξης συνοδεύονται από παράδοξη αναπνοή.

**Αφύπνιση συνδεόμενη με αυξημένη αναπνευστική προσπάθεια:**
Αξιολογείται επεισόδιο που συνοδεύεται από ροχαλητό, θορυβώδη αναπνοή, αύξηση σε $P_{ET}CO_2$ ή $PtcCO_2$ ή αυξημένο έργο αναπνοής επισκοπικά, ενώ διαρκεί τουλάχιστον δύο αναπνευστικούς κύκλους, αν ακολουθούν ένα από τα επόμενα: α) διακριτή ελάττωση του σήματος ροής αέρα από το στόμα και τη μύτη, που όμως δε φτάνει το 50% ή β) υπάρχει προοδευτική αύξηση της αναπνευστικής προσπάθειας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

**Υποαερισμός:** Αξιολογείται όταν για περισσότερο από 25% του συνολικού χρόνου ύπνου ανευρίσκεται $CO_2 \geq 50$ mm Hg μετρημένο με τους αισθητήρες $PtCO_2$ και $PETCO_2$.

**Αποκορεσμός της οξιαμοσφαιρίνης:** Αξιολογείται πτώση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερη ή ίση με 3%. Ταυτόχρονη παρακολούθηση του σφυγμικού κύματος επιτρέπει την εξαίρεση των καταγραμμένων ψευδών αποκορεσμών. Επίσης, υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης είναι μικρότερος του 95%, του 90% και του 85%.

**Σύνδρομο απόφραξης ανώτερου αεραγωγού:** Μία αναπνευστική διαταραχή του ύπνου που συνοδεύεται από ροχαλητό και προκαλεί υπέρμετρη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξαιτίας των αφυπνίσεων και του κατακερματισμού του ύπνου.

**Δείκτης απνοιών:** Μέσος αριθμός αποφρακτικών και/ή κεντρικών απνοιών ανά ώρα ύπνου.

**Δείκτης αποφρακτικών απνοιών:** Μέσος αριθμός αποφρακτικών απνοιών ανά ώρα ύπνου.
Δείκτης υποπνοιών: Μέσος αριθμός υποπνοιών ανά ώρα ύπνου.

Δείκτης απνοιών- υποπνοιών (Apnea–hypopnea index -AHI): Μέσος αριθμός αποφρακτικών απνοιών, μικτών απνοιών και υποπνοιών ανά ώρα ύπνου.

Η σταδιοποίηση του ύπνου γίνεται σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα [178], και η καταγραφή των αφυπνίσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας Διαταραχών Ύπνου [179].

0. Ενδείξεις πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου

Η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου είναι μέθοδος αναφοράς για την διάγνωση του ΣΑΑΥ, έχει δε ένδειξη στις ακόλουθες περιπτώσεις [178]:

- Σε παιδιά των οποίων οι γονείς αναφέρουν συμπτώματα διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, προκειμένου να διαφοροδιαγνωσθεί το ΣΑΑΥ από το πρωτοπαθές ροχαλιτό.
- Σε παιδιά που παρουσιάζουν υπέρμετρη ημερήσια υπνηλία, πνευμονική καρδιά, πολυκυτταραιμία και καθυστέρηση της σωματικής αύξησης που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλα αίτια. Η ένδειξη ισχυροποιείται αν τα παιδιά ροχαλίζουν.
- Σε παιδιά που η παρατήρηση των κλινικών τους συμπτωμάτων (άπνοιες, αναπνευστική δυσχέρεια και παράδοξη αναπνοή), άμεσα από ειδικό, ή με κινηματογράφηση, κάνει πιθανή την διάγνωση του ΣΑΑΥ.
- Όταν ο ιατρός δεν είναι βέβαιος ότι το παιδί απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση μετεγχειρητικά [180]. Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών είναι: ηλικία μικρότερη των 2 ετών, δείκτης
απνοιών-υποπνοιών μεγαλύτερος από 10, ελάχιστο SpO₂ μικρότερο από 70% και υποκέιμενα νευρομυϊκά νοσήματα ή κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες [181-184].

• Σε παιδιά με λαρυγγομαλάκυνση των οποίων τα συμπτώματα (σιγμός ή αναπνευστικό έργο) επιδεικνύονται κατά την διάρκεια του ύπνου, ή παρουσιάζουν ανεπαρκή σοματική ανάπτυξη ή πνευμονική καρδιά [185]

• Σε παχύσαρκα παιδιά που παρουσιάζουν ανεξήγητη υπερκαπνία την ημέρα, χρόνιο ροχαλητό, αυξημένο έργο αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου, διαταραγμένο ύπνο, υπηρέτητα την ημέρα, πολυερυθραιμία ή πνευμονική καρδιά [114, 186].

• Σε παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και συμπτώματα ΣΑΑΥ ή συχνές θρομβωτικές κρίσεις στη διάρκεια του ύπνου [187, 188].

• Σε παιδιά με ΣΑΑΥ που κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή του CPAP, για τη ρύθμισή του.

• Σε παιδιά με επιμένοντα συμπτώματα ΣΑΑΥ μετά την αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή, οπότε και ενδείκνυται επανάληψη της πολυκαταγραφικής μελέτης. Επιπλέον, σε παιδιά μικρότερα του 1 έτους ή παιδιά με βαρύ ΣΑΑΥ και σε παχύσαρκα παιδιά που η θεραπεία που επιλέχθηκε είναι η απώλεια βάρους [118].

Συμπερασματικά, η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου είναι η μόνη διαγνωστική τεχνική που ποσοτικοποιεί τις ανωμαλίες της αναπνοής και του ύπνου, που απαντώνται στα σύνδρομα διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο [122] και είναι η μέθοδος αναφοράς για την διάγνωση του ΣΑΑΥ. Μπορεί, με αντικειμενικά
κριτήρια, να προσδιορίσει την βαρύτητα του ΣΑΑΥ, των διαταραχών του ύπνου και της αντάλλαγης των αερίων που το συνοδεύουν [122]. Ωστόσο, αν και είναι γενικά παραδεκτό ότι τα παιδιά με έντονα παθολογική πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών του ΣΑΑΥ, δεν υπάρχουν μελέτες που να συσχετίζουν τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου με την εμφάνιση επιπλοκών [189]. Όλα τα παιδιά δεν εμφανίζουν τις επιπλοκές του συνδρόμου, ακόμα κι αν έχουν βαρύ ΣΑΑΥ. Είναι γνωστό ότι δείκτης απνοιών ίσος με 1 είναι στατιστικά το όριο του φυσιολογικού (η 97η εκατοστιαία θέση για τον φυσιολογικό ασυμπτωματικό πληθυσμό) [190], αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το όριο που διαχωρίζει το κλινικά σημαντικό σύνδρομο.

Οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο στα παιδιά καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος διαταραχών, από το πρωτοπαθές ροχαλητό και το σύνδρομο αυξημένης αντίστασης του ανώτερου αεραγωγού έως τον αποφρακτικό υποαερισμό και το ΣΑΑΥ [189]. Παράμετροι που να προσδιορίζουν αυτές τις καταστάσεις δεν έχουν καθορισθεί. Δεν έχουν επίσης ορισθεί φυσιολογικές τιμές για ορισμένες βασικές παραμέτρους όπως οι υπόπνοες [191], η παράδοξη αναπνοή [192], και οι διακυμάνσεις της οισοφαγικής πίεσης [193]. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που προκύπτουν από την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου που να καθορίζουν με σαφήνεια ποια παιδιά θα πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία και ποια όχι, ή σε ποια παιδιά η θεραπεία μπορεί να αναβληθεί. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες για να προσδιορισθεί η κλινική σημασία των ευρημάτων της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου [178].

Καθώς λοιπόν προκύπτουν τα παραπάνω προβλήματα κατά τη διάγνωση του συνδρόμου με την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, γίνεται φανερό πως θα έπρεπε
κανείς ίσως να στραφεί, όπως συμβαίνει και με άλλες νόσους, στη θεώρηση ενός συνδυασμού κριτηρίων (κλινικών συμπτωμάτων, παραμέτρων από την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου και εργαστηριακών ευρημάτων). Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε μείζονα και ελάσσονα. Το ροχαλητό (παρουσία δυνατού ροχαλητού τουλάχιστον 3 νύχτες την εβδομάδα) θα έπρεπε να αποτελεί μείζον κριτήριο. Άλλα τέτοια κριτήρια είναι οι παράμετροι της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου, καθώς και ένας αριθμός συμπτωμάτων που συνδέονται με το σύνδρομο, π.χ. επίκτητες μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς όπως υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής, ημερήσια υπνηλία, ενούρηση, υπέρταση και παχυσαρκία. Στα ελάσσονα κριτήρια θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η CRP, η HDL και η LDL, τα επίπεδα υπολίνησης, καθώς επίσης και το ιστορικό υποτροφιαζομένων μέσω ωτιτίδων ή συχνών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Επιπρόσθετα, κριτήρια θα πρέπει να είναι η υπερτροφία των παρισθήμων αμυγδαλών και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις. Χρειάζονται, όπως είναι ευνόητο, περισσότερες μελέτες επί του θέματος, πριν τέτοια κριτήρια θεσπισθούν, με απώτερο στόχο την καλύτερη και πληρέστερη διερεύνηση των παιδιών με ΣΑΑΥ που θα οφελούνταν από θεραπεία του. Τα παραπάνω ισχύουν σε παιδιά χωρίς εμφανή νευρομυϊκά, κρανιοπροσωπικά ή γενετικά σύνδρομα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Επιπλοκές του ΣΑΑΥ

Από την αρχική αναγνώριση και περιγραφή του ΣΑΑΥ στα παιδιά έγινε αντιληπτό ότι συσχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές όπως ανεπαρκή σωματική αύξηση, πνευμονική υπέρταση και πνευμονική καρδιά, καθώς και νευροαναπτυξιακές διαταραχές [93]. Τα τελευταία χρόνια σπάνια παρατηρούνται περιπτώσεις καθυστέρησης της αύξησης λόγω της έγκαιρης διάγνωσης των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι μετά από αμυγδαλεκτοµή και αδενοειδεκτοµή βελτιώνεται ο ρυθμός αύξησης ακόμα και στα παχύσαρκα παιδιά [107]. Φαίνεται ότι ο κυριότερος παράγοντας που είναι υπεύθυνος για την μετεγχειρητική αύξηση του βάρους είναι η ελάττωση του έργου της αναπνοής.

Υψηλότερες τιµές αρτηριακής πίεσης (και σπανιότερα υπέρταση) έχουν περιγραφεί στα παιδιά με ΣΑΑΥ, η οποία διατηρείται και κατά την εγρήγορση [75, 194]. Παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό που παραπέμπονται για διερεύνηση στο εργαστήριο ύπνου έχουν ως ομάδα υψηλότερη αρτηριακή πίεση σε σχέση με φυσιολογικά παιδιά [195], το ιστορικό ροχαλητού όμως δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για υψηλή αρτηριακή πίεση στο γενικό πληθυσμό παιδιών [196].

Αρκετές αναφορές περιπτώσεων στη βιβλιογραφία περιγράφουν παιδιά με σοβαρό ΣΑΑΥ τα οποία εμφάνισαν δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια (πνευμονική καρδιά) πιθανόν εξαιτίας των νυκτερινών επεισοδίων υποξαιµίας και της σύσπασης του πνευμονικού ανγειακού δικτύου που αυτά προκαλούν [197, 198]. Μελετές που χρησιμοποίησαν ραδιοϊσοτοπική κουλιογραφία και υπερηχοκαρδιογραφία ανίχνευσαν
ελάττωση του όγκου παλμού της δεξιάς κοιλίας αλλά και αύξηση της μάζας της αριστερής κοιλίας [199, 200].

Νέα δεδομένα στηρίζουν την άποψη ότι η αποφρακτική διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο κατά την παιδική ηλικία συσχετίζεται με μεταβολές που είναι δυνατόν να τα προδιαθέτουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά την ενηλικίωση. Η αποφρακτική άπνοια-υπόπνοια κατά την παιδική ηλικία έχει συσχετισθεί με χρόνια φλεγμονή (υψηλότερες τιμές C–αντιδρώσας πρωτεϊνής) [3, 201], μεταβολικές διαταραχές (υψηλότερες τιμές ινσουλίνης, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων) [202], μεταβολές του τοιχώματος των αγγείων [203, 204] αλλά και του μυοκαρδίου [109]. Ενώ στο παρελθόν είχε δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δεξιάς κοιλιακής υπερτροφίας, τώρα γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μάζα του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας και στο δείκτη απνοϊών-υποπνοιών [109].

Αναφέρεται, επίσης, αυξημένη συχνότητα νευροαναπτυξιακών διαταραχών όπως μαθησιακές δυσκολίες και πτώχη σχολική επίδοση, προβλήματα συμπεριφοράς, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, ενώ ημερήσια υπνηλία και υπερκινητικότητα είναι μερικές ακόμη πιθανές επιπλοκές του ΣΑΑΥ στα παιδιά [205, 206]. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαταραχές αυτές είναι πλήρως αναστρέψιμες μετά την θεραπεία.
Α. Επιπτώσεις του ΣΑΑΥ

Από την αρχική αναγνώριση και περιγραφή του ΣΑΑΥ στα παιδιά έγινε κατανοητό ότι συνδέεται με επιπλοκές που αφορούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το καρδιαγγειακό σύστημα, το μεταβολισμό και τη σωματική ανάπτυξη, γεγονός που τελικά έχει ως αποτέλεσμα κακή ποιότητα ζωής. Σε αυτές τις επιπλοκές φαίνεται πως οδηγούν η διαλείπουσα υποξία, και η υπερκαπνία, οι μεταβολές της ενδοθωρακικής πίεσης, καθώς και οι αφυπνίσεις που σχετίζονται με το σύνδρομο.

α. Επιπλοκές του κατακερματισμού του ύπνου στα παιδιά

Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες στα παιδιά, φαίνεται από μελέτες ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό της διαταραχής του ύπνου ή της ελάττωσής του και του μεγέθους των συμπεριφορικών διαταραχών [120, 131, 206, 208]. Η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής συνδέονται με ανήσυχο ύπνο και η βελτίωση του ύπνου έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της συμπεριφοράς. Η οξεία στέρηση ύπνου για μία νύχτα συνδέεται με διάσπαση προσοχής [100] και η παρατεταμένη στέρηση του ύπνου για επτά νύχτες έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω επίταση της διάσπασης προσοχής και επιθετική συμπεριφορά [101]. Εντούτοις, φαίνεται ότι είναι ο κατακερματισμός του ύπνου παρά η συνολική διάρκεια του ύπνου ο παράγοντας που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στις διαταραχές της συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, ο κατακερματισμός του ύπνου, όπως σημειώνεται στο παιδιατρικό ΣΑΑΥ και σε άλλες διαταραχές όπως το σύνδρομο περιοδικών κινήσεων των ποδιών, μπορεί να προάγει τη μειωμένη σχολική απόδοση κατά τη διάρκεια της μέρας [209, 210].
β. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Οι νευροαναπτυξιακές και συμπεριφορικές διαταραχές όπως και η μειωμένη σχολική απόδοση είναι πλέον καλά περιγραφόμενες και τεκμηριωμένες συνέπειες του ΣΑΑΥ στα παιδιά [92, 131, 132, 211-213]. Έχουν διαπιστωθεί συσχετισμοί ανάμεσα στο ΣΑΑΥ και το σύνδρομο υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής, όπως επίσης και τις μαθησιακές διαταραχές [207, 208, 214-218]. Επιπρόσθετα, οι γονείς αναφέρουν ημερήσια υπνηλία, υπερκινητικότητα και επιθετική συμπεριφορά, αν και σε μικρότερο βαθμό, σε παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλήτο, χωρίς την ύπαρξη ΣΑΑΥ [102-106]. Είναι ενδιαφέροντο το γεγονός ότι δεν αναπτύσσουν μαθησιακές διαταραχές ούτε τα παιδιά με ΣΑΑΥ, εύρημα που σημαίνει ότι η πρόκλησή τους συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες.

Μελέτη των Crabtree, Mehl και συνεργατών συσχετίζει τον αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (BMI) με αυξημένη ευαισθησία στην ανάπτυξη νευροαναπτυξιακών διαταραχών [106]. Σήμερα, γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης του ρόλου της φλεγμονής σε παχύσαρκα παιδιά, τα οποία είναι επιρρεπή σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές και ΣΑΑΥ. Αν και η παχυσαρκία αποτελεί περισσότερο δείκτη παρά αίτιο χαμηλής ακαδημαϊκής απόδοσης [219-222], είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τόσο η παχυσαρκία όσο και το ΣΑΑΥ είναι συστηματικές φλεγμονώδεις νόσου [1, 223-225]. Από μελέτη παιδιών σχολικής ηλικίας με και χωρίς ροχαλήτο προκύπτει ότι όταν το ΣΑΑΥ συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα CRP, η πιθανότητα για μειωμένη σχολική απόδοση είναι σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες [226]. Επομένως, τα επίπεδα της CRP θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν πιθανός δείκτης για την εμφάνιση μαθησιακών διαταραχών σε παιδιά με ΣΑΑΥ.
Συζητείται, επίσης, στη βιβλιογραφία ο ρόλος της απολιποπρωτεΐνης Ε [227]. Αυτή έχει συνδέθει με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Alzheimer, καρδιαγγειακών νοσημάτων και αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο σε ενήλικες [228, 229]. Βρέθηκε πως η απολιποπρωτεΐνη ε4 υπάρχει κυρίως σε παιδιά με ΣΑΑΥ που εμφάνισαν μειωμένες μαθησιακές επιδόσεις [227]. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η θρέψη (π.χ. μητρικός θηλασμός [230], διατηρητική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων), οι υποτροπιακές ισχυρείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, η έκθεση σε καπνό τσιγάρου, η ψυχική δραστηριότητα και η ένταση της πνευματικής δραστηριότητας, ενδεχομένως επηρεάζουν τόσο την πιθανότητα για εμφάνιση ΣΑΑΥ, καθώς επίσης και μεταβάλλουν την προδιάθεση στις επιπτώσεις του ΣΑΑΥ [225, 230]. Οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της βαρύτητας της νόσου και πιθανών γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων όσον αφορά την πιθανότητα νευρογνωσιακών διαταραχών φαίνονται στην Εικόνα 12.

Μετά από αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, παρατηρείται βελτίωση της συμπεριφοράς και της ικανότητας για μάθηση [91, 164, 231-233]. Δεν είναι ακόμα γνωστό με βεβαιότητα αν η διάρκεια του ΣΑΑΥ προ της θεραπείας του επηρεάζει την αναστρεψιμότητα των συνεπειών του μετά από τη θεραπευτική του αντιμετώπιση. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι όσο μεγαλύτερη η διάρκεια της νόσου, τόσο λιγότερο αναστρέψιμες είναι οι επιπτώσεις της. Όμως, η ηλικία εμφάνισης του συνδρομού πιθανόν παίζει ρόλο τόσο στη συχνότητα και βαρύτητα των επιπλοκών, όσο και στην αναστρεψιμότητά τους μετά από θεραπεία. Επιπλέον, καθώς η παχυσαρκία έχει επίσης συσχετισθεί με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, είναι αυτονόητο πως όταν αυτή συνυπάρχει με το ΣΑΑΥ, τότε η βελτίωση των διαταραχών αυτών μετά από θεραπεία δεν είναι τόσο εμφανής.
Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων το σύνδρομο δρά αρνητικά στο ΚΝΣ δεν είναι ακόμα καλά κατανοητοί. Πιθανότατα, ο κατακερματισμός του ύπνου σε συνδυασμό με την διαλείπουσα νυχτερινή υποξία που χαρακτηρίζουν το ΣΛΛΥ μεταβάλλουν το νευροχημικό υπόστρωμα του φλοιού του εγκεφάλου με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του [234, 235] και ενδεχομένως την απώλεια νευρικών κυττάρων [236].

Εικόνα 12. Αλληλεπιδράσεις ΣΛΛΥ, περιβάλλοντος και γενετικών παραγόντων όσον αφορά την ανάπτυξη νευρογνωσιακών διαταραχών [237].
γ. Ποιότητα ζωής

Φαίνεται ότι τόσο το ΣΑΑΥ όσο και η παχυσαρκία έχουν επίπτωση στην ποιότητα της ζωής των παιδιών, και αυτό ειδικά σε θεραπεία του συνδρόμου. Καθώς ο κατακερματισμός του ύπνου προκαλεί αυξημένη κόπωση, μπορεί να οδηγεί σε ευερεθιστότητα, κακή διάθεση, ελαττωμένη προσοχή, και μείωση του ενδιαφέροντος στις καθημερινές δραστηριότητες, προβλήματα που μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις σχέσεις του παιδιού με την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους [238].

δ. Ημερήσια υπνηλία

Η συχνότητα της ημερήσιας υπνηλίας στα παιδιά με ΣΑΑΥ δεν είναι γνωστή, καθώς οι περισσότερες μελέτες βασίζονται στην παρατήρηση των γονέων, αφού τα παιδιά δεν παραπονιούνται για αυτή. Αρχικά, η συχνότητα αυτή υπολογίζεται γύρω στο 7% των παιδιών που ελέγχονταν για πιθανό ΣΑΑΥ [239]. Εντούτοις, σε πολλές πρόσφατες μελέτες με ερωτηματολόγια που περιείχαν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές που σχετίζονται με ημερήσια υπνηλία ανεβάζουν το εν λόγω ποσοστό σε 40- 50% [240]. Όταν αυτή καταγράφεται με αντικειμενικά κριτήρια, περίπου 13- 20% των παιδιών που πληρούσαν τα κριτήρια για ΣΑΑΥ εμφάνιζαν ημερήσια υπνηλία [241]. Επιπρόσθετα, η παρουσία παχυσαρκίας φαίνεται ότι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ημερήσιας υπνηλίας [241].

Όπως προκύπτει από μελέτη περισσοτέρων από 600 παιδιών και 300 ενηλίκων από τους Tauman et al, το ποσοστό των αυτόματων αφυπνίσεων ελαττώνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό των αφυπνίσεων που σχετίζονται με αναπνευστικά φαινόμενα.
Αυτό καταδεικνύει την προσπάθεια για διατήρηση της ομοιόστασης του ύπνου σε παιδιά και ενήλικες με μείωση των μη αναπνευστικών αφυπνίσεων. Παρόλα αυτά, όταν ο δείκτης απνοιών υποπνοιών φτάσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, διαφορετικό στα παιδιά από τους ενήλικες, η υπνηλία αρχίζει να εκδηλώνεται.

ε. Μεταβολικό σύνδρομο, αντίσταση στην ινσουλίνη

Ο όρος «μεταβολικό σύνδρομο» χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός συνόλου καταστάσεων που περιλαμβάνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη, τη δυσλιπιδαιμία, την υπέρταση και την παχυσαρκία. Ο κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου μπορεί να φτάσει το 50% σε παιδιά παχύσαρκακα και ο κίνδυνος αυτός αυξάνει ανά 0,5 για κάθε μονάδα αύξησης του Δείκτη Μάζας Σώματος [243]. Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης και αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος κατά την παιδική ηλικία είναι ισχυροί προγνωστικοί δείκτες μεταβολικού συνδρόμου στην ενήλικη ηλικία [244]. Στους ενήλικες, το ΣΑΑΥ αποτελεί παράγοντα κινδύνου εμφάνισης του μεταβολικού συνδρόμου [245]. Στα παχύσαρκακα- όχι όμως και στα φυσιολογικού βάρους- παιδιά, το ΣΑΑΥ είναι σημαντικός παράγοντας αντίστασης στην ινσουλίνη και διαταραχής των λιπιδίων του αίματος [246, 247]. Όταν η παχυσαρκία και το ΣΑΑΥ συνυπάρχουν, οι δύο διαταραχές δρούν αθροιστικά και ο κίνδυνος μεταβολικών διαταραχών αυξάνει σημαντικά. Σε μελέτη ενηλίκων, τη παρουσία ΣΑΑΥ εξαπλασίασε τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου σε σύγκριση με ενήλικες χωρίς ΣΑΑΥ [248]. Ομοίως έχει αναφερθεί η ανάπτυξη μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης του ήπατος σε παιδιά με παχυσαρκία και ΣΑΑΥ.
Τέλος, από μελέτες σε ενήλικες, φαίνεται πως το ΣΑΑΥ επιδρά στα επίπεδα της λεπτίνης, η οποία παράγεται στο λιπόδη ιστό και συμμετέχει στη ρύθμιση της ορεξίας, του ύπνου, του μεταβολισμού και της ρύθμισης της αναπνοής [249]. Στα παιδιά, τέτοια συσχέτιση δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί [246].

ι. Διαταραχές σωματικής αύξησης

Αν και οι αρχικές περιγραφές του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο στα παιδιά περιλάμβαναν ένα δυσανάλογο αριθμό παιδιών με ανεπαρκή αύξηση, αυτό δεν ισχύει πλέον σήμερα, καθώς το ποσοστό των παιδιών με ΣΑΑΥ που εμφανίζουν ανεπαρκή σωματική αύξηση είναι 5% ή και λιγότερο. Σ’ αυτό ρόλο σύγκριση έχει παίξει η έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής της άπνοιας στον ύπνο. Παράλληλα, ακόμα και παχύσαρκα παιδιά με ΣΑΑΥ εμφανίζουν επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του βάρους μετά από θεραπεία του συνδρόμου [250]. Υποστηρίζεται ότι ο κυριότερος παράγοντας που είναι υπεύθυνος για την μετεγχειρητική αύξηση του βάρους είναι η ελάττωση του ύπνου της αναπνοής. Μηχανισμοί που πιθανώς εξηγούν την ανεπαρκή αύξηση σε παιδιά με ΣΑΑΥ είναι η ελάττωση των επιπέδων του insulin-like growth factor-I, πρωτεΐνες δεσµευτικές του insulin-like growth factor και ίσως διαταραχές απελευθέρωσης ανεξηγητικής ορμόνης [251].

ζ. Καρδιαγγειακές επιπλοκές

Το ΣΑΑΥ στα παιδιά, όπως και στους ενήλικες, συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η αύξηση της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας λόγω της αγγειοσύσπασης που προκαλεί η υποξία είναι μια
βαριά επιπλοκή, η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πνευμονική υπέρταση και
πνευμονική καρδιά [252]. Σήμερα τέτοιες επιπλοκές δεν παρατηρούνται τόσο συχνά,
pιθανόν λόγω της έγκαιρης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ηπιότερες όμως μορφές
πνευμονικής καρδιάς που διαδράμουν ασυμπτωματικά είναι συχνότερες.

Έχουν πλέον περιγραφεί στα παιδιά με ΣΑΑΥ αλλαγές στις δεξιές καρδιακές
κοιλότητες [109, 253] και αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης [254]. Στους
ενηλίκους, η υπέρταση έχει αποδοθεί στην αύξηση του τόνου του συμπαθητικού
συστήματος. Αυτή είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης κατεχολαμινών και
eνδοθηλίνης, λόγω των μεταβολών στον άξονα αδρνίνης-αγγειοτενσίνης, εξαιτίας της
περιοδικής υποξίας που παρατηρείται κατά την διάρκεια του ύπνου [255-262].
Ενδεχομένως, κατά την διάρκεια των αναπνευστικών παρατηρείται αύξηση του
συμπαθητικού τόνου, η οποία παραμένει και κατά την εγρήγορση [259].
Η αύξηση του πάχους του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας, ενδεικτική αυξημένου
μεταφορτίου, που βρέθηκε στα παιδιά με ΣΑΑΥ [263] ίσως υποδηλώνει την
ανάπτυξη συστηματικής υπέρτασης στα παιδιά αυτά. Συστηματική υπέρταση και
ανάπτυξη αύξησης της διαστολικής πίεσης έχει περιγραφεί στα παιδιά με ΣΑΑΥ [75,
264-266], η οποία διατηρείται και κατά την εγρήγορση [75, 195]. Τα επίπεδα της
αρτηριακής πίεσης σχετίζονται με το δείκτη άπνοιας- υπόπνοιας και το δείκτη μάζας
σώματος. Υψηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης παρατηρούνται και στα παιδιά με
πρωτοπαθές ροχαλητό σε σχέση με παιδιά που δεν εμφανίζουν ροχαλητό [75].

Η διαλείπουσα υποξία κατά τη διάρκεια του ύπνου που συνοδεύει το ΣΑΑΥ
στα παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πνευμονικών αρτηριακών πίεσεων,
tουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ύπνου, γεγονός που μπορεί να έχει σαν
αποτέλεσμα κάποιου βαθμού δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας. Εντούτοις, η
συχνότητα της πνευμονικής υπέρτασης στο ΣΑΑΥ των παιδιών δεν έχει μελετηθεί συστηματικά [199], οπότε δεν είναι γνωστό ποιοι παράγοντες σχετιζομένοι με τον ύπνο ευθύνονται για αυτή τη συσχέτιση.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν την πιθανή ανάπτυξη δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου σε παιδιά με ΣΑΑΥ, υπόθεση που ενισχύεται από την αύξηση στο αίμα διαφόρων μορίων προσκόλλησης. Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου είναι αποτέλεσμα έναρξης φλεγμονωδών διεργασιών στα αγγεία. Πολλές είναι οι μελέτες που εμπλέκουν τοπική και συστηματική φλεγμονή στην παθοφυσιολογία ενός αρχικά θεωρούμενου κυρίως ανατομικού προβλήματος. Η CRP που έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο αποτελεί επίσης αξιόπιστο δείκτη συστηματικής φλεγμονής. Σε αρκετές μελέτες, η συγκέντρωση της CRP αυξάνει ανάλογα με τη βαρύτητα του συνδρόμου σε παιδιά και εφήβους με ΣΑΑΥ, ακόμα και μετά τη διόρθωση για το δείκτη μάζας σώματος [201, 267]. Αυτό όμως δεν ισχύει σε Ελληνόπουλα με αποφρακτική άπνοια ίσως εξαιτίας γενετικών παραγόντων [268].

Στους ενήλικες, ακόμα και το ήπιο ΣΑΑΥ [ΑΗΙ (1-10)] έχει συσχετισθεί με υψηλότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό. Μεταξύ άλλων, η συστηματική υπέρταση, η χρόνια φλεγμονή, και οι μεταβολικές διαταραχές, η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και οι μεταβολές στη δομή και λειτουργία του μυοκαρδίου έχουν ενοχοποιηθεί για την αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιαγγειακής νόσου και ΣΑΑΥ. Παρόμοιες διαταραχές έχουν περιγραφεί ακόμη και σε παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό.
Β. Παθογένεια των καρδιαγγειακών επιπλοκών του ΣΑΑΥ

α. ΣΑΑΥ και αγγειακός παράγοντας αύξησης του ενδοθηλίου

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, καθώς το ΣΑΑΥ σχετίζεται με καρδιαγγειακές επιπλοκές, πιθανόν να υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί που προκαλούν τις παραπάνω επιπλοκές. Οι οποίοι έχουν ως κοινό υπόβαθρο διεργασίες συστηματικής φλεγμονής. Με την υπόθεση ότι το ΣΑΑΥ οδηγεί στις παραπάνω παθολογικές καταστάσεις διαμέσου της έκθεσης στη διαλείψια υποξιομία και της επίπτωσής του στην αρχιτεκτονική του ύπνου, το ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας στο θέμα στράφηκε προς την κατεύθυνση της κατανόησης των δρόμων που προάγουν τη φλεγμονή.

Ένας από τους μηχανισμούς που φαίνεται να ενέχονται στην ανάπτυξη των καρδιαγγειακών επιπλοκών του ΣΑΑΥ είναι η παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου, λόγω της διαλείψεως υποξιας. Το τελικό αποτέλεσμα των μηχανισμών αυτών είναι η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και η προαγωγή της αθηρωσιάς. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι σύγκροτηματα ατόμων με ασύζευκτα ηλεκτρόνια που αντιδρούν πολύ εύκολα με τα νουκλεϊκά οξέα, τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες σε αντιδράσεις οξειδωσιακής. Εμποδίζουν, έτσι, το μεταβολισμό των κυττάρων και προκαλούν, κατά συνέπεια, κυτταρική βλάβη. Όταν υπάρχει περίσσεια ελευθέρων ριζών που θέτει σε δοκιμασία τα αντιοξειδωτικά συστήματα του οργανισμού, τότε η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως "οξειδωτικό stress". Η παραγωγή των ελευθέρων ριζών οξυγόνου δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα στα βιολογικά συστήματα. Αυτό που υπολογίζεται είναι διάφοροι βιολογικοί δείκτες που αποτελούν προϊόντα της επίδρασης του οξειδωτικού stress σε βιομόρια. Επιπλέον, μπορεί να προσδιορισθεί η δραστηριότητα του αμυντικού συστήματος ενάντια στην οξείδωση, με τον προσδιορισμό ενζύμων, στη σειρά.
μη ενζυματικών αντιοξειδωτικών του πλάσματος και της μελατονίνης, που είναι
gνωστό πως είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς ενδογενείς παράγοντες
εξουδετέρωσης ελευθέρων ριζών.

Η βλάβη λόγω παραγωγής ελεύθερων ριζών κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα της
eπαναιμάτωσης μετά από διάστημα υποξίας έχει μελετηθεί στο οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου και μετά από διάφορες χειρουργικές πράξεις, όπου σχετίζεται κλινικά με
την έκβαση των μυοκαρδιακών εμφράκτων. Ελεύθερες ριζές ανιχνεύονται μέσα σε
μερικά λεπτά μετά από την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην ισχαιμία καρδιά.
Εκθέση του μυοκαρδίου σε ισχαιμία/ επαναιμάτωση είχε σαν αποτέλεσμα τη
δυσλειτουργία του ιστού του μυοκαρδίου, που αποδόθηκε σε ελεύθερες ριζές
οξυγόνου. Η έκθεση του μυοκαρδίου σε εξουδετέρωση ελεύθερες ριζές οξυγόνου είχε σαν
αποτέλεσμα δυσλειτουργία του μυοκαρδίου παρόμοια με αυτή που προκλήθηκε από
ισχαιμία/ επαναιμάτωση. Εάν, η προληπτική χορήγηση αναστολέων των ελευθέρων
ριζών όπως είναι η καταλάσση και η SOD ελαττώνει το σχηματισμό των ελευθέρων
ριζών κατά την επαναιμάτωση και μειώνει το μέγεθος του εμφράκτου.

Είναι πλέον καλά κατανοητό ότι η παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου που
επάγεται από την υποξία επάγει μια διαφοροποιημένη έκφραση ειδικών γονιδίων, που
έχει σαν αποτέλεσμα φυσιολογικές και μερικές φορές και παθολογικές συνέπειες. Η
προέλευση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου μπορεί να είναι από τις κύριες πηγές τους,
δηλαδή τα μιτοχόνδρια, τα λευκοκύτταρα ή τα ενδοθηλιακά κύτταρα ή εξαιτίας της
υποξίας/ επανοξυγόνωσης. Η έκφραση αυτών των γονιδίων εξαρτάται από την
ενεργοποίηση των ευαίσθητων στην υποξία μεταβολικών οδών και των
μεταγραφόμενων παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες που ενεργοποιούνται από την
υποξία είναι ο hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1), o nuclear factor kappa B (NFkB),
ο activator protein-1 (AP-1), o early growth response-1 (EGR-1), o nuclear factor-interleukin-6 (NF-IL6) και o Sp-1.

Ο HIF-1 είναι ο κύριος ρυθμιστής μιας σειράς γονιδίων και εκφράζεται στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα κύτταρα των θηλαστικών ως απάντηση στην υποξία. Επάγει τη μεταγραφή γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες προάγουν την προσαρμογή σε συνήθεις μειωμένης διάθεσης οξύγονου. Αυτές συμμετέχουν στο μεταβολισμό της γλυκοζής, στην αγγειογένεση, στην αντιδραστικότητα και αναδόμηση των αγγείων, την κυτταρική διάθεση και την επιβίωση των κυττάρων. Μέχρι στιγμής, πάνω από 30 πρωτεϊνικά παράγοντα των γονιδίων-στόχων του HIF-b έχουν περιγραφεί. Αυτά περιλαμβάνουν τον αγγειακό παράγοντα ανάπτυξης του ενδοθηλίου (vascular endothelial growth factor (VEGF)- eik. 13) και τον υποδοχέα του FLT-1, που είναι ένας ΙΒ αδρενεργικός υποδοχέας, την ενδοθηλίνη 1, την αιμοξυγενάση, τον TGF-b3, γλυκολυτική ένζυμα όπως για παράδειγμα την αλδολάση Α, την αλδολάση C, την ενολάση 1, τη γλυκεραλδεϋδ-3-φωσφορική δευδρογονάση, τις εξωκινάσεις 1 και 2, τους μεταφορείς γλυκόζης 1 και 3, την ερυθροποιητίνη, τη συνθάση του νιτρικού οξειδίου και πολλά ακόμα.

Η αυξημένη έκφραση του VEGF επισημαίνει μετά από υποξία με την επαγωγή της μεταγραφής του γονιδίου του, μέσω της δέσμευσης του hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) σε ένα ενεργοποιούμενο κατά την υποξία στοιχείο στην περιοχή 5 του γονιδίου του VEGF. Ο αγγειακός παράγοντας ανάπτυξης του

Εικόνα 13. Κρυσταλλική δομή της Βαμίνης, μορφή VEGF από δηλητήριο φιδιού.
ενδοθηλίου (VEGF) είναι μία κυτοκίνη που μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία της αθηρογένεσης και την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου. Η σύνθεση του παράγοντα αυτού προάγεται από την υποξία και την ιστική φλεγμονή. Πρόκειται για ένα μιτογόνο παράγοντα ειδικό για τα κύτταρα του ενδοθηλίου ο οποίος προάγει την αγγειογένεση [269]. Ακόμη, αποτελεί παράγοντα δεσµευτικό της ηπαρίνης που δρα ειδικά στα ενδοθηλιακά κύτταρα δια μέσου υποδοχέων της κινάσης της τυροσίνης της μεμβράνης των κυττάρων και συμμετέχει στη ρύθμιση δηµιουργίας θρόµβων. Πολλοί τύποι κυττάρων, συµπεριλαµβανοµένων των ουδετερόφιλων και των µακροφάγων, εκκρίνουν VEGF [270]. Μπορεί να χρησιµεύει ως δείκτης ισχαιµίας [271].

Η έκφραση του VEGF επάγεται in vivo σε διάφορα µοντέλα ισχαιµίας του εγκεφάλου, της καρδιάς, των πνευµόνων καθώς επίσης και σε ορισµένους όγκους. Ακόµη και µικρές µεταβολές στη µερική πίεση του οξυγόνου εντός φυσιολογικών ορίων µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντικές µεταβολές στην έκφραση του γονιδίου αυτού. Αν και η κυτταρική έκφραση του VEGF ενεργοποιείται από την τοπική υποξία, αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα αναφέρθηκαν πάνω στις επιδράσεις της συστηµατικής υποξίας στον κυκλοφορούντα VEGF. O Maloney και οι συνεργάτες δεν παρατήρησαν αυξηµένα επίπεδα VEGF σε άτοµα που εκτέθηκαν σε υποβαρική υποξία [272]. Οµοίως, αρκετοί ερευνητές ανέφεραν αµετάβλητα επίπεδα VEGF παρά την έκθεση σε διαφορετικού βαθµού είτε βραχείας είτε µακροχρόνιας υποξίας [273]. Αντιθέτως, τα επίπεδα του VEGF ήταν αυξηµένα στον ορό ποντικών σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στην περίπτωση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία. Στις περισσότερες µελέτες, η µέτρηση του VEGF έχει γίνει σε ορό αντί σε πλάσµα, µέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεσή του σε πειραµατικά µεταβείµενες περιοχές σε πειραµατικά προκαλούµενη υποξία.
ορό είναι υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη συγκέντρωση στο πλάσμα. Συνεπώς, ο VEGF του πλάσματος μπορεί να αντικατοπτρίζει πιο πιστά τον κυκλοφορούντα VEGF [274]. Η υποέξια μπορεί να ενέχεται στην ανάπτυξη των καρδιαγγειακών νόσων δια μέσου της αυξημένης έκφρασης του VEGF στις αθηροσκληροτικές βλάβες.

Το ΣΑΑΥ είναι μια συχνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαλείπουσα υποξία και κυψελικό υποαερισμό. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν αυξημένα επίπεδα VEGF σε ασθενείς με διαλείπουσα υποξία εξαιτίας ΣΑΑΥ [3, 275-277]. Η θεραπεία του ΣΑΑΥ με ρινική συνεχή θετική πίεση (continuous positive airway pressure) ή της συνοδού υποξαμίας με χορήγηση οξυγόνου συνδεώνεται από σημαντική μείωση των προϊόντων επιπέδου του VEGF [277, 278]. Εντούτοις, υπάρχουν και μελέτες που αναφέρουν παρόμοια επίπεδα του VEGF σε ενήλικες με και χωρίς ΣΑΑΥ [279]. Υψηλότερα επίπεδα του VEGF έχουν βρεθεί σε παιδιά με ΣΑΑΥ (apnea index>5 επεισόδια ανά ώρα) σε σχέση με μάρτυρες παιδιά και ενήλικες [3]. Θα ήταν λογικό να μελετηθεί περαιτέρω η επίδραση της διαλείπουσας υποξίας του ΣΑΑΥ παιδιών στα επίπεδα του VEGF.

β. ΣΣΑΥ και ινωδογόνο

Με βάση επιδημιολογικά δεδομένα, ασθενείς με πνευμονική εμβολή ή εν τω βάθει θρόμβωση εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. Υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στις συγκεντρώσεις του ινωδογόνου και το ΣΑΑΥ. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι επίπεδα ινωδογόνου πάνω από την 50η εκατοστιαία θέση (300 mg/dL) σχετίζονταν με υψηλότερη συχνότητα ήπιου ΣΑΑΥ (AHI >5) και ακόμη υψηλότερη συχνότητα σοβαρού ΣΑΑΥ (AHI >40).
Συγκεντρώσεις ινωδογόνου >350 mg/dL σχετίζονταν με συχνότερη εμφάνιση βαριάς μορφής ΣΑΑΥ.

Η συγκόλληση αιμοπεταλίων, τα επίπεδα του αναστολέα της ενεργοποίησης του πλασµινογόνου και του ινωδογόνου είναι αυξηµένα σε ασθενείς µε ΣΑΑΥ και ελαττώνονται µετά από θεραπεία µε συνεχή ρινική θετική πίεση στον αεραγωγό (CPAP) [280]. Όπως παρατήρησαν ο Chin και οι συνεργάτες του, έναρξη θεραπείας με CPAP, αποτρέπει την πρωινή αύξηση των επιπέδων του ινωδογόνου που επισυµβαίνει σε ενήλικες ασθενείς µε ΣΑΑΥ. Το ινωδογόνο προάγει την προσκόλληση των ανικεµών στο αγγειακό ενδοθήλιο δια µέσου oδού εξαρτώµενης από τα ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) [281]. Η βελτίωση των επιπέδων του ινωδογόνου, καθώς και των ICAM-1 και της E- σελεκτίνης µετά τη θεραπεία με CPAP µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την υπερβολική επίπεδα συµπλεγµάτων θροµβίνης-αντιθροµβίνης και D-dimer.

Πολλοί µηχανισµοί µπορούν να εξηγήσουν τη συσχέτιση ανάµεσα στο ΣΑΑΥ και την αυξηµένη τάση προς θρόµβωση. Αρχικά, η απελευθέρωση υπεροξειδίων από τα ουδετερόφιλα στους ασθενείς µε ΣΑΑΥ µπορεί να είναι υπέρµετρη. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ελαττωµένη βιοδιαθεσιµότητα του ΝΟ και την ευόδωση της δηµιουργίας θρόµβου. Επειτα, τα επίπεδα των κατεχολαµινών είναι αυξηµένα σε ασθενείς µε ΣΑΑΥ, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των

**Εικόνα 14.** Κρυσταλλική δοµή τμήµατος ινικής, που συντίθεται από το ινωδογόνο. Οι α αλυσοι απεικονίζονται µε κόκκινο, ενώ οι β άλυσοι µε κίτρινο χρώµα.
αδρενεργικών υποδοχών των αιμοπεταλίων και την ευόδωση της συγκόλλησης. Τρίτον, η ίδια η υπέρταση έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης. Τέλος, φαίνεται πως υπάρχει γενετική προδιάθεση προς αυξημένη θρόμβωση σε υποομάδα ασθενών με ΣΑΑΥ.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η δημιουργία θρόμβων και αθηρωματικών πλακών ενέχεται στην καρδιαγγειακή νόσο. Μελέτες των επιπέδων ινωδογόνου αποδεικνύουν προοπτική του συσχέτιση με την ανάπτυξη εγκεφαλικών, στεφανιαίας νόσου καθώς και με τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα [282]. Από μελέτες προκύπτει ότι ασθενείς που απεβίωσαν από καρδιαγγειακή νόσο, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα ινωδογόνου. Η ανεξάρτητη συσχέτιση του ινωδογόνου με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα ήταν σημαντική με τη συσχέτιση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας με τη χοληστερόλη του αίματος. Επίσης, έχει τεκμηριωθεί σαφής συσχέτιση των αυξημένων επιπέδων ινωδογόνου με την ανάπτυξη εγκεφαλικών και εμφράγματος του μυοκαρδίου, η οποία ήταν σταθερή ακόμα και όταν λαμβάνονταν υπερυπόγεια αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης του αίματος και το κάπνισμα [282]. Ακόμη, υπάρχει σαφής συσχέτιση των επιπέδων του ινωδογόνου με το κάπνισμα. Τέλος, το ίδιο το ινωδογόνο φαίνεται ότι σχετίζεται με τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Έτσι, εμφανίζει θετική συσχέτιση με τη χοληστερόλη του πλάσματος και το κάπνισμα και αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων του πλάσματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα επίπεδα του ινωδογόνου αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες για την καρδιαγγειακή νόσο. Ακόμα και με τη συνύπαρξη των κυριότερων παράγοντων κινδύνου (ηλικία, συστολική αρτηριακή πίεση, αιματοκρίτης, επίπεδα χοληστερόλης, βάρος, κάπνισμα, επίπεδα
γλυκόζης, καρδιακή διάταση και υπερτροφία αριστερής κοιλίας εμφανή στο ηλεκτροκαρδιογράφημα), τα επίπεδα ινωδογόνου είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της καρδιαγγειακής νόσου.

Η αναγνώριση του ινωδογόνου ως σημαντικό προγνωστικό παράγοντα στην καρδιαγγειακή νόσο από επιθετικολογικές μελέτες μπορεί να αντανακλά την υπερπηκτικότητα και την αυξημένη γλυκόζη του αίματος, ιδιαίτερα σε άτομα με κακή κυκλοφορία λόγω υπερλιπιδαιμίας, υπέρτασης ή ελαττωμένης ανοχής στη γλυκόζη. Ακόμη, τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου επηρεάζουν τη συγκόλληση αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα την τάση για θρόμβωση σε αγγεία με σοβαρές αθηρωματικές βλάβες.

Φαίνεται ότι κάποιες από τις επιδράσεις των γνωστών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο μεσολαβούνται από τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου. Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι η διακοπή καπνίσματος οδηγεί σε μείωση των επιπέδων του ινωδογόνου. Είναι ενδιαφέρον το εύρημα ότι μέτρα για τον έλεγχο κλασικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να προκαλούν ταυτόχρονη μείωση στα επίπεδα του ινωδογόνου.

Επομένως, τα επίπεδα του ινωδογόνου αποτελούν παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο στους ενήλικες εξίσου σημαντικό με τους ήδη γνωστούς και αποδεκτούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, τα επίπεδα χοληστερόλης και η υπέρταση. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμη η μέτρηση των τιμών ινωδογόνου σε παιδιά με ΣΑΑΥ. Η τυχόν αυξημένη τους στα παιδιά αυτά θα αποτελούσε ενδεχομένως έναν έμμεσο δείκτη νοσηρότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά την ενηλικίωση.
γ. ΣΕΑΥ και μόρια προσκόλλησης

Σε φυσιολογική κατάσταση, τα ενδοθηλιακά κύτταρα που επικαλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια των αγγείων είναι απαραίτητα για την αγγειακή ομοιόμορφη ανάπτυξη των λευκοκυττάρων. Σχηματίζουν έναν κυτταρικό φράγμα, διατηρούν μία μη θρομβούμενη επιφάνεια, ρυθμίζουν τον αγγειακό τόνο και εμποδίζουν την ανάπτυξη των λευκών μυϊκών κυττάρων. Εντούτοις, η επαναδιήθηση/ επανεξυγόνωση που ακολουθεί την περίοδο υποξίας ενεργοποιεί μία ποικιλία κυττάρων, περιλαμβανομένων των ενδοθηλιακών και των λευκοκυττάρων και προάγει φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Καθώς αυτά τα κύτταρα ενεργοποιούνται, (είτε μέσω υποξίας/ επαναμάτωσης ή άμεσα λόγω φλεγμονωδών κυτοκινών όπως TNF-a, IL-1, IL-6 και IFN-g), εκφράζουν μόρια προσκόλλησης τα οποία με τη σειρά τους έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένες αλληλεπιδράσεις ενδοθηλιακών κυττάρων/ λευκοκυττάρων και προσκόλληση στα αγγειακά τοιχώματα, προκαλώντας την έναρξη των διαδικασιών της αθηρογένεσης.

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές των ενδοθηλιακών κυττάρων/ λευκοκυττάρων ακολουθούν μία αλληλουχία τριών ανεξάρτητων σταδίων: της επιβράδυνσης της ροής, της σταθερής προσκόλλησης και της μετανάστευσης. Όσον αφορά στην επιβράδυνση, αυτή χαρακτηρίζεται από την ελάττωση της ροής των λευκοκυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που διευκολύνει τη σύνδεσή τους στο ενδοθήλιο. Η επιβράδυνση των λευκοκυττάρων, για την οποία μεσολαβητές είναι οι σελεκτίνες, επιτρέπει την αλληλεπίδρασή τους με διαμεσολαβητές φλεγμονής που εκκρίνονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων και λευκοκυττάρων έχει σαν αποτέλεσμα τη σταθερή προσκόλληση μεταξύ τους διαμέσου μορίων προσκόλλησης. Στην προσκόλληση αυτή συμμετέχουν οι ιντεγκρίνες (CD18/CD11) πάνω στα λευκοκύτταρα και οι υποδοχείς της
υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών (ενδοκυττάρια μόρια προσκόλλησης και αγγειακά μόρια προσκόλλησης -ICAMs και VCAMs) επάνω στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Την προσκόλληση λευκοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων ακολουθεί η μετανάστευση των λευκοκυττάρων από τα τριχοειδή στο διάμεσο ιστό όπου και απελευθερώνουν λυτικά ένζυμα και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου [283].

Οι σελεκτίνες είναι γλυκοπρωτεΐνες προσκόλλησης που μεσολαβούν στην επιβράδυνση των κυττάρων. Οι σελεκτίνες διακρίνονται σε σελεκτίνες L, P και E, ανάλογα με τα κύτταρα στα οποία για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν. Η L- σελεκτίνη (CD62L) εκφράζεται κυρίως σε λευκοκύτταρα και δεσμεύει ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η E- σελεκτίνη (CD62E) παράγεται αποκλειστικά από ενδοθηλιακά κύτταρα που ενεργοποιούνται από κυτοκίνες και συνδέεται με τους υποδοχείς της στην επιφάνεια λευκοκυττάρων. Η P- σελεκτίνη (CD62P) βρίσκεται αποθηκευμένη σε κοκκία µέσα σε αιµοπετάλια (α- κοκκία) και ενδοθηλιακά κύτταρα (σωµάτια Weibel Palade) και εκφράζεται μόνο µετά από ενεργοποίηση µε κυτοκίνες. Έτσι, οι E και P σελεκτίνες αυξάνονται στην επιφάνεια των ενεργοποιηµένων ενδοθηλιακών κυττάρων, συνδέονται µε τους υποδοχείς τους πάνω στα λευκοκύτταρα, τις L- σελεκτίνες.

Οι β- ιντεγκρίνες είναι ετεροδιµερείς πρωτεΐνες που αποτελούνται από διακριτές α υποοµάδες που υποδιαιρούνται ανάλογα µε τη β υποοµάδα που διαθέτουν. Οι ιντεγκρίνες των λευκοκυττάρων παρουσιάζονται µε τρία ετεροδιµερέ αλών τα CD11a, CD11b και CD11c και η β υποοµάδα είναι η CD18. Οι β- ιντεγκρίνες αποτελούν µεσολαβητές της σταθερής προσκόλλησης των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα, διαµέσου σύνδεσης µε ICAMs.
Τα πιο σημαντικά μόρια προσκόλλησης κατά τις αλληλεπιδράσεις λευκοκυττάρων/ενδοθηλιακών κύτταρων είναι τα ICAMs. Το ICAM-1 (CD54) (εικ. 15) αυξάνεται σημαντικά στα ενδοθηλιακά κύτταρα σαν απάντηση στην υποξία και σε διαμεσολαβητές φλεγμονής, όπως είναι για παράδειγμα ο TNF-α. Πρόκειται για τον κύριο μεσολαβητή της σταθερής προσκόλλησης πολυμορφοπύρηνων, μονοκύτταρων και λεμφοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα, διαμέσου CD11b/CD18, CD11c/CD18 και CD11a/CD18 αντίστοιχα.

Όπως προκύπτει από μελέτες, τα μόρια προσκόλλησης παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση σε ασθενείς με ΣΑΑΥ. Έχει βρεθεί αυξημένο ποσοστό έκφρασης των CD15 (ειδικός υποδοχέας των σελεκτινών στα ενδοθηλιακά κύτταρα) και των CD11c (ειδικός υποδοχέας για το ICAM-1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα) σε μονοκύτταρα ασθενών με ΣΑΑΥ. Μπορεί λοιπόν κανείς να υποθέσει ότι η αυξημένη επιβράδυνση και η σταθερή προσκόλληση των λευκοκυττάρων ενέχονται στη παθογένεση των επιπλοκών του ΣΑΑΥ. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι τα μονοκύτταρα των ασθενών με ΣΑΑΥ προσκολλώνται πολύ πιο έντονα σε μη ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα σε καλλιέργειες κυττάρων, γεγονός που ενισχύει την παραπάνω υπόθεση. Φαίνεται επίσης πως η αυξημένη έκφραση των CD15 σχετίζεται άμεσα με το βαθμό της υποξίας. Έτσι, παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση των CD15 μετά από έκθεση των μονοκύτταρων υγίων μαρτύρων σε υποξία in vitro [284]. Η θεραπεία με CPAP ελάττωσε το ποσοστό της έκφρασης των CD15 και CD11c, ελάττωσε τη βασική παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου.
από τα μονοκύτταρα CD11c και επέτεινε τις αλληλεπιδράσεις των μονοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων σε καλλιέργειες.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση των διαλυτών μορίων προσκόλλησης στην κυκλοφορία ασθενών με ΣΑΑΥ [285, 286]. Η αυξημένη έκφραση των μορίων αυτών αντικατοπτρίζει ενεργοποίηση του ενδοθηλίου. Παρατηρήθηκε αύξηση στη συγκέντρωση των ICAM-1, VCAM-1, L- σελεκτίνης και E- σελεκτίνης, γεγονός που συνεπάγεται ενεργοποίηση του ενδοθηλίου αυτών των ασθενών. Σε μελέτη ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο και με ή χωρίς ΣΑΑΥ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση των ICAM-1, VCAM-1, και E- σελεκτίνης στους ασθενείς με ΣΑΑΥ, όχι όμως και της L-σελεκτίνης [287]. Οι παραπάνω μελέτες αναφέρονται σε ενήλικες, θέτουν όμως ερωτηματικά για το τι συμβαίνει σε παιδιά με ΣΑΑΥ, όσον αφορά στα μόρια προσκόλλησης. Συνεπώς, περισσότερα ερευνητικά δεδομένα απαιτούνται σχετικά με την έκφραση των μορίων προσκόλλησης σε παιδιά με άπνοια στον ύπνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θεραπεία του ΣΑΑΥ

Το ΣΑΑΥ στα παιδιά σχετίζεται συχνότερα με αδενοειδείς εκβλαστήσεις και υπερτροφία παρισθμίων αμυγδαλών, ακόμα και όταν είναι παρούσα παχυσαρκία. Έτσι, η κλασική θεραπεία για το ΣΑΑΥ είναι η χειρουργική αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων και των παρισθμίων αμυγδαλών (αδενοτομή -αμυγδαλοκτονία - ΑΑΕ). Πρόσφατα όμως, έχει γίνει προφανές ότι τα πρότερα θεωρούμενα ευνοϊκά αποτελέσματα μιας τέτοιας επέμβασης δεν είναι τελικά και τόσο ευνοϊκά [288-291], ιδιαίτερα σε εκείνα τα παιδιά με σοβαρό ΣΑΑΥ ή με παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του παραμένοντος μετά από επέμβαση ήπιου ΣΑΑΥ ανέρχεται σε 45-50%, ενώ ένα 20-25% των παιδιών εμφανίζει μέτριο προς βαρύ ΣΑΑΥ ακόμη και μετά την επέμβαση.

Καθώς η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου είναι το κύριο εργαλείο για τη διάγνωση του συνδρόμου, είναι σκόπιμο αυτή να πραγματοποιείται σε παιδιά με υπόνοια για το σύνδρομο, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Εντούτοις, δεν είναι σαφώς καθορισμένο το όριο των ευρημάτων της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου στα παιδιά με ΣΑΑΥ που είναι κλινικά σημαντικό. Είναι, συνεπώς, πολλές φορές δύσκολο να αποφασισθεί αν ένα παιδί με ήπιας μορφής ΣΑΑΥ πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία. Ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων είναι ο δείκτης αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών (ΔΑΑΥ) δηλ. ο αριθμός αποφρακτικών και μεικτών απνοιών καθώς και υποπνοιών ανά ώρα ύπνου [292]. Οι προτεινόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις του ΣΑΑΥ στα παιδιά είναι η συνδυασμένη αμυγδαλοκτονία και αδενοτομή, η χρήση ρινικών κορτικοστεροειδών
και η εφαρμογή συνεχούς θετικής πίεσης στον αεραγωγό, ενώ προσωρινή ανακούφιση μπορεί να προσφέρει η χορήγηση O2.

**Α. Αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή**

Η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση του μέτριου-σοβαρού ΣΑΑΥ (ΔΑΑΥ > 5 επεισόδια/ώρα) στα παιδιά με υπερτροφία αδενοειδών ή/και αμυγδαλών είναι η συνδυασμένη αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή [293]. Μετά την επέμβαση παρατηρείται υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων και βελτίωση των ευρημάτων της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου [118]. Για το ΣΑΑΥ, μεγαλύτερη σημασία έχει το σχετικό μέγεθος και η κατασκευή του ανώτερου αεραγωγού κι όχι τόσο το απόλυτο μέγεθος του ιστού των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Στο παρελθόν είχε προταθεί η αδενοτομή μόνη ως θεραπεία για ορισμένα τουλάχιστον παιδιά με ΣΑΑΥ [294]. Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι πολλά από τα παιδιά που υποβλήθηκαν μόνο σε αδενοτομή, στη συνέχεια αναγκαστικά υποβλήθηκαν σε αμυγδαλεκτομή γιατί τα συμπτώματα επέμεναν [97].

Φαίνεται πως το 93-97% των παιδιών με ΣΑΑΥ βελτιώνεται μετά από συνδυασμένη αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή ενώ στο 50- 80% των παιδιών η επέμβαση οδηγεί σε πλήρη θεραπεία του συνδρόμου [293]. Η αποτελεσματικότητα της επέμβασης σχετίζεται με την βαρύτητα του ΣΑΑΥ και τους υποκείμενους
Εικόνα 17. Παρασκευάσματα αμυγδαλεκτομής

παράγοντες κινδύνου. Παιδιά με δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας μεγαλύτερο από 19 [118] ή παχυσαρκία ή οικογενειακό ιστορικό διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο [295] έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εξακολουθούν να εμφανίζουν μετά την επέμβαση παθολογική πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, τις περισσότερες φορές όμως με ηπίοτερα ευρήματα. Όμως πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και τα παχύσαρκα παιδιά παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση της διαλείπουσας απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού στη διάρκεια του ύπνου μετεγχειρητικά [290], ενώ επιπλέον παρατηρείται σημαντική ελάττωση του επιπέδου της ολικής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων [296].

Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν αιμορραγία, απόφραξη του αεραγωγού, στένωση του ρινοφάρυγγα, διαφθορά, ναυτία και εμετούς, πόνο, φλεγμόνη, αφυδάτωση, πυρετό και υπνηλία [184, 297]. Η θνησιμότητα ανέρχεται σε 1/4000 έως 1/27000 [298], ενώ η νοσηρότητα 8-34% [183, 184, 299-302]. Η μικρή ηλικία (<2 ετών), οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, η υποτονία, η ανεπαρκής σωματική ανάπτυξη, η πνευμονική καρδία, η υπερβολική παχυσαρκία, το οικογενειακό προασφάλεια και το βαρύ ΣΑΥ προδιαθέτουν στην εμφάνιση επιπλοκών κατά την επέμβαση [184, 300, 301]. Οι ασθενείς αυτοί απαιτούν στενή παρακολούθηση μετά την επέμβαση για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.
Β. Τοπικά ρινικά κορτικοστεροειδή

Τα τοπικά ρινικά κορτικοστεροειδή έχουν χορηγηθεί σε παιδιά με ήπιο ΣΑΑΥ, όπως τεκμηριώνεται από την πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου (ΔΑΑΥ = 1-5 επεισόδια/ώρα) και άρα χωρίς ένδειξη χειρουργικής επέμβασης, τα οποία όμως εμφανίζουν σημαντικά συμπτώματα διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο [303-305]. Χορηγούμενα για διάστημα 4-6 εβδομάδων, βελτιώνουν τα συμπτώματα και τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης, ενώ τα ενεργεικά τους αποτελέσματα φαίνεται ότι οφείλονται σε μείωση του μεγέθους των αδενοειδών εκβλαστήσεων, αλλά και της χρόνιας φλεγμονής του ρινικού βλενγόνου [306].

Γ. Συνεχής ρινική θετική πίεση στον αεραγωγό (CPAP)

Το CPAP στα παιδιά δεν αποτελεί θεραπεία πρώτης εκλογής.

Η χρήση του ενδείκνυται σε εκείνα με συνεχιζόμενα συμπτώματα αποφρακτικής άπνοιας και ευρήματα στην πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, παρά την αμυγδαλεκτομή/αδενοτομή και τη χρήση ρινικών κορτικοστεροειδών [293]. Ιδιαίτερη ένδειξη για χρήση θετικής ρινικής πίεσης έχουν τα παιδιά με δείκτη μάζας σώματος συμβατό με παχυσαρκία, όταν δεν ανταποκρίνονται στα υπόλοιπα θεραπευτικά μέτρα, όπως και εκείνα με νευρομυϊκά νοσήματα και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες [237] [307, 308]. Επίσης, ένδειξη υπάρχει όταν η αδενοειδεκτομή/ αμυγδαλεκτομή αντενδείκνυται για ιατρικούς

Εικόνα 18. Μηχανήματα CPAP
λόγους. Η τιμή του ΔΑΑΥ πάνω από την οποία συνιστάται η χρήση θετικής ρινικής πίεσης στα παιδιά δεν έχει προσδιορισθεί όμως η νοσηρότητα η σχετιζόμενη με τη διαταραχή φαίνεται να αυξάνει για τιμές μεγαλύτερες των 5 επεισοδίων/ώρα [309].

Το CPAP μπορεί να εφαρμοσθεί σε βρέφη και παιδιά όλων των ηλικιών [307, 308, 310, 311] καθώς πλέον κυκλοφορούν ρινικές προσωπίδες για όλες τις ηλικίες. Συνήθως είναι δυνατή η εκπαίδευση του μικρού ασθενούς και των γονέων του στη σωστή εφαρμογή της συσκευής [307], αλλά η συμμόρφωση των παιδιών στην καθημερινή τοποθέτηση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συνέχεια [307, 308].

Εικόνα 19. Εφαρμογή του CPAP

Υποπλασία του μέσου προσώπου έχει αναφερθεί με την παρατεταμένη χρήση του, κυρίως σε παιδιά με νευρομυϊκά προβλήματα [312]. Σπάνια, προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και των οφθαλμών, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται υψηλές πιέσεις [308]. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, απαιτείται αναπροσαρμογή των απαραίτητων πιέσεων του [307].

Δ. Χορήγηση οξυγόνου

Πρόκειται για ανακουφιστική θεραπευτική προσέγγιση εν αναμονή της επέμβασης σε παιδιά με βαρύτατο ΣΑΑΥ. Βελτιώνει τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης των παιδιών κατά την διάρκεια του ύπνου και σε μερικά παιδιά μειώνει τον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας [313, 314]. Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περιστατικά κυψελικού υποαερισμού μετά τη χρήση οξυγόνου [314], και για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή.
Ε. Επανορθωτικές επεμβάσεις

Ασθενείς με ειδικά προβλήματα όπως κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, τα σύνδρομα Down, Crouzon, Apert (εικ. 18), Treacher-Collins και Pierre-Robin (εικ. 19), εγκεφαλική παράλυση και άλλα που δεν μπορούν να θεραπευθούν μόνο με αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή ή με αερισμό με συνεχή θετική πίεση αντιμετωπίζονται με ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις αυτές είναι συνήθως πλαστικές της σταφυλής, της επιγλώττιδας, του φάρυγγα, της υπερώας, της γλώσσας και του διαφράγματος, κογχεκτομή και μετατόπιση προς τα εμπρός της κάτω γνάθου [315] και ορθοδοντικές επεμβάσεις. Συνήθως εκτελούνται σε συνδυασμό με αμυγδαλεκτομή και αδενοειδεκτομή. Συνηθέστερα εκτελείται η σταφυλο-υπερωιο-φαρυγγοπλαστική, κατά την οποία εξαρείται το κατώτερο τμήμα του μαλακού υπερώιου ιστίου με σύγχρονη αμυγδαλεκτομή.

Εικόνα 20. Παιδί με σύνδρομο Apert

Εικόνα 21. Σύνδρομο Pierre-Robin
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Υπόθεση

Το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο (ΣΑΑΥ) κατά την παιδική ηλικία αποτελεί διαταραχή της αναπνοής, η οποία χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού (αποφρακτική υπόπνοια) και /ή διαλείπουσα πλήρη απόφραξη (αποφρακτική άπνοια) [4, 5]. Την τελευταία δεκαετία, αρκετές μελέτες στη βιβλιογραφία έχουν επικεντρωθεί στην τεκµηρίωση σηµαντικών συσχετίσεων ανάµεσα στο σύνδρομο άπνοιας- υπόπνοιας στον ύπνο και την καρδιαγγειακή νόσο σε ενήλικες, καθώς επίσης και στην κατανόηση των μηχανισµών μέσω των οποίων το ΣΑΑΥ συµµετέχει στην παθοφυσιολογία και τις επιπλοκές της καρδιαγγειακής νόσου. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύνολο των διαταραχών αποφρακτικού τύπου της αναπνοής στον ύπνο κερδίζει ολόκληρα και περισσότερο το ενδιαφέρον του ιατρικού κόσµου, Ενδεικτικά υπάρχουν επίσης, ότι το σύνδρομο έχει επιπλέον σχέση με μεταβολικούς, αγγειακούς, αιµατολογικούς και γενετικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυξηµένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η συστηµατική υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό έχουν συσχετισθεί με διαταραχές του ύπνου, ακόµα και σε ασθενείς με άνευ καρδιοκαταστάσεις του δείκτη απνοιών υποπνοιών (AHI: 1- 10 επεισόδια /ώρα) [316]. Η πληρέστερη κατανόηση των μηχανισµών που συµµετέχουν στην παθογένεια του συνδρόμου οδηγεί στην κατανόηση των συνεπειών του. Αυτό οφείλεται και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά στη μελέτη του ύπνου, τη συνεχή καταγραφή των αναπνευστικών παραµέτρων και την ανάπτυξη εξελιγµένων μοριακών τεχνικών. Ειδικότερα, η μελέτη της παθογένεσης των αποφρακτικών
διαταραχών στον ύπνο επικεντρώνεται στη μελέτη φλεγμονώδεις και μεταβολικών μηχανισμών σε παιδιά και ενήλικες [202]. Η συσχέτιση ανάμεσα σε φλεγμονώδεις μηχανισμούς και στο σύνδρομο αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών που ενοχοποιούν και εμπλέκουν τόσο εντοπισμένους όσο και συστηματικούς φλεγμονώδεις μηχανισμούς στην παθοφυσιολογία ενός προβλήματος που αρχικά μοιάζει κυρίως μηχανικό. Οι μηχανισμοί της συστηματικής φλεγμονής μπορούν ύστερα να ερμηνεύσουν και τη βλαπτική επίδραση του συνδρόμου σε απομακρυσμένα όργανα, όπως είναι οι καρδιαγγειακές επιπλοκές [1, 2]. Επίσης, η συστηματική υπέρταση και η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου φαίνεται να σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ καρδιαγγειακής νόσου και άπνοιας στον ύπνο [75, 203].

Ο αγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας αύξησης του ενδοθηλίου (VEGF) είναι μία κυτοκίνη που προάγει την αγγειογένεση και μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία της αθηρογένεσης και της ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου. Ο παράγων αυτός επάγεται από την υποξία και την ιστική φλεγμονή. Από μελέτες ενηλίκων με αποφρακτική άπνοια- υπόπνοια, έχει βρέθει αύξηση των τιμών του. Σε μία μόνο μελέτη από τον Valipour και τους συνεργάτες, βρέθηκαν παρόμοιες συγκεντρώσεις του VEGF στο πλάσμα σε ενήλικες και χωρίς αποφρακτική άπνοια στον ύπνο [279]. Έχει δειχθεί ότι η θεραπεία του ΣΑΑΥ με συνεχή ρινική θετική πίεση στον αεραγωγό (CPAP) ή της συνυπόχωρας υποξειμιας με χορήγηση οξυγόνου συνδεδείναι από σημαντική μείωση των πρωινών επιπέδων του VEGF [277, 278]. Φαίνεται ότι τα αιμοπετάλια και τα λευκοκύτταρα απελευθερώνουν VEGF κατά τη διάρκεια της δημιουργίας θρόμβου και γι’ αυτό το λόγο οι μετρούμενες συγκεντρώσεις του παράγοντα είναι υψηλότερες στον ύπνο απ’ ό,τι στο πλάσμα.
Μία δημοσίευση συμπεριέλαβε παιδιά με αποφρακτική άπνοια στον ύπνο (AI ≥5 επεισόδια/ ώρα), στα οποία και ανιχνεύθηκαν υψηλότερα επίπεδα VEGF σε σχέση με παιδιά μάρτυρες [3].

Επιπρόσθετα, ανάμεσα στους παράγοντες που αποτελούν προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακών επεισοδίων στους ενήλικες περιλαμβάνονται και τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου [282, 317, 318]. Τα επίπεδα του ινωδογόνου, βέβαια, επηρεάζονται από παράγοντες που είναι γνωστό ότι προδιαθέτουν σε καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρκία, η υπερτάση, η υπερλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης και το κάπνισμα [282, 318]. Έτσι, οι αυξημένες τιμές ινωδογόνου σε ενήλικες με ΣΑΑΥ μπορεί απλά να οφείλονται στην επίδραση των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα που συνυπάρχουν στους ασθενείς αυτούς και να μην είναι αμιγώς το αποτέλεσμα του ΣΑΑΥ.

Τέλος, μελέτες έχουν δείξει πως οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο στα παιδιά μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα παρόμοιες με αυτές των ενηλίκων. Στα παιδιά παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, καθώς επίσης και για αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου, όπως είναι η υπερτάση, το κάπνισμα ή ο σακχαρώδης διαβήτης παρατηρούνται σταντία. Αποτελούν λοιπόν τα παιδιά μία πληθυσμιακή ομάδα κατάλληλη για τη διερεύνηση και μελέτη παθοφυσιολογικών συσχετίσεων μεταξύ του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας στον ύπνο, της καρδιαγγειακής νόσου και του ινωδογόνου.

Καθώς η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδηγεί από την αποφρακτική άπνοια- υπόπνοια στον ύπνο στην αθηρογένεση είναι άγνωστη, έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για την παθογένεση των καρδιαγγειακών επιπλοκών.
Μία από τις επικρατέστερες φαινεται να είναι η υπόθεση του αυξημένου οξειδωτικού stress. Η νυχτερινή διαλείπουσα υποξία αυξάνει την παραγωγή ελεύθερων ριξών οξυγόνου, οι οποίες ενεργοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες (π.χ. τον πυρηνικό παράγοντα kB- nuclear factor kB), γεγονός που οδηγεί στην απελευθέρωση μεσολαβητών φλεγμονής και αυξημένη έκφραση ενδοθηλιακών και λευκοκυτταρικών μορίων προσκόλλησης. Η προσκόλληση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και αγγειακή βλάβη [319].

Υπάρχουν μελέτες σε ενήλικες με αποφρακτική άπνοια και υπόπνοια στον ύπνο οι οποίες ανίχνευσαν αυξημένα επίπεδα μορίων προσκόλλησης, γεγονός που ενδεχομένως αντικατοπτρίζει την ενδοθηλιακή ενεργοποίηση. Συσχέτιση ανάμεσα στη συγκέντρωση πλάσματος του ενδοκυττάριου μορίου προσκόλλησης-1 (cICAM-1) και τη βαρύτητα της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο σε παιδιά με ινωδογόνο δε διαπιστώθηκε σε μία μόνο μελέτη. Εντούτοις, είναι πιθανό μία μόνο μέτρηση του cICAM-1 στο πλάσμα να μην αντιπροσωπεύει την πιθανή κατάσταση της ενδοθηλιακής ενεργοποίησης στα παιδιά με ΣΑΑΥ.

Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα διατριβή διερευνήσαμε τα εξής ερωτήματα:

1. «Μπορεί η διαλείπουσα υποξία του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο να επηρεάσει τα επίπεδα του VEGF σε παιδιά με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας;»

2. «Είναι δυνατόν το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο να επηρεάσει τα επίπεδα του ινωδογόνου σε παιδιά με ΣΑΑΥ σε σχέση με φυσιολογικούς μάρτυρες;»

91
3. «Έχουν τα παιδιά με ΣΑΑΥ υψηλότερα επίπεδα του cICAM-1 σε σχέση με φυσιολογικούς μάρτυρες.»

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, μετρήθηκαν τα πρωινά επίπεδα του VEGF στο πλάσμα παιδιών με αποφρακτική ύπνικη άπνοια ποικίλης βαρύτητας. Υποθέσαμε πως η βαρύτητα του συνδρόμου σχετίζεται με τη συγκέντρωση του VEGF στο πλάσμα μετά την πρωινή αφύπνιση.

Επιπλέον, συγκρίναμε τις πρωινές τιμές ινωδογόνου σε παιδιά με και χωρίς ροχαλητό. Η υπόθεση ήταν ότι τα παιδιά με ΣΑΑΥ έχουν υψηλότερες τιμές ινωδογόνου σε σχέση με τους μάρτυρες χωρίς ροχαλητό και ότι αυτά τα επίπεδα σχετίζονται με τη βαρύτητα της διαταραχής στην αναπνοή.

Τέλος, μετρήθηκαν τα επίπεδα του cICAM-1 σε πρωινό δείγμα αίματος σε παιδιά με ροχαλητό που παραπέμψηκαν για πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου. Η υπόθεση ήταν ότι όσο βαρύτερο το ΣΑΑΥ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συγκέντρωση του cICAM-1 πλάσματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Α. Κριτήρια συμμετοχής και αποκλεισμού από τη μελέτη

Στη μελέτη πήραν μέρος παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών που παραπέμφηκαν στο Εργαστήριο Ύπνου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για διερεύνηση και αντιμετώπιση συμπτωμάτων διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο (καθ’έξιν ροχαλητό για περισσότερες από 3 νύχτες την εβδομάδα ή άπνοιες ή εργώδης αναπνοή στον ύπνο τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες). Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν είτε παιδιά χωρίς ροχαλητό, είτε παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό (ΔΑΥ<1 επεισόδιο/ώρα). Κριτήρια εξαίρεσης από τη μελέτη αποτέλεσαν η οξεία ή χρόνια φλεγμονή, η πνευμονική νόσος συνοδευόμενη από υποξαιµία, καρδιαγγειακή νόσος και νευρομυϊκές, κρανιοπροσωπικές ή γενετικές διαταραχές.

Β. Κλινική αξιολόγηση: Λήψη ιστορικού

Η συγκατάθεση των γονέων των παιδιών που έλαβαν μέρος στην μελέτη ελήφθη. Διενεργήθηκε συνέντευξη των γονέων (ή και των μεγαλύτερων παιδιών) και κατά την διάρκεια της συμπληρώθηκε δομηµένο ερωτηματολόγιο (πίνακας σελ. ). Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν με ναι ή όχι ή με επιλογή από κλίµακα δύο ή τεσσάρων βαθµίδων. Το ερωτηματολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις σχετικές με την παρουσία συμπτωμάτων διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο τους τελευταίους έξι μήνες (συχνότητα του ροχαλητού, δυσχέρεια στην αναπνοή και παρατήρηση απνοών στον
υπόν), το ατομικό αναμνηστικό (ιστορικό χρόνιας ρινικής απόφραξης, παθήσεων του κατώτερου αναπνευστικού, προηγηθείσα αδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή) και το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς (ροχαλτό, αδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή, χρόνια ρινίτιδα ή άσθμα). Η χρόνια ρινική απόφραξη ορίσθηκε ως το ιστορικό ιστορικής απόφραξης τουλάχιστον τις μισές ημέρες κατά το διάστημα των τελευταίων έξι μηνών ή ως διάγνωση χρόνιας ρινίτιδας από ειδικό. Το θετικό ιστορικό νόσου του κατώτερου αναπνευστικού προσδιορίζεται από την ύπαρξη επίμονου βήχα με τα κρυολογήματα που διαρκεί συνήθως περισσότερο από 10 ημέρες, την χρήση βρογχοδιασταλτικών στο παρελθόν, ή την διάγνωση άσθματος από ειδικό.
Πίνακας 1: Το έντυπο του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης που συμπληρώθηκε για όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στη μελέτη

<table>
<thead>
<tr>
<th>Α. Δημογραφικά στοιχεία</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Ημερομηνία</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ημερομηνία γέννηση</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Ηλικία</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Φύλο</td>
</tr>
<tr>
<td>α. Αγόρι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Κορίτσι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Β. Ατομικό ιατρικό ιστορικό</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Διάγνωση βρογχιολίτιδας, συριγµού, βρογχικού άσθµατος από ειδικό</td>
</tr>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>6. Χρήση βρογχοδιασταλτικών τώρα ή στο παρελθόν</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>7. Κλινική υποψία νόσου κατάτερων αεραγωγών (5 ή 6 ή 7=1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>8. Ιστορικό εκζέµατος</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>9. Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας από ειδικό</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>10. Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας από ειδικό</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>11. Διάγνωση υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων από ειδικό</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>12. Αποφραγμένη μύτη για περισσότερο από το μισό διάστηµα των τελευταίων 6 μηνών</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>13. Αναπνοή µε το στόµα κατά τη διάρκεια της ηµέρας</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι (τουλάχιστο µια φορά την εβδοµάδα)</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι (λιγότερο συχνά)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Για πόσους µήνες /έτος___________

<table>
<thead>
<tr>
<th>14. Αναπνοή µε το στόµα κατά τη διάρκεια της νύκτας</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι (τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα)</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι (λιγότερο συχνά)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

αν ναι για πόσους µήνες / χρόνο_______________

<table>
<thead>
<tr>
<th>15. Ιστορικό ύποπτο για χρόνια ρινίτιδα, ή 10, 11, 12, 13 ή 14=1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>16. Ιστορικό ύποπτο για ατοπία ή 8,9 ή 15=1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>17. Μεγάλες αμυγδαλές (διάγνωση από ειδικό)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>18. Αδενοειδεκτοµή</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Ναι</td>
</tr>
<tr>
<td>β. Όχι</td>
</tr>
</tbody>
</table>

95
19. Αμυγδαλεκτομή  
   α. Ναι  β. Όχι
20. Παθητικό κάπνισμα  
   α. Ναι  β. Όχι
21. Ιστορικό χρόνιας νευρομυϊκής διαταραχής (μυϊκή δυστροφία, επιληψία, Arnold-Chiari, εγκεφαλική παράλυση, κ.ά.)  
   α. Ναι  β. Όχι
22. Ιστορικό συνδρόμου που περιλαμβάνει κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες  
   (π.χ. Down)  
   α. Ναι  β. Όχι
23. Τους 3 τελευταίους μήνες πόσες φορές έχει διαγνωσθεί στο παιδί σας ρινίτιδα
24. Τους 3 τελευταίους μήνες πόσες φορές έχει διαγνωσθεί στο παιδί σας μέση ωτίτιδα
25. Τους 3 τελευταίους μήνες πόσες φορές έχει διαγνωσθεί στο παιδί σας αμυγδαλίτιδα
26. Τους τελευταίους 3 µήνες πόσες φορές έχει διαγνωσθεί στο παιδί σας βρογχιολίτιδα ή βρογχίτιδα
27. Χρόνιο νόσηµα του αναπνευστικού εκτός από άσθµα  
   α. Ναι  β. Όχι
28. Προβλήµατα ομιλίας (που επισηµαίνουν οι γονείς)  
   α. Ναι  β. Όχι
29. Προβλήµατα ομιλίας (διάγνωση από ειδικό)  
   α. Ναι  β. Όχι
30. Αναπτυξιακές διαταραχές (που επισηµαίνουν οι γονείς)  
   α. Ναι  β. Όχι
31. Αναπτυξιακές διαταραχές (διάγνωση από ειδικό)  
   α. Ναι  β. Όχι
32. Προβλήµατα ακοής  
   α. Ναι  β. Όχι
33. Υποτροπιάζουσες ωτίτιδες (>3/6 µήνες ή >6/έτος)  
   α. Ναι  β. Όχι
34. Το παιδί σας λαµβάνει κάποια φαρµακευτική αγωγή:  
   α. Ναι  β. Όχι
35. Οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα υγείας  
   α. Ναι  β. Όχι

Προσδιορίστε  

Γ. Οικογενειακό ιστορικό

37. Ροχαλίζει ο πατέρας  
   α. Ναι  β. Όχι
38. Ροχαλίζει η µητέρα  
   α. Ναι  β. Όχι
39. Ροχαλίζει ο παππούς από τον πατέρα  
   α. Ναι  β. Όχι
40. Ροχαλίζει η γιαγιά από τον πατέρα  
   α. Ναι  β. Όχι
41. Ροχαλίζει ο παππούς από την µητέρα  
   α. Ναι  β. Όχι
42. Ροχαλίζει η γιαγιά από τη µητέρα  
   α. Ναι  β. Όχι
43. Ροχαλίζουν τα αδέλφια  
α. Ναι  β. Όχι
44. Πατέρας υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
45. Μητέρα υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
46. Αδέλφια υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
47. Παππούς από τον πατέρα υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
48. Γιαγιά από τον πατέρα υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
49. Παππούς από τη μητέρα υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
50. Γιαγιά από τη μητέρα υπό θεραπεία για ΣΑΑΥ (από ειδικό)  
α. Ναι  β. Όχι
51. Πατέρας: αδενοειδεκτοµή  
α. Ναι  β. Όχι
52. Μητέρα: αδενοειδεκτοµή  
α. Ναι  β. Όχι
53. Αδέλφια: αδενοειδεκτοµή  
α. Ναι  β. Όχι
54. Πατέρας: αμυγδαλέκτοµη  
α. Ναι  β. Όχι
55. Μητέρα: αμυγδαλέκτοµη  
α. Ναι  β. Όχι
56. Αδέλφια: αμυγδαλέκτοµη  
α. Ναι  β. Όχι
57. Πατέρας: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
58. Μητέρα: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
59. Αδέλφια: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
60. Ο παππούς από τον πατέρα: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
61. Η γιαγιά από τον πατέρα: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
62. Ο παππούς από την μητέρα: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
63. Η γιαγιά από τη μητέρα: ιστορικό άσθµατος  
α. Ναι  β. Όχι
64. Πατέρας: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
65. Μητέρα: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
66. Αδέλφια: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
67. Ο παππούς από τον πατέρα: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
68. Η γιαγιά από τον πατέρα: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
69. Ο παππούς από την μητέρα: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
70. Η γιαγιά από τη μητέρα: Αλλεργική ρινίτιδα  
α. Ναι  β. Όχι
71. Ο πατέρας χειρουργήθηκε για σκολίωση ρινικού διαφράγματος  
α. Ναι  β. Όχι
72. Η μητέρα χειρουργήθηκε για σκολίωση ρινικού διαφράγματος  α. Ναι  β. Όχι
73. Τα αδέλφια χειρουργήθηκαν για σκολίωση ρινικού διαφράγματος α. Ναι  β. Όχι
74. Ο παππούς από τον πατέρα χειρουργήθηκε για σκολίωση ρινικού διαφράγματος
α. Ναι  β. Όχι
75. Η γιαγιά από τον πατέρα χειρουργήθηκε για σκολίωση ρινικού διαφράγματος
α. Ναι  β. Όχι
76. Ο παππούς από την μητέρα χειρουργήθηκε για σκολίωση ρινικού διαφράγματος
α. Ναι  β. Όχι
77. Η γιαγιά από την μητέρα χειρουργήθηκε από σκολίωση ρινικού διαφράγματος
α. Ναι  β. Όχι

Δ. Εκτίμηση κινδύνου για ΣΑΑΥ

78. Εργώδης αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου
0=ποτέ  1= μαζί με κρυολόγημα <μια φορά την εβδομάδα
2= τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα  3= κάθε βράδυ
79. Σταματά η αναπνοή του παιδιού σας κατά τη διάρκεια του ύπνου
α. Ναι  β. Όχι

80. Ροχαλίζει το παιδί κατά τη διάρκεια του ύπνου
0= ποτέ  1= με κρυολόγημα ή <από μια φορά την εβδομάδα
2= τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα  3= κάθε βράδυ
81. Δείκτης ΣΑΑΥ = [1,42 x (66)] + [1,41x (67)]+[ 0,71 x (68) ] - 3,83=_________

82. Εκτίμηση κινδύνου ΣΑΑΥ
1=Υψηλός κίνδυνος (O.S.A. score>3,5)  
2=ενδιάμεσος κίνδυνος (-1< O.S.A. score <3,5)  
3=χαμηλός κίνδυνος (O.S.A. score<-1)  
83. Αν 80 (ροχαλητό)=2 ή 3,  79 (άπνοια)=1,  78 (εργώδης αναπνοή)=2 ή 3:
από ποια ηλικία ξεκίνησαν τα συμπτώματα ______________________

84. Διάρκεια των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο (78,79,80)___________

Ε. Συμπτώματα και σημεία που σχετίζονται με το ΣΑΑΥ.

86. Ανήσυχος ύπνος

98
α = Ναι (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) β = Όχι (μια φορά την εβδομάδα)

87. Αφυπνίσεις
   α. Ναι   β. Όχι

88. Εφιάλτες
   α. Ναι   β. Όχι

89. Έντονη εφίδρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου
   α. Ναι

90. Τα χείλη του παιδιού σας γίνονται μπλε ή βυσσινί κατά τη διάρκεια του ύπνου;
   (κυάνωση)
   α. Ναι   β. Όχι

91. Ναυτία/εµµετός το πρωί
   1=ναι (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα)
   2= όχι (<από μια φορά την εβδομάδα)

93. Διαταραχές της προσοχής στο σχολείο (εντύπωση του δασκάλου)
   α. Ναι   β. Όχι

94. Διαταραχές της προσοχής στο σχολείο (εντύπωση των γονέων)
   α. Ναι   β. Όχι

95. Υπερκινητικότητα (εντύπωση του δασκάλου)
   α. Ναι   β. Όχι

96. Υπερκινητικότητα στο σπίτι (εντύπωση των γονέων)
   α. Ναι   β. Όχι

97. Έχει το παιδί σας υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
   α. Ναι   β. Όχι

98. Παίρνει ο ύπνος το παιδί στο σχολείο
   α. Ναι   β. Όχι

99. Παίρνει ο ύπνος το παιδί όταν βλέπει τηλεόραση
   α. Ναι   β. Όχι

100. Συνολική διάρκεια ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας (σε ώρες) ______

101. Συνολική διάρκεια ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας (σε ώρες) ______

102. Ιστορικό νυχτερινής ενούρησης
   0=ποτέ   1=<από μια φορά την εβδομάδα
   2= τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
   3= κάθε βράδυ

   Μέχρι ποια ηλικία ________________________

103. Φτωχή όρεξη
   α. Ναι   β. Όχι

104. Μαθησιακές δυσκολίες

   ΣΤ. Φυσική εξέταση

105. Βάρος σε κιλά_____________________

106. Ύψος σε cm _____________________

107. Επιφάνεια σώματος ___________________

108. Δείκτης μάζας σώματος ________

99
109. Ρινική συμφόρηση
   α. Ναι   β. Όχι

110. Αναπνοή με το στόμα
   α. Ναι   β. Όχι

111. Θολωτή υπερώα
   α. Ναι   β. Όχι

112. Μέγεθος αμυγδαλών: 0 ή +1. Οι αμυγδαλές βρίσκονται στους αμυγδαλικούς βόθρους χωρίς να περιορίζουν το μέγεθος του αεραγωγού (0) ή βρίσκονται μόλις έξω από τις κρύπτες αποφράσσοντας λιγότερο από το 25% του εύρους του αεραγωγού (+1)

   +2. Οι αμυγδαλές είναι άμεσα ορατές και περιορίζουν το εύρος του αεραγωγού κατά 25-50%.

   +3. Οι αμυγδαλές περιορίζουν το εύρος του αεραγωγού κατά 50-75%

   +4. Οι αμυγδαλές περιορίζουν το εύρος του αεραγωγού περισσότερο από 75%.

113. Εκτίμηση από ορθοδοντικό - κεφαλομετρία

114. Καρδιολογική εκτίμηση ECG - ECHO

115. Αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια εγρήγορσης

116. Αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια του ύπνου

117. Λέξια άιματος

118. Ερμηνεία μελέτης ύπνου
Γ. Κλινική αξιολόγηση: Φυσική εξέταση

Όλα τα παιδιά υπεβλήθησαν σε λεπτομερή κλινική εξέταση και το μέγεθος των αμυγδαλών βαθμολογήθηκε από 0 έως 4+ [320]. Ως 0 ορίσθηκαν η μη ύπαρξη αμυγδαλών, ως 1 αμυγδαλές που περιορίζονταν στους αμυγδαλικούς βόθρους ή που περιόριζαν τον αεραγωγό κατά < 25%, ως 2 αμυγδαλές που περιόριζαν τον αεραγωγό κατά 25-50%, ως 3 αμυγδαλές που περιόριζαν τον αεραγωγό κατά 50- 75% και ως 4 αμυγδαλές που περιόριζαν τον αεραγωγό >75%. Μετρήθηκε το σωματικό βάρος (Wt) και το ύψος (Ht) και υπολογίσθηκε ο δείκτης μάζας σώματος (BMI)

\[
Wt \text{ (σε kg)}
\]

\[
\text{BMI} = \frac{\text{Wt}}{\text{Ht}^2}\]

\[
\text{Ht}^2 \text{ (σε cm}^2\text{)}
\]

Προκειμένου να διορθωθεί ο δείκτης μάζας σώματος για το φύλο και την ηλικία του παιδιού, υπολογίσθηκε είτε ο σχετικός δείκτης μάζας σώματος είτε το z-score.

Μετρούμενη τιμή BMI x 100

Σχετικός δείκτης μάζας σώματος = 

Μέση τιμή BMI για το φύλο και την ηλικία

BMI z-score = αριθμός σταθερών αποκλίσεων που απέχει ο BMI από την αναμενόμενη μέση τιμή για το φύλο και την ηλικία
Οι παραμέτροι για τη διόρθωση του δείκτη μάζας σώματος ελήφθησαν από τους δημοσιευμένους πίνακες σωματικής αύξησης παιδιών και εφήβων των ΗΠΑ (CDC 2000).

Δ. Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου

Σε όλα τα παιδιά με συμπτώματα αποφρακτικής διαταραχής στον ύπνο πραγματοποιήθηκε πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου στο Εργαστήριο Ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα παιδιά συνοδεύονταν από ένα γονέα και η μελέτη επιβλέπονταν σε όλη την διάρκεια της νύκτας. Για αυτή χρησιμοποιήθηκε το σύστημα πολύϋπνογραφίας Alice-4 (Healthdyne, Marietta, GA, USA).

Κατά τη μελέτη καταγράφονταν κινήσεις του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος, ροή του αέρα από την μύτη και το στόμα (με ανιχνευτή θερμότητας τριών σημείων) και κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο με παλμικό οξύμετρο (Pulsox 7, Minolta, Osaka, Japan), ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρογεγκεφαλογράφημα (HEG) (C3/A2, C4/A1 και O1/ A2), δεξιό και αριστερό ηλεκτροφθαλμογράφημα (HOG), ηλεκτρομυογράφημα (HMG) της υπογενείδιου περιοχής και της κνήμης.

Ο συνολικός χρόνος ύπνου υπολογίσθηκε με βάση τα ηλεκτρογεγκεφαλογραφικά ευρήματα καθώς επίσης και την αναφορά του ιατρού που επέβλεπε τη μελέτη. Τα στάδια και η αρχιτεκτονική του ύπνου [321] αναλύθηκαν σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, ενώ οι αφυπνίσεις προσδιορίσθηκαν σύμφωνα με τις προτάσεις της Αμερικανικής Εταιρίας Διαταραχών Ύπνου [179].
Ως αποφρακτική άπνοια χαρακτηρίσθηκε η απουσία ροής από την μύτη και το στόμα με ταυτόχρονη παρουσία κινήσεων του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος. Επειδή τα παιδιά παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα αναπνοής από τους ενηλίκους και συχνά εμφανίζουν αποκορεσμούς ακόμα και με μικρή διάρκεια άπνοιες, καταγράφηκαν όλα τα επεισόδια διάρκειας μεγαλύτερης από δύο αναπνευστικούς κύκλους [178, 190].

Ως αποφρακτική υπόπνοια χαρακτηρίσθηκε η μείωση κατά τουλάχιστον 50% της ροής του αέρα από την μύτη και το στόμα, με ταυτόχρονη παρουσία κινήσεων του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος, η οποία συνοδεύθηκε από πτώση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερη ή ίση από 4% ή αφύπνιση.

Ως δείκτης αποφρακτικών απνοιών (ΔΑΑ ή AI) ορίσθηκε ο αριθμός των αποφρακτικών και μικτών απνοιών ανά ώρα ύπνου. Ως δείκτης αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών (ΔΑΑΥ ή AHI) ορίσθηκε ο αριθμός των αποφρακτικών και μικτών απνοιών και αποφρακτικών υποπνοιών ανά ώρα ύπνου.

Ως δείκτης αποκορεσμών ορίσθηκε ο αριθμός των επεισοδίων αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον κατά 4%. Καταγράφηκε, επίσης, το ελάχιστο SpO2 (nadir SpO2) και υπολογίσθηκε το ποσοστό του ύπνου με SpO2 μικρότερο από 95%. Μετρήσεις του SpO2 που συνοδεύονταν από αδύναμο σφυγμικό κύμα δεν υπολογίσθηκαν.

Η διάγνωση ΣΑΑΥ στα παιδιά τέθηκε εφόσον εκπλήρωναν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Δείκτης αποφρακτικών απνοιών (ΔΑΑ) μεγαλύτερος από 1 επεισόδιο/ώρα

2. Δείκτης αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών (ΔΑΑΥ) μεγαλύτερος από 5 επεισόδια/ώρα

103
3. Ελάχιστο SpO₂ μικρότερο από 90% [81, 118, 190, 322].

Ε. Εργαστηριακές μετρήσεις

Όλα τα παιδιά υπεβλήθησαν σε πρωινή αιμοληψία. Καθώς τα αιμοπετάλια και τα λευκοκύτταρα απελευθερώνουν VEGF κατά τη δημιουργία θρόμβου, οι μετρήσεις για το VEGF πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα πλάσματος. Τα δείγματα αίματος τοποθετούνταν σε φιαλίδια με EDTA και φυγοκεντρούνταν άμεσα για τη συλλογή του πλάσματος. Το πλάσμα φυλασσόταν σε καταψύκτη στους -70ο C μέχρι την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Για τον υπολογισμό του VEGF χρησιμοποιήθηκε εμπορικό κίτ ανοσοενζυμικής μεθόδου (ELISA- Human VEGF; BioSource Europe S.A., Nivelles, Belgium). Το ελάχιστο ανιχνεύσιμο επίπεδο VEGF με τη μέθοδο αυτή ήταν 5pg/mL. Ο συντελεστής μεταβλητότητας των μετρήσεων για τη συγκεκριμένη μέθοδο ήταν 5.5% στα 87.4 pg/mL, 3.7% στα 345 pg/mL και 4.9% στα 938 pg/mL.

Το ινωδογόνο στο πλάσμα του αίματος υπολογίσθηκε με μέθοδο του εμπορίου που βασίζεται στην περίσσεια θρομβίνης που μετατρέπει το ινωδογόνο σε ινική (IL Coagulation Systems, Lexington, MA, USA). Μετρήθηκαν επίσης τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και της ολικής χοληστερόλης.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση του cICAM-1 (circulating intercellular adhesion molecule- 1), αυτή μετρήθηκε σε οριζόντιο χρονικό διάστημα με άμεση φυγοκέντρηση του αίματος μετά την αιμοληψία και συντηρήθηκε σε καταψύκτη στους -70ο C μέχρι την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος μέτρησης ήταν επίσης ανοσοενζυμική μέθοδος (Human sICAM-1 ELISA;
Bender Med Systems, Vienna, Austria). Η χαμηλότερη μετρούμενη τιμή με τη μέθοδο ήταν 2.17 ng/mL, με συντελεστή μεταβλητότητας των μετρήσεων 7.66%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ανάλυση στοιχείων και στατιστική ανάλυση

Α. VEGF

Μελετήθηκαν τρεις ομάδες παιδιών:

1. παιδιά με καθ’ εξιν ροχαλητό και \( \Delta A Y < 5 \) επεισόδια/ ώρα
2. παιδιά με καθ’ εξιν ροχαλητό και \( \Delta A Y \geq 5 \) επεισόδια/ ώρα
3. παιδιά χωρίς ροχαλητό.

Το test Kruskal–Wallis χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των τριών ομάδων ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους επειδή η κατανομή τους είναι μη κανονική. Το \( x^2 \)-test (Yate’s correction) χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των ομάδων ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman χρησιμοποιήθηκε για τη συσχέτιση των πρωινών τιμών του VEGF με το δείκτη μάζας σώματος και τις παραμέτρους της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου.

Για την ανίχνευση ανεξάρτητων μεταβλητών πρόβλεψης των πρωινών τιμών του VEGF, πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική εξάρτηση (SPSS 10.0; SPSS, Chicago, IL, USA). Οι προϊόνες τιμές του VEGF μετατράπηκαν λογαριθμικά, ώστε να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η συγκέντρωση του VEGF σε πρωινά δείγματα μετά τη λογαριθμική μετατροπή αποτέλεσαν την εξαρτημένη μεταβλητή και ο \( \Delta A Y \) (ή το % ποσοτότητας διάρκειας του ύπνου με κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο < 90%), η ηλικία, το φύλο και ο σχετικός δείκτης μάζας σώματος ήταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου πολυπαραγοντικής ανάλυσης.
Β. Ινωδογόνο

Μελετήθηκαν 3 ομάδες παιδιών:

1. παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ ≥ 5 επεισόδια/ώρα (μέτριο-σοβαρό ΣΑΑΥ)
2. παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ < 5 επεισόδια/ώρα (ήπιο ΣΑΑΥ ή πρωτοπαθές ροχαλητό, και
3. παιδιά χωρίς ροχαλητό

Για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά και τις τιμές του ινωδογόνου, οι τρεις ομάδες μελέτησαν αρχικά συγκρίθηκαν με το Kruskal-Wallis test. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney U-test (με Bonferroni correction) για την ανίχνευση διαφορών ανάμεσα στις ομάδες ανά δύο. Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι τρεις ομάδες ασθενών συγκρίθηκαν με το $x^2$ (Yate’s correction).

Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τιμών του ινωδογόνου όλων των παιδιών με ροχαλητό και των δεικτών βαρύτητας του ΣΑΑΥ.

Γ. cICAM-1

Οι συγκεντρώσεις του ορού του cICAM-1 μετατράπηκαν λογαριθμικά για να προσεγγίσουν την κανονική κατανομή. Οι τρεις ομάδες των παιδιών συγκρίθηκαν ως προς τα πρώιμα επίπεδα του cICAM-1 και μελετήθηκαν παράγοντες που μπορεί να τα επηρεάζουν. Η σύγκριση των ομάδων για τις ποσοτικές μεταβλητές πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία one- way ANOVA, ενώ για τις ποιοτικές
μεταβλητές με το $x^2$ test (Yate’s correction). Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτιση του Pearson για την ανάδειξη συσχετίσεων ανάμεσα στα πρωινά επίπεδα του cICAM και 1) το z-score του Δείκτη Μάζας Σώματος και 2) τις παραμέτρους της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου. Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση εφρώθηκε για την ανίχνευση παραμέτρων προγνωστικών των λογαριθμικά μετασχηματισμένων τιμών cICAM (SPSS version 10.0, SPSS, Chicago, IL). Η ηλικία, το φύλο, το z-score του Δείκτη Μάζας Σώματος και ο Δείκτης Απνοιών- Υποπνοιών, ο Δείκτης Αναπνευστικών Αρυτών (αρυτών σχετιζόμενα με άπνοια- υπόπνοια) ή η ελάχιστη τιμή κορεσμού της αιμοσφαιρίνης εισήχθησαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αποτελέσματα

1. Αγγειακός παράγοντας ανάπτυξης του ενδοθηλίου

1. a. Χαρακτηριστικά των ασθενών και αποτελέσματα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου

Συνολικά 100 ασθενείς συμμετείχαν στην πρώτη φάση της διατριβής: 20 παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΑΥ≥ 5 επεισόδια /ώρα (ηλικίες από 1,9 ως 13 έτη), 55 ασθενείς εμφάνισαν ροχαλητό και ΔΑΑΥ<5 επεισόδια /ώρα (ηλικίες από 2 ως 13 έτη) και 25 άτομα χωρίς ροχαλητό (ηλικίες από 3 ως 13 έτη). Η συχνότητα των συμπτωμάτων της διαταραχής του ύπνου στις τρεις ομάδες παιδιών που μελετήθηκαν και οι παράμετροι της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου στα παιδιά με ΔΑΑΥ <5 επεισόδια /ώρα ή ΔΑΑΥ ≥5 επεισόδια /ώρα συνοψίζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Τα κλινικά συμπτώματα και οι παράμετροι της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου στις τρεις ομάδες ασθενών στις οποίες μετρήθηκε ο VEGF

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ροχαλητό &gt; 3 νύχτες/εβδομάδα</th>
<th>Παιδιά με ροχαλητό και ΑΗΙ ≥ 5 επεισόδια/ώρα (n=20)</th>
<th>Παιδιά με ροχαλητό και ΑΗΙ &lt; 5 επεισόδια/ώρα (n=55)</th>
<th>Παιδιά χωρίς ροχαλητό (n=25)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Απνοια &gt; 3 νύχτες/εβδομάδα</td>
<td>20 (100%)</td>
<td>55 (100%)</td>
<td>0 (0%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Δυσκολία στην αναπνοή &gt; 3 νύχτες/εβδομάδα</td>
<td>16 (80%)</td>
<td>28 (51%)</td>
<td>0 (0%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Δείκτης Απνοιών - AI (επεισόδια/ώρα) | 2,9 (0,7- 116,7) | 0,6 (0- 2,3) | - |
| Δείκτης Απνοιών Υποπνοιών - ΑΗΙ (επεισόδια/ώρα) | 9,6 (5-45,4) | 1,9 (0,2- 4,9) | - |
| Δείκτης αναπνευστικών κινήσεων/ αφυπνίσεων (επεισόδια/ώρα) | 2,2 (0,7- 16,3) | 0,7 (0- 2,2) | - |
| Δείκτης αποκορεσμού (>4%) της αιμοσφαιρίνης (επεισόδια/ώρα) | 9,4 (3,3- 49) | 1,5 (0- 4,4) | - |
| Ελάχιστο SaO2 (%) | 84 (69- 91) | 91 (81- 94) | - |
| % χρόνος με SaO2 < 90% | 0,3 (0- 5,6) | 0 (0- 0,26) | - |
1. β. Αποτελέσματα μετρήσεων του VEGF

Οι τρεις ομάδες ασθενών ήταν όμοιες όσον αφορά τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές του VEGF (πίνακας 4). Δεν ανιχνεύθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες όσον αφορά στα επίπεδα του VEGF (Εικ. 22). Οι μέσες πρωινές τιμές του VEGF (± σταθερή απόκλιση) ήταν 35,4±42,5 pg/mL σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΑΥ ≥ 5 επεισόδια /ώρα, 46,7±54,5 pg/mL σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΑΥ < 5 επεισόδια/ ώρα και 50,7±37,1 pg/mL σε άτομα χωρίς ροχαλητό. Δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα πρωινά επίπεδα του VEGF και το σχετικό δείκτη μάζας σώματος (r=-0.04, p>0.05), τον ΔΑΑΥ (r=-0.15, p>0.05), το δείκτη αφυπνίσεων (r= 0.17, p > 0.05), τον ελάχιστο κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (r= 0.04, p > 0.05), το δείκτη αποκορεσμών (r= 0.2, p > 0.05) και το επί τος εκατό ποσοστό ύπνου με κορεσμό αιμοσφαιρίνης <90% (r = -0.06, p > 0.05). Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση έδειξε ότι ο ΔΑΑΥ (ή ο ελάχιστος κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο), η ηλικία, το φύλο και ο σχετικός Δείκτης Μάζας Σώματος δεν είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες των πρωινών επιπέδων του VEGF (μετά από λογαριθμική προσαρμογή αυτών) (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Μοντέλα γραμμικής εξάρτησης για την αναζήτηση σημαντικών παραγόντων πρόβλεψης των πρωινών επιπέδων VEGF σε παιδιά με αποφρακτική διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ανεξάρτητες μεταβλητές</th>
<th>B</th>
<th>p</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Μοντέλο 1</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης απνοϊ-υποπνοίων</td>
<td>-0.126</td>
<td>0.316</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία</td>
<td>0.121</td>
<td>0.351</td>
</tr>
<tr>
<td>Φύλο (1= άρρεν- 2=θήλυ)</td>
<td>-0.003</td>
<td>0.978</td>
</tr>
<tr>
<td>Σχετικός δείκτης μάζας σώματος</td>
<td>-0.074</td>
<td>0.543</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>r2 = 0.04</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>p=0.571</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Μοντέλο 2</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ελάχιστος κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο</td>
<td>-0.037</td>
<td>0.76</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία</td>
<td>0.151</td>
<td>0.27</td>
</tr>
<tr>
<td>Φύλο (1= άρρεν- 2=θήλυ)</td>
<td>0.012</td>
<td>0.92</td>
</tr>
<tr>
<td>Σχετικός δείκτης μάζας σώματος</td>
<td>0.045</td>
<td>0.734</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>r2= 0.03</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>p=0.699</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Πίνακας 4. Στατιστική σύγκριση ανάμεσα στις τρεις ομάδες ασθενών όσον αφορά τα επίπεδα του VEGF και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα αυτά

<table>
<thead>
<tr>
<th>Παιδιά με ροχαλήτο και ΑΗΙ≥5 επεισόδια/ώρα (n=20)</th>
<th>Παιδιά με ροχαλήτο και ΑΗΙ&lt;5 επεισόδια/ώρα (n=55)</th>
<th>Μάρτυρες χωρίς ροχαλήτο (n=25)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ηλικία (χρόνια)</td>
<td>5 (1,9-13)</td>
<td>6 (2-13)</td>
</tr>
<tr>
<td>Φύλο, θήλυ (%)</td>
<td>9 (45%)</td>
<td>26 (47,3%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Σχετικός ΔΜΣ* (%)</td>
<td>102,5 (71,5-147,3)</td>
<td>115,5 (86,2-180,8)</td>
</tr>
<tr>
<td>Πρωινά επίπεδα VEGF (pg/ml)</td>
<td>7,7 (2,5-120,5)</td>
<td>25,1 (2,5-198,4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Όπου p <0,05 για όλες τις συγκρινόμενες ομάδες

* ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος

Εικόνα 22. Boxplots που αναπαριστούν το εύρος των πρωινών επιπέδων του VEGF (pg/ml) σε: παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλήτο και ΔΑΑΥ ≥5 επεισόδια/ώρα (n=20), παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλήτο και ΔΑΑΥ <5 επεισόδια/ώρα (n=55) και παιδιά χωρίς ροχαλήτο (n=25). Τα επίπεδα του VEGF είναι παρόμοια στις 3 ομάδες παιδιών (p>0,05). Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τις διάμεσες τιμές του VEGF. Τα ανώτερα και τα κατώτερα σημεία των τετραγώνων αντιπροσωπεύουν την 25η και 75η εκατοστιαία θέση. Οι παύλες αντιπροσωπεύουν τις ανώτερες και κατώτερες τιμές. Τα τρίγωνα αντιπροσωπεύουν τιμές εκτός ορίων.
2. Ινωδογόνο

2. α. Χαρακτηριστικά ασθενών και αποτελέσματα πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου

Σε αυτή τη φάση της διατριβής μελετήθηκαν 91 παιδιά με ροχαλητό και 23 χωρίς ροχαλητό. Από τους ασθενείς με ροχαλητό, 31 είχαν ΔΑΥ >5 επεισόδια/ώρα και 61 εμφάνισαν ΔΑΥ ≤ 5 επεισόδια/ώρα. Η συχνότητα συμπτωμάτων διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο, το μέγεθος των παρίσθημιων αμυγδαλών και οι δείκτες της πολυκαταγραφικής μελέτης στον ύπνο στις τρεις ομάδες παιδιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Υπερτροφία των παρίσθημιων αμυγδαλών παρατηρήθηκε σε 88 από τα 91 παιδιά (97%) με ροχαλητό, όχι όμως και στα παιδιά χωρίς ροχαλητό. Στοματική αναπνοή κατά τη διάρκεια της μέρας ή της νύκτας αναφέρθηκε σε 84 από τα 91 (92%) παιδιά με διαταραχές αναπνοής στον ύπνο, αλλά σε κανένα από εκείνα χωρίς ροχαλητό. Η αναλογία παιδιών με στοματική αναπνοή που εκτίθονταν σε καπνό τσιγάρου και παιδιών με στοματική αναπνοή που δεν εκτίθονταν ήταν περίπου η ίδια (80,3% έναντι 79,2%, p>0.05).

Οι τρεις ομάδες μελέτης δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα του ινωδογόνου, ως προς τους δείκτες της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου (Πίνακας 6). Υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες παιδιών όσον αφορά την ηλικία (p = 0,003). Τα παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ > 5 επεισόδια/ώρα είχαν μικρότερη ηλικία σε σχέση με τα παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ ≤ 5 επεισόδια/ώρα. (p <0.0001). Τα διάμεσα z-scores για το δείκτη μάζας σώματος ήταν: 1,04 (0-1,28), 1,04 (0-1,65) και 1,15.
(0,27–1,48) στα παιδιά χωρίς ροχαλητό, εκείνα με ΔΑΥ ≤ 5 επεισόδια/ώρα και εκείνα τα παιδιά με ΔΑΥ ≥ 5 επεισόδια/ώρα, αντίστοιχα (p>0,05).

Πίνακας 5. Συχνότητα συμπτωμάτων διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο, μέγεθος των παρίσθημων αμυγδαλών και αποτελέσματα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου στις 3 ομάδες παιδιών στα οποία μετρήθηκε το νωδιογόνο

<table>
<thead>
<tr>
<th>Παιδιά χωρίς ροχαλητό</th>
<th>Πρωτοπαθές ροχαλητό ή ήπιο ΣΑΑΥ (ΔΑΥ≤ 5 επεισόδια/ώρα)</th>
<th>Μέτριο-σοβαρό ΣΑΑΥ (ΔΑΥ&gt;5 επεισόδια/ώρα)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Αριθμός ασθενών 23</td>
<td>61</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία* (ήτ) 6.5 (3-10)</td>
<td>7 (4-9)</td>
<td>4.5 (3-6)</td>
</tr>
<tr>
<td>Θήλεα 7 (30)</td>
<td>20 (33)</td>
<td>13 (43)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ροχαλητό &gt;3 νύχτες/εβδομάδα (%) 0 (0)</td>
<td>61 (100)</td>
<td>30 (100)</td>
</tr>
<tr>
<td>Απνοια &gt;3 νύχτες/εβδομάδα (%) 0 (0)</td>
<td>15 (25)</td>
<td>18 (60)</td>
</tr>
<tr>
<td>Δυσκολία στην αναπνοή &gt;3 νύχτες/εβδομάδα (%) 0 (0)</td>
<td>22 (36)</td>
<td>21 (70)</td>
</tr>
<tr>
<td>Στοματική αναπνοή τη νύχτα ή τη μέρα (%) 0 (0)</td>
<td>56 (92)</td>
<td>28 (93)</td>
</tr>
<tr>
<td>Μέγεθος αμυγδαλών ≤ 2+ (%) 23</td>
<td>22</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 2+ (%) 0</td>
<td>39</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Αριθμός ασθενών</td>
<td>23</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία* (ήτ)</td>
<td>6.5 (3-10)</td>
<td>4.5 (3-6)</td>
</tr>
<tr>
<td>Θήλεα</td>
<td>7 (30)</td>
<td>13 (43)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ροχαλητό</td>
<td>61</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Απνοια</td>
<td>15 (25)</td>
<td>18 (60)</td>
</tr>
<tr>
<td>Δυσκολία στην αναπνοή</td>
<td>22 (36)</td>
<td>21 (70)</td>
</tr>
<tr>
<td>Στοματική αναπνοή τη νύχτα ή τη μέρα</td>
<td>56 (92)</td>
<td>28 (93)</td>
</tr>
<tr>
<td>Μέγεθος αμυγδαλών</td>
<td>23</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>≤ 2+ (%) 23</td>
<td>22</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 2+ (%) 0</td>
<td>39</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>ΔΑΥ* επεισόδια/ώρα</td>
<td>1.8 (1-3.3)</td>
<td>8.5 (6.4-14.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>Λείτους Αναπνευστικών</td>
<td>0.8 (0.4-1.4)</td>
<td>3.5 (2.7-4.6)</td>
</tr>
<tr>
<td>Λείτους Αποκορεσμού της Αιμοσφαιρίνης (≥4%) επεισόδια/ώρα</td>
<td>1.8 (0.9-2.8)</td>
<td>8.2 (6.4-13.2)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ελάχιστο SpO₂‡ %</td>
<td>90 (88-92)</td>
<td>85 (81-88)</td>
</tr>
<tr>
<td>% χρόνος ύπνου με SpO₂ &lt;95%</td>
<td>0.5 (0.2-0.8)</td>
<td>3.9 (2.3-5.2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* p < 0.05 για τη σύγκριση ανάμεσα σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ ≤5 επεισόδια/ώρα και σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ >5 επεισόδια/ώρα

§ Δείκτης απνοιών- υποπνοιών
2. β. Αποτελέσματα μετρήσεων ινωδογόνου

Όταν οι τρεις ομάδες ασθενών συγκρίθηκαν σε σχέση με τις τιμές του ινωδογόνου, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p = 0,002). Οι τιμές του ινωδογόνου σε παιδιά με μέτριο- σοβαρό ΣΑΑΥ ήταν ανάλογες με εκείνες των παιδιών με ήπιο ΣΑΑΥ- πρωτοπαθές ροχαλητό (μέση τιμή ινωδογόνου 318 mg/dL (168–593) έναντι 307 mg/dL (177–452), αντίστοιχα: p>0,05). Εντούτοις, και οι δύο ομάδες των παιδιών με ροχαλητό είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα παιδιά χωρίς ροχαλητό: p=0,003 για τη σύγκριση των ατόμων χωρίς ροχαλητό έναντι αυτών με ΔΑΥ ≥5 επεισόδια/ ώρα και p=0,006 έναντι αυτών με ΔΑΥ <5 επεισόδια/ ώρα (Πίνακας 7 και Εικόνα 23).

Πίνακας 6. Συγκρίσεις των τριών ομάδων παιδιών, όσον αφορά τα επίπεδα ινωδογόνου και τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα αυτά.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Αριθμός ασθενών</th>
<th>Παιδιά χωρίς ροχαλητό</th>
<th>Πρωτοπαθές ροχαλητό ή ήπιο ΣΑΑΥ (ΔΑΥ≤ 5 επεισόδια/ώρα)</th>
<th>Μέτριο-σοβαρό ΣΑΑΥ (ΔΑΥ &gt;5 επεισόδια/ώρα)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Αριθμός ασθενών</td>
<td>23</td>
<td>61</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης Μάζας Σώματος (kg/m²)</td>
<td>17 (16.1-17.8)</td>
<td>17.4 (16.3-19)</td>
<td>18 (15.7-18.6)</td>
</tr>
<tr>
<td>Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)</td>
<td>103±11.2</td>
<td>104±9.6</td>
<td>102±8.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Διαστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)</td>
<td>64±5.8</td>
<td>68±8.9</td>
<td>69±9.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Παθητικό κάπνισμα</td>
<td>10 (43)</td>
<td>32 (52)</td>
<td>19 (63)</td>
</tr>
<tr>
<td>Τριγλυκερίδια (mg/dl)</td>
<td>71 (59-96)</td>
<td>59 (48-70)</td>
<td>52 (49-71)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ολική χοληστερόλη (mg/dl)</td>
<td>169 (155-186)</td>
<td>167 (148-192)</td>
<td>153 (103-196)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ινωδογόνο† (mg/dl)</td>
<td>271 (244-294)</td>
<td>307 (269-346)</td>
<td>318 (290-374)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

† p < 0.05 για τη σύγκριση ανάμεσα σε παιδιά με μέτριο-σοβαρό ΣΑΑΥ ή παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό-ήπιο ΣΑΑΥ έναντι των παιδιών χωρίς ροχαλητό
Εικόνα 23. Επίπεδα ινωδογόνου σε παιδιά χωρίς ροχαλητό, σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ ≤ 5 επεισόδια/ώρα και ροχαλητό και ΔΑΥ > 5 επεισόδια/ώρα. Οι οριζόντιες γραμμές αναπαριστούν διάμεσες τιμές.

Δε διαπιστώθηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα επίπεδα του ινωδογόνου και τον ΔΑΥ (r=0,13, p>0,05- Εικ. 24), το δείκτη αναπνευστικών αφυπνίσεων (r=0,09, p>0,05), το δείκτη αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης (r=0,11, p>0,05) ή τον % χρόνου ύπνου με SpO₂ <95% (r=0,07, p>0,05). Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση έδειξε ότι ο ΔΑΑΥ (ή ο ελάχιστος κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο), η ηλικία, το φύλο και ο σχετικός Δείκτης Μάζας Σώματος δεν είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες των πρωινών επιπέδων του ινωδογόνου (μετά από λογαριθμική προσαρμογή αυτών).
Πίνακας 7. Μοντέλα γραμμικής εξάρτησης για την αναζήτηση σημαντικών παραγόντων πρόβλεψης των πρωινών επιπέδων ινωδογόνου (λογαριθμική μετατροπή) σε παιδιά με αποφρακτική διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ανεξάρτητες μεταβλητές</th>
<th>β</th>
<th>p</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Μοντέλο 1</td>
<td>$r^2 = 0,026$</td>
<td>$p=0,730$</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης απνοιών-υποπνοιών</td>
<td>0,152</td>
<td>0,214</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία</td>
<td>0,072</td>
<td>0,570</td>
</tr>
<tr>
<td>Φύλο (1= αρρεν- 2=θήλυ)</td>
<td>-0,083</td>
<td>0,464</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης μάζας σώματος</td>
<td>-0,011</td>
<td>0,928</td>
</tr>
<tr>
<td>Μοντέλο 2</td>
<td>$r^2 = 0,007$</td>
<td>$p=0,971$</td>
</tr>
<tr>
<td>Ελάχιστος κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο</td>
<td>-0,046</td>
<td>0,704</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία</td>
<td>0,028</td>
<td>0,821</td>
</tr>
<tr>
<td>Φύλο (1= αρρεν- 2=θήλυ)</td>
<td>-0,067</td>
<td>0,564</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης μάζας σώματος</td>
<td>-0,009</td>
<td>0,941</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. eICAM-1

3. a. Χαρακτηριστικά των ασθενών

Στη φάση αυτή της μελέτης, συμπεριλήφθηκαν 74 παιδιά χωρίς αδενοειδεκτομή ή αμυγδαλεκτομή. Το εύρος των ηλικιών των παιδιών ήταν από 3-13 έτη. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών και τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης του ύπνου συνοψίζονται στον πίνακα 8. O ΔΑΥ κυμαινόταν από 0.2 έως 42.3 επεισόδια ανά ώρα. Δεν υπήρξαν διαφορές όσον αφορά την ηλικία, την αναλογία αγοριών-κοριτσιών, το z-score του Νείκτη Μάζας Σώματος ή την αναλογία των παχύσαρκων παιδιών ανάμεσα στις τρεις ομάδες παιδιών.
3. β. Αποτελέσματα μετρήσεων του cICAM

1. Οι μέσες τιμές του cICAM (± σταθερή απόκλιση) σε πρωινά δείγματα αίματος σε παιδιά με μέτριο- σοβαρό ΣΑΑΥ, παιδιά με ήπιο ΣΑΑΥ και παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό ήταν 289,5± 120,2 (81,9- 541), 274,8± 138,6 (73,7- 561) και 248,8± 110,7 (74,2- 475), αντίστοιχα.

2. Οι αντίστοιχες τιμές μετά λογαριθμική μετατροπή ήταν: 2,41± 0,23 (μέτριο- σοβαρό ΣΑΑΥ), 2,37± 0,27 (ήπιο ΣΑΑΥ) και 2,34± 0,24 (πρωτοπαθές ροχαλητό).

3. Παρόλο που υπήρχε μία τάση για αυξανόμενα επίπεδα cICAM-1 καθώς η βαρύτητα της αποφρακτικής διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο αυξανόταν, η τάση αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p>0,05).

Οι τιμές του cICAM μετά από λογαριθμική προσαρμογή δε συσχετίζονταν με τις παραμέτρους της πολυκαταγραφικής μελέτης όπου ή το z-score του Δείκτη Μάζας Σώματος (p>0,05) (Πίνακας 10). Στα 2 μοντέλα γραμμικής εξάρτησης που δοκιμάσθηκαν, ο ΔΑΥ και η ελάχιστη τιμή του SpO2 δεν ήταν σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για τις λογαριθμισμένες πρωινές τιμές cICAM-1 (Πίνακας 9). Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία του παιδιού τόσο χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα cICAM-1.
Πίνακας 8. Συγκρίσεις των τριών ομάδων των ασθενών όσον αφορά τα επίπεδα cICAM και τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα αυτά.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Πρωτοπαθές ροχαλητό (ΔΑΥ&lt;1 επεισόδια/ ώρα)</th>
<th>Ήπιο ΣΑΑΥ (ΔΑΥ 1-5 επεισόδια/ ώρα)</th>
<th>Μέτριο-σοβαρό ΣΑΑΥ (ΔΑΥ &gt;5 επεισόδια/ ώρα)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Αριθμός ασθενών</td>
<td>19</td>
<td>30</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία</td>
<td>7,1±3</td>
<td>6,3±2</td>
<td>5,5±1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Θήλεα (%)</td>
<td>6 (31,6)</td>
<td>13 (43,3)</td>
<td>10 (40)</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης Μάζας Σώματος (kg/m²) z-score</td>
<td>0,76±0,92</td>
<td>1,28±1,23</td>
<td>0,66±1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Παιχίδαρκοι ασθενείς (%)</td>
<td>2 (10,5)</td>
<td>12 (40)</td>
<td>8 (32)</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης απνοιών-υποπνοιών (επεισόδια/ ώρα)</td>
<td>0,69±0,21</td>
<td>3±0,95</td>
<td>11,2±8</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης αναπνευστικών αφυπνίσεων (επεισόδια/ ώρα)</td>
<td>0,4±0,18</td>
<td>1,4±0,6</td>
<td>4,4±4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης αποκορεσµού της αιµοσφαιρίνης (≥ 4%) (επεισόδια/ ώρα)</td>
<td>0,83±0,78</td>
<td>2,6±1,5</td>
<td>10,8±8,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ελάχιστο SaO₂ %*</td>
<td>92±2,5</td>
<td>89,4±3,3</td>
<td>82,9±6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>% χρόνος ύπνου με SaO₂ &lt;95%*</td>
<td>0,57±1,26</td>
<td>2,2±3,9</td>
<td>11,1±11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>cICAM-1 (ng/ml)</td>
<td>248,8±110,7</td>
<td>274,8±138,6</td>
<td>289,5±120,2</td>
</tr>
<tr>
<td>log cICAM-1</td>
<td>2,34±0,24</td>
<td>2,37±0,27</td>
<td>2,41±0,23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* p < 0.05 για συγκρίσεις ασθενών με μέτριο-σοβαρό ή ήπιο ΣΑΑΥ έναντι εκείνων με πρωτοπαθές ροχαλητό
Πίνακας 9. Η συσχέτιση των επιπέδων των cICAM (λογαριθμική μετατροπή) με το z-score του Δείκτη Μάζας Σώματος και τις παραμέτρους της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Τιμές του r για τα log cICAM</th>
<th>p-value</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Δείκτης μάζας σώματος (kg/m²) z-score</td>
<td>-0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης απνοιών- υποπνοιών (επεισόδια/ώρα)</td>
<td>-0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης αναπνευστικών αφυπνίσεων (επεισόδια/ώρα)</td>
<td>0,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης ≥ 4% (επεισόδια/ώρα)</td>
<td>-0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Ελάχιστο SpO₂ %</td>
<td>-0,06</td>
</tr>
<tr>
<td>% χρόνος ύπνου με SpO₂ &lt;95%</td>
<td>0,06</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Πίνακας 10. Μοντέλα γραμμικής εξάρτησης για την αναζήτηση σημαντικών παραγόντων πρόβλεψης των πρωινών επιπέδων log cICAM-1 (λογαριθμική μετατροπή) σε παιδιά με αποφρακτική διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ανεξάρτητες μεταβλητές</th>
<th>β</th>
<th>p</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Μοντέλο 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$r^2 = 0.142$</td>
<td></td>
<td>$p=0.031$</td>
</tr>
<tr>
<td>Δείκτης απνοιών-υποπνοιών</td>
<td>-0.179</td>
<td>0.131</td>
</tr>
<tr>
<td>Ηλικία</td>
<td>-0.361</td>
<td>0.003</td>
</tr>
<tr>
<td>Φύλο</td>
<td>-0.003</td>
<td>0.978</td>
</tr>
<tr>
<td>(1= άρρεν - 2=θήλυ)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$z$-score δείκτη μάζας σώματος</td>
<td>-0.153</td>
<td>0.180</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Μοντέλο 2              |        |        |
| $r^2 = 0.122$          |        | $p=0.069$ |
| Ελάχιστος κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο | 0.033 | 0.783 |
| Ηλικία                 | -0.34  | 0.006 |
| Φύλο                   | 0.049  | 0.679 |
| (1= άρρεν - 2=θήλυ)    |        |        |
| $z$-score δείκτη μάζας σώματος | -0.138 | 0.241 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συζήτηση

Στην πρώτη φάση της παρούσας διατριβής, μετρήθηκαν οι πρωινές τιμές του VEGF στο πλάσμα παιδιών με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο ποικίλης βαρύτητας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν ανέδειξαν στατιστικώς σημαντικές συσχέτισεις του VEGF με τη βαρύτητα του συνδρόμου, εύρημα που συμφωνεί και με τα αποτελέσματα μίας μελέτης σε ενήλικες με ΣΑΑΥ [279].

Η αποφρακτική άπνοια – υπόπνοια στον ύπνο έχει συσχετισθεί σε ενήλικες με αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων και έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί προκειμένου να εξηγηθεί η εν λόγω σχέση [316, 323, 324]. Επίμονη αύξηση των συγκεντρώσεων του VEGF θα μπορούσε να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς που συμμετέχουν στη διαδικασία της αθηρογένεσης και στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με ΣΑΑΥ και νυκτερινή υποξία [275-278]. Εντούτοις, δεν έχουν διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα VEGF σε όλους τους ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας- υπόπνοιας στον ύπνο.

Ο VEGF αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα- κλειδί για την προαγωγή της αγγειογένεσης και η σύνθεσή του επαγέται από την υποξία. Σε ενήλικες με ΣΑΑΥ και υποξία, χορήγηση οξυγόνου στα 2L/min κατά τη διάρκεια του ύπνου είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επιπέδων του VEGF στον ύπνο τους [277]. Οι συγκεντρώσεις του VEGF στον ύπνο είναι παρόμοιες σε υγιείς ενήλικες και παιδιά [3]. Σε μελέτη του Gozal και των συνεργατών του [3], παιδιά με ΣΑΑΥ είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις VEGF στον ύπνο σε σχέση με παιδιά χωρίς ΣΑΑΥ (220± 112 έναντι
66± 23 pg/mL), ενώ επιπρόσθετα, τα επίπεδα του VEGF συσχετίσθηκαν με το δείκτη διαταραχής της αναπνοής και τη διάρκεια της νυκτερινής υποξαίμιας. Στην παρούσα μελέτη, θα βρέθηκε συσχέτιση των επιπέδων του VEGF με τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του VEGF έγινε σε πλάσμα, σε αντίθεση με τον προσδιορισμό του VEGF σε δείγματα ορού στη μελέτη του Gozal. Οι μετρήσεις σε δείγματα πλάσματος εξασφαλίζουν ότι θα αυξηθούν τα επίπεδα του VEGF τεχνητά εξαιτίας έκκρισης του παράγοντα στη διάδικας της πήξης του αίματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μεθοδολογική αυτή διαφορά κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται οι υψηλότερες συγκέντρωσεις VEGF στη μελέτη του Gozal συγκριτικά με τα παρόντα αποτελέσματα. Τα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη του Gozal είχαν πιο σοβαρή και παρατεταμένη νυκτερινή υποξαίμια, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να ερμηνεύσει τη διαφορά των συγκέντρώσεων του VEGF ανάμεσα σε παιδιά με και χωρίς ΣΑΑΥ και ενδεχομένως την απουσία τέτοιας διαφοράς στη δική μας μελέτη.

Αντίθετα, στη δεύτερη φάση της διατριβής διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με ΣΑΑΥ ή πρωτοπαθές ροχαλητό είχαν υψηλότερες πρωινές τιμές ινωδογόνου συγκριτικά με τα άτομα χωρίς ροχαλητό στη διάρκεια του ύπνου. Είναι γνωστό ότι τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου αποτελούν σημαντικό προγνωστικό δείκτη για μελλοντική καρδιαγγειακή νόσο [282, 318]. Η συσχέτιση του ΣΑΑΥ και των επιπέδων του ινωδογόνου έχει προταθεί ως ένας από τους παθοψυχολογικούς μηχανισμούς που ενδεχομένως ερμηνεύουν την επιδημιολογική σχέση ανάμεσα στο ΣΑΑΥ και την καρδιαγγειακή νόσο [316]. Η παθοψυχολογική διαταραχή που εξηγεί τις υψηλότερες τιμές ινωδογόνου σε ασθενείς με ΣΑΑΥ σε σχέση με τα υγιή άτομα χωρίς ΣΑΑΥ δεν είναι καλά κατανοητή [325]. Η αιμοσυμπύκνωση θα μπορούσε να
είναι υπεύθυνη για την μεταβολή αυτή [326]. Οι ενήλικες με ΣΑΑΥ έχουν αυξημένη
απέκκριση άλατος και ύδατος διαμέσου των νεφρών, φαινόμενο που μπορεί να
αναστραφεί μετά από συνεχή θετική ρινική πίεση στον αεραγωγό [327]. Επιπλέον, τα
επίπεδα του ινωδογόνου στους ενήλικες σχετίζονται θετικά και στατιστικώς
σημαντικά με την υπέρταση, τη δυσανεξία στη γλυκόζη, την υψηλή χοληστερόλη του
ορού και το κάπνισμα τσιγάρου [282, 318]. Έτσι, τα αναφερόμενα αυξημένα επίπεδα
ινωδογόνου σε μελέτες ενηλίκων μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα της επίδρασης
άλλων συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Όπως αναφέρθηκε στο Ειδικό Μέρος, το ΣΑΑΥ στα παιδιά περιλαμβάνει ένα
μεγάλο φάσμα διαταραχών, που πουκάλλουν από το πρωτοπαθές ροχαλητό έως το
σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
αύξησης της αντίστασης του ανώτερου αεραγωγού κατά τη διάρκεια του ύπνου [328].
Το ινωδογόνο στην διατριβή αυτή υπολογίσθηκε σε τρεις ομάδες παιδιών: παιδιά με
καθ’ έξιν ροχαλητό και ΔΑΥ <5 επεισόδια/ ώρα, παιδιά με καθ’ έξιν ροχαλητό και
ΔΑΥ ≥ 5 επεισόδια/ ώρα και άτομα χωρίς ροχαλητό. Σχεδόν όλα τα παιδιά με
ροχαλητό είχαν υπερτροφία των παρίσθημων αμυγδαλών.

Οι τρεις ομάδες παιδιών δεν είχαν σημαντικές διαφορές ως προς την
κατανομή παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τις τιμές του ινωδογόνου. Έτσι,
η ανάλογα αγοριών : κοριτσίων και η συχνότητα παθητικού καπνίσματος ήταν
παρόμοια σε όλες τις ομάδες. Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί φλεγμονή στο ρινικό
βλεννοχόντων και μέσω αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα
ινωδογόνου.
Τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου έχουν συσχετισθεί με τη βαρύτητα του ΣΑΑΥ σε μελέτες ενηλίκων ασθενών με το σύνδρομο [326, 329-331]. Όμως, τα επίπεδα του ινωδογόνου στους ενήλικες επηρεάζονται και από άλλους συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο [282, 318], οι οποίοι δεν παρατηρούνται στα παιδιά. Σε μελέτες ενηλίκων διαπιστώθηκαν μέσες τιμές ινωδογόνου υψηλότερες κατά 50-80 mg/dL σε ασθενείς με ΣΑΑΥ και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση με τους μάρτυρες [330], ενώ ανάλογη διαφορά παρατηρήθηκε σε ασθενείς και χωρίς ΣΑΑΥ [331]. Επίσης, διαπιστώθηκαν ήπιες σημαντικές συσχέτισεις ανάμεσα στα επίπεδα του ινωδογόνου και το δείκτη διαταραχής της αναπνοής ή το ελάχιστο SpO₂ σε ενήλικες με εγκεφαλικό και ΣΑΑΥ [330].

Στη δική μας μελέτη, οι μέσες τιμές του ινωδογόνου ήταν κατά 62 mg/dL υψηλότερες σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ ≥5 επεισόδια/ώρα και κατά 41 mg/L υψηλότερες σε παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ <5 επεισόδια/ώρα, συγκρινόμενες με τις μέσες τιμές ινωδογόνου σε παιδιά χωρίς ροχαλητό, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν συσχέτισεις με τους δείκτες βαρύτητας του ΣΑΑΥ. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθησαν αρκετοί ασθενείς με βαρύ ΣΑΑΥ, καθώς τα περισσότερα παιδιά είχαν ΔΑΥ < 20 επεισόδια/ώρα. Εναλλακτικά, η απουσία συσχέτισεων ανάμεσα στα επίπεδα του ινωδογόνου και των παραμέτρων της βαρύτητας του ΣΑΑΥ μπορεί να υποδηλώνει περιορισμούς των παραμέτρων της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου στο να περιγράψουν τη διαταραχή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επιπλέον, η έλλειψη συσχέτισης ανάμεσα στη βαρύτητα του ΣΑΑΥ και των διαφόρων προθρομβοβιοτικών παραγόντων είναι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση, στις μελέτες ενηλίκων. Μικρός μόνο αριθμός μελετών έχουν περιγράψει συσχέτισεις
μεταξύ των αιμοστατικών παραγόντων και των δεικτών βαρύτητας του ΣΑΑΥ μολονότι τα επίπεδα των παραγόντων αυτών σε κάθε μελέτη ανάμεσα σε ασθενείς με και χωρίς ροχαλητό είναι διαφορετικά [332].

Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο το ότι τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου σε ενήλικες είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και εγκεφαλικό. Ακόμα και όταν συνυπάρχουν άλλοι ισχυροί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, όπως είναι η παχυσαρκία, η μεγάλη ηλικία, η υπέρταση και η δυσανεξία στη γλυκόζη, τιμή ινωδογόνου στα ασθενείς σε ανώτερα φυσιολογικά όρια έχει συσχετισθεί με αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακής νόσου [282]. Ομοίως, ενήλικες με ΣΑΑΥ έχουν αυξημένο κίνδυνο για συστηματική υπέρταση, στεφανιαία νόσο, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό [316, 323, 333].

Όπως προαναφέρθηκε, το ΣΑΑΥ συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου σε μονοκύτταρα και πολυμορφοπύρηνα, λόγω της υποξίας και του οξειδωτικού stress εξαιτίας της διαλείπουσας υποξίας. Επίσης, παρατηρείται αύξηση της έκφρασης μορίων προσκόλλησης σε μονοκύτταρα και των επιπέδων του ICAM-1, αγγειακών κυτταρικών μορίων προσκόλλησης-1 (VCAM-1) και της L- σελεκτίνης (L-selectin). Τέλος, το ΣΑΑΥ συνοδεύεται από αύξηση της προσκόλλησης των μονοκυττάρων σε ενδοθηλιακά κύτταρα σε κυτταροκαλλιέργειες [284, 286, 287, 334]. Η αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου, η αυξημένη έκφραση των μορίων προσκόλλησης και η προσκόλληση των μονοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να προάγει τη φλεγμονή στα αγγεια, τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και να οδηγήσει σε αθηροματικές βλάβες [335-337]. Ως δείκτες που αντανακλούν τη φλεγμονή αυτή έχουν προταθεί η C -αντιδρώσα πρωτείνη και το ινωδογόνο. Το ινωδογόνο ανήκει στις πρωτεϊνές οξείας φάσεως και αυξημένες τιμές
του σε ενήλικες με ΣΑΑΥ μπορεί να υποδηλώνει αγγειακή φλεγμονή. Υψηλότερες τιμές της C -αντιδρώσας πρωτεϊνής προβλέπουν αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και ασθενείς με ΣΑΑΥ έχουν υψηλότερες τιμές C -αντιδρώσας πρωτεϊνής σε σχέση με ασθενείς χωρίς ΣΑΑΥ [338, 339]. Υψηλότερες τιμές C -αντιδρώσας πρωτεϊνής έχουν περιγραφεί σε παιδιά με ΣΑΑΥ συγκριτικά με υγιή παιδιά χωρίς ροχαλητό [340].

Το ΣΑΑΥ φαίνεται ότι έχει συνέπειες τόσο στην αρτηριακή πίεση όσο και στη δομή και λειτουργία της καρδιάς. Παιδιά με ροχαλητό και ΔΑΥ ≥ 5 επεισόδιω/ ώρα είχαν αυξημένη μέση διαστολική πίεση συγκρινόμενα με παιδιά χωρίς ροχαλητό. Επιπλέον, παιδιά με πρωτοπαθές ροχαλητό (ΔΑΥ<1 επεισόδιο/ ώρα) έχουν υψηλότερη ημερήσια συστολική και διαστολική πίεση συγκρινόμενα με υγιή παιδιά χωρίς ροχαλητό [341]. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι παιδιά με ΣΑΑΥ εμφανίζουν αυξημένη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης [342]. Τα παιδιά με βαρύ σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας είναι ενδεχομένως να εμφανίζουν πνευμονική καρδία, προφανώς λόγω της επαναλαμβανόμενης υποξίας και υπερκαπνίας κατά τη διάρκεια του ύπνου [343, 344]. Η υπερηχοκαρδιογραφία και η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία καταδεικνύουν ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης δεξιώς κοιλίας που βελτιώνεται μετά από αδενο-αμυγδαλεκτομή [345, 346], ενώ το ΣΑΑΥ έχει συσχετισθεί με αναδόμηση του κοιλιακού μυοκαρδίου και υπερτροφία που αφορά τόσο στη δεξιά όσο και την αριστερή κοιλία [109].

Τέλος, η διαλείπουσα υποξία κατά τη διάρκεια της νύκτας μπορεί να επάγει την έκφραση του ICAM- 1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα [319] αν και οι μέχρι στιγμής αναφορές στη βιβλιογραφία δεν καταδεικνύουν συσχέτιση των επιπέδων του ICAM-1 με τη βαρύτητα του ΣΑΑΥ [347]. Στην παρούσα μελέτη, δε διαπιστώθηκε διαφορά
στη συγκέντρωση του ICAM-1 στις τρεις ομάδες παιδιών που παρουσίαζαν ροχαλητό. Φαίνεται πως ενώ στους ενήλικες με ΣΑΑΥ τα αυξημένα επίπεδα του ICAM-1 εκφράζουν την επίμονη φλεγμονή του ενδοθηλίου [348, 349], στα παιδιά με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, αυτό δεν ανιχνεύεται.

Η επίδραση του ΣΑΑΥ κατά την παιδική ηλικία στη λειτουργία του ενδοθηλίου δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Σε μελέτη του Ο’ Brien και των συνεργατών [347], βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της Ρ-σελεκτίνης και της βαρύτητας του ΣΑΑΥ. Η Ρ-σελεκτίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που συμμετέχει στην προσκόλληση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αντιθέτως, στην ίδια μελέτη, τα επίπεδα του cICAM-1 στον ορό παιδιών με ΣΑΑΥ ήταν υψηλότερα μεν σε σχέση με εκείνα των παιδιών χωρίς ροχαλητό, η διαφορά δε αυτή δεν παρέμεινε στατιστικά σημαντική στην πολυπαραγοντική ανάλυση. Δε βρέθηκε δηλαδή συσχέτιση της συγκέντρωσης του cICAM-1 με τις παραμέτρους βαρύτητας του ΣΑΑΥ. Συνεπώς, φαίνεται πως τα επίπεδα του cICAM-1 δεν επηρεάζονται από τη διαλείπουσα απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού κατά τη διάρκεια της νύκτας που συμβαίνει στο ΣΑΑΥ. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα τα επίπεδα του cICAM-1 να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως την έκφραση του μορίου στα ενδοθηλιακά κύτταρα.

Σε ενήλικες με ΣΑΑΥ, περιγράφεται διαφορά στα επίπεδα του cICAM-1 σε σχέση με ενήλικες χωρίς ΣΑΑΥ. Το γεγονός αυτό έχει δύο πιθανές εξήγησεις: α) η διάρκεια του συνδρομού στα παιδιά είναι κατά πολλά χρόνια μικρότερη συγκριτικά με τους ενήλικες και για το λόγο αυτό μπορεί να μην επηρεάζει τη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων β) η διαλείπουσα νυστερική υποξία είναι πολύ σοβαρότερη στους ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά [285, 287, 347].
Από όλα τα παραπάνω συνάγονται τα εξής:

- Σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα του VEGF κατά την πρωινή έγερση και τη βαρύτητα του ΣΑΑΥ σε παιδιά με καθ’ εξα ροχαλήτο δε διαπιστώθηκε. Σε συμφωνία με τα ευρήματα σε μελέτες με ενηλίκους, από την παρούσα διατριβή προκύπτει ότι ο VEGF δε διαδραματίζει πάντοτε σημαντικό παθοφυσιολογικό ρόλο στο ΣΑΑΥ κατά την παιδική ηλικία.

- Τα παιδιά με ΣΑΑΥ έχουν υψηλότερα επίπεδα ινωδογόνου σε σχέση με τα άτομα χωρίς ροχαλήτο, παρότι δεν αναδείχθηκε σημαντική συσχέτιση των επιπέδων αυτών με τους δείκτες βαρύτητας του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας- υπόπνοιας. Επίσης άντυπη της συγκεντρώσεων ινωδογόνου για πολλά έτη σε παιδιά με άπνοιες κατά τον ύπνο μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα στην ενήλικη ζωή.

- Τα επίπεδα του ICAM-1 στον ορό παιδιών με ΣΑΑΥ δε διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα επίπεδα ατόμων χωρίς ροχαλήτο, όπως έχει διαπιστωθεί ότι ισχύει και σε μια δεύτερη παιδιατρική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ.

Συνοπτικά, η διαλείπουσα νυκτερινή υποξία που συνοδεύει τη διαλείπουσα απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού στη διάρκεια του ύπνου έχει ποικίλη επίδραση στους μηχανισμούς φλεγμονής και αδιευκρίνιστες μέχρι σήμερα μακροπρόθεσμες συνέπειες στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Βιβλιογραφία

1. Amin and e. al, Inflammatory Association with Childhood Obstructive Sleep Apnea Syndrome.


