BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI**



**VŨ NGỌC TÚ**

**NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM**

**BỆNH LÝ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ**

**PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ**

**CẤP TÍNH LOẠI A-STANFORD TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC**

Chuyên ngành : Ngoại Lồng Ngực

Mã số : 62720124

**TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC**

**HÀ NỘI - 2017**

**Công trình được hoàn thành tại:**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI**

***Người hướng dẫn khoa học :***

**PGS.TS NGUYỄN HỮU ƯỚC**

Phản biện 1 : PGS. TS Đặng Ngọc Hùng

Phản biện 2 : PGS.TS Mai Văn Viện

Phản biện 3 : PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn

Luận án được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp trường tại Trường Đại học Y Hà Nội

Vào hồi …… giờ, ngày …… tháng ………. năm 2017

**Có thể tìm hiểu luận án :**

**Thư viện quốc gia**

**Thư viện Đại học Y Hà Nội**

**GIỚI THIỆU LUẬN ÁN**

**1. Đặt vấn đề**

Lóc động mạch chủ (LĐMC) loại A cấp tính gây tử vong nhanh chóng do vỡ vào khoang màng tim gây chèn ép tim. Nếu không được phẫu thuật, 50% tử vong trong 48h đầu và 90% tử vong trong 1 tháng. Nếu được điều trị đúng và phẫu thuật kịp thời, tỉ lệ này giảm đi rất nhiều, có thể chỉ còn dưới 10%.

**2. Tính cấp thiết của đề tài**

Phẫu thuật LĐMC loại A cấp tính đã được thực hiện trong nước từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên tỉ lệ tử vong ở thời kỳ đầu còn rất cao, tới hơn 30%. Hiện nay, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện phẫu thuật LĐMC loại A cấp tính thường qui như tất cả các cấp cứu ngoại khoa khác. Tuy nhiên đây vẫn được coi là một trong những phẫu thuật tim mạch nặng nề nhất do thường diễn ra trong đêm, đòi hỏi nhân lực chuyên khoa sâu, phối hợp nhịp nhàng về cả phẫu thuật, gây mê hồi sức cũng như vận hành tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT). Tại Việt Nam cũng đã có những tổng kết về phẫu thuật bệnh lý ĐMC ngực nói chung, nhưng vẫn còn ít tài liệu tập trung vào kết quả phẫu thuật của riêng LĐMC loại A. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả điều trị phẫu thuật của bệnh này là cần thiết để đưa ra được một tổng kết đầy đủ, từ đó có thể phân tích, tìm hiểu ưu, nhược điểm của từng kĩ thuật nhằm đạt được hiệu quả cao hơn, giúp hạ được tỉ lệ tử vong tương đương với các trung tâm lớn trên thế giới.

**3. Mục tiêu của đề tài:**

Chúng tôi tiến hành đề tài: **“Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả điều trị phẫu thuật lóc động mạch chủ cấp tính loại A-Stanford tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức**” với hai mục tiêu:

1. *Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương giải phẫu của lóc động mạch chủ loại A cấp tính tại Bệnh viện Việt Đức.*

*2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị lóc động mạch chủ loại A cấp tính tại Bệnh viện Việt Đức.*

**4. Những đóng góp mới của luận án**

* Là công trình nghiên cứu tổng thể đầu tiên ở Việt Nam về LĐMC loại A Stanford cấp tính.
* Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và siêu âm (SA) tim là những phương pháp hàng đầu chẩn đoán chính xác bệnh LĐMC.
* LĐMC loại A Stanford cấp tính cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tỉ lệ cứu sống bệnh nhân sau mổ và sau thời gian theo dõi 3 năm đạt tương đương với các tác giả khác trên thế giới.
* Thể LĐMC máu tụ trong thành (MTTT) có kết quả phẫu thuật sớm và trung hạn tốt hơn thể kinh điển.

**5. Bố cục luận án**

Luận án có 127 trang với 4 chương chính:

Đặt vấn đề: 2 trang

Chương 1. Tổng quan: 38 trang

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 13 trang

Chương 3. Kết quả nghiên cứu: 25 trang

Chương 4. Bàn luận: 45 trang

Kết luận và kiến nghị: 3 trang

Luận án có 31 bảng, 9 biểu đồ, 49 hình vẽ và 132 tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Cấu trúc và cơ chế hình thành lóc động mạch chủ

*1.1.1. Cấu trúc thành động mạch chủ*

Gồm 3 lớp áo: trong, giữa và ngoài. Thương tổn giải phẫu bệnh hay gặp trong LĐMC là thoái hóa áo giữa (medial degeneration), tuy nhiên đây không phải là thương tổn đặc hiệu cho LĐMC. Thương tổn cấu trúc mạch nuôi mạch của lớp áo ngoài là nguyên nhân dẫn tới thể LĐMC mà không có lỗ rách áo trong.

***1.1.2. Cơ chế hình thành lóc động mạch chủ***

Khoảng 90% LĐMC được khởi phát bằng một lỗ rách áo trong. Số ít trường hợp còn lại được cho là bắt đầu bởi sự rách của lớp mạch nuôi mạch, từ đó tạo ra huyết khối chiếm toàn bộ lòng giả mà không có lỗ rách áo trong.

1.2. Các phân loại lóc động mạch chủ

*1.2.1. Phân loại De Bakey*

Loại I: lóc cả ở ĐMC ngực và bụng. Loại II: lóc chỉ ở ĐMC lên. Loại III: lóc từ sau ĐM dưới đòn trái.

*1.2.2. Phân loại Stanford*

Loại A: lóc bao gồm ĐMC lên. Loại B: lóc từ sau ĐM dưới đòn trái.

*1.2.3. Phân loại Svensson*

Loại 1: LĐMC kinh điển. Loại 2: thể máu tụ trong thành (MTTT). Loại 3: có lỗ rách áo trong nhưng không kèm theo máu tụ. Loại 4: lóc do ổ loét xơ vữa thủng ĐMC. Loại 5: LĐMC do can thiệp nội mạch.

1.3. Chẩn đoán lóc động mạch chủ loại A cấp tính

*1.3.1. Bệnh cảnh lâm sàng:*

Hội chứng ĐMC cấp gồm đau ngực, tăng huyết áp (THA). Có thể nghe thấy tiếng thổi tâm trương của hở van ĐMC. Quá trình LĐMC có thể gây ra hậu quả thiếu máu tại các cơ quan đích, gọi là hội chứng giảm tưới máu tạng (malperfusion syndrome), bao gồm: giảm tưới máu não, giảm tưới máu tim, thiếu máu chi, thiếu máu mạc treo và giảm tưới máu thận.

*1.3.2. Chẩn đoán hình ảnh.*

- XQ ngực: chỉ có mang tính chất gợi ý, không đặc hiệu.

- Chụp CLVT: dấu hiệu chính để chẩn đoán LĐMC thể kinh điển là vách áo trong (intimal flap), chia đôi lòng ĐMC thành lòng thật và lòng giả, còn với thể MTTT là vùng tăng tỉ trọng hình liềm, tương ứng với khối máu tụ ở lớp áo giữa. Chụp CLVT còn chẩn đoán các biến chứng của LĐMC.

- SA tim: Có hình ảnh vách áo trong chia ĐMC thành lòng thật và lòng giả, sa các lá van ĐMC gây hở van ĐMC. SA tim còn giúp xác định bất thường về các lá van ĐMC, giãn vòng van, giãn các xoang Valsava và gốc ĐMC, các thương tổn các động mạch vành (ĐMV) và các biến chứng của LĐMC.

1.4. Điều trị lóc động mạch chủ loại A cấp tính

*1.4.1. Điều trị nội khoa*

Cơ sở của điều trị nội khoa LĐMC là sử dụng các thuốc có tác dụng giảm đồng thời cường độ và tần số co bóp cơ tim, tiêu biểu là thuốc chẹn beta với đích điều trị là: nhịp tim ≤ 60, huyết áp tối đa 100 - 120mm Hg hoặc huyết áp trung bình ĐM ≤ 60-70 mmHg.

*1.4.2. Điều trị phẫu thuật*

- Lựa chọn vị trí đặt ống động mạch (ĐM) cho THNCT: Đặt tại ĐM nách tạo ra dòng máu xuôi dòng sinh lý, thuận tiện cho tưới máu não khi ngừng tuần hoàn. Đặt tại ĐM đùi nhanh, dễ thực hiện nhưng có thể gây hội chứng giảm tưới máu do tưới máu ngược vào lòng giả và trôi mảng xơ vữa.

- Các kĩ thuật bảo vệ não và tạng: Hạ thân nhiệt sâu và ngừng tuần hoàn toàn bộ có thể tổn thương tế bào trực tiếp do lạnh ở nhiệt độ sâu, rối loạn đông máu nặng sau mổ và không đủ thời gian cho những trường hợp phẫu thuật phức tạp kéo dài. Do đó hạ thân nhiệt nhẹ - vừa kèm theo tưới máu não chọn lọc xuôi dòng là kĩ thuật được lựa chọn nhiều hơn, vừa giảm được nguy cơ rối loạn toàn thân sau mổ, vừa đáp ứng được yêu cầu về thời gian khi mổ phức tạp, kéo dài.

- Kĩ thuật thay đoạn ĐMC lên đơn thuần: Đây là kĩ thuật cơ bản, nền tảng cho phẫu thuật LĐMC loại A, được chỉ định trong trường hợp quai ĐMC không có lỗ vào và không phình giãn lớn, các cấu trúc van ĐMC, các xoang vành và lỗ ĐMV trong giới hạn bình thường. Đoạn ĐMC lên được cắt bỏ sẽ được thay thế bằng đoạn mạch nhân tạo kèm theo phục hồi các mép van ĐMC bị sa. Có thể thực hiện thay đoạn ĐMC lên với kĩ thuật “kín” (cặp ĐMC) hoặc kĩ thuật “mở” (không cặp ĐMC) kèm theo hạ thân nhiệt vừa, ngừng tuần hoàn và tưới máu não chọn lọc xuôi dòng.

- Kĩ thuật thay gốc ĐMC (phẫu thuật Bentall): Thay gốc ĐMC được chỉ định trong bệnh LĐMC loại A cấp khi không thể bảo tồn hay sửa chữa được gốc ĐMC do thương tổn bệnh lý từ trước (hay gặp nhất là giãn gốc ĐMC bẩm sinh) hoặc do quá trình lóc. Bệnh nhân được thay thế ĐMC lên bằng mạch nhân tạo, thay van ĐMC nhân tạo đồng thời cắm lại các ĐMV.

- Kĩ thuật tạo hình gốc ĐMC: được chỉ định khi có thương tổn thực thể có từ trước hoặc do lóc của các xoang và vòng van ĐMC nhưng các lá van ĐMC tương đối bình thường. Hai kĩ thuật chính được áp dụng là phẫu thuật tái tạo gốc ĐMC, tạo mới xoang Valsava (remodeling), còn gọi là phẫu thuật Yacoub và phẫu thuật dựng lại gốc ĐMC vào bên trong lòng mạch nhân tạo (reimplantation), còn gọi là phẫu thuật David. Đây là những phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi thời gian THNCT kéo dài, do đó thường chỉ được chỉ định cho những bệnh nhân LĐMC loại A trẻ tuổi và có huyết động trước mổ tương đối ổn định.

- Kĩ thuật thay ĐMC: Thay quai ĐMC được chỉ định trong những trường hợp vết rách áo trong rộng nằm ở quai ĐMC hoặc quai ĐMC giãn phồng lớn hoặc thay thế quai ĐMC một cách hệ thống cho LĐMC loại I DeBakey (không kể đến lỗ vào hay kích thước quai) với mục đích cải thiện kết quả lâu dài sau phẫu thuật. Một số kĩ thuật có thể được áp dụng kèm với thay quai ĐMC, như kĩ thuật “vòi voi” hay đặt giá đỡ có phủ cho ĐMC xuống.

- Điều trị phẫu thuật - can thiệp (hybrid): Là sự kết hợp đồng thời hai phương pháp phẫu thuật vào can thiệp dựa trên sự cải tiến kĩ thuật thay quai ĐMC, với “vòi voi” được thay thế bằng giá đỡ có phủ (stent-graft). Đây là kĩ thuật đòi hỏi trang thiết bị hiện đại và tốn kém, mới chỉ thực hiện được ở các trung tâm phẫu thuật lớn trên thế giới.

- Điều trị can thiệp cho ĐMC lên: mới chỉ được thực hiện bởi một số ít tác giả, chưa có sự đồng thuận rộng rãi.

CHƯƠNG 2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là LĐMC loại A cấp tính, phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2012 tới tháng 4/2015.

*2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân*

Tất cả các bệnh nhân chẩn đoán là LĐMC loại A cấp tính được phẫu thuật với THNCT. Có đầy đủ hồ sơ, bệnh án.

*2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân*

LĐMC loại A mạn tính, hoặc điều trị nội khoa, không phẫu thuật, hoặc không đủ hồ sơ bệnh án.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Mô tả tiến cứu với cỡ mẫu tối thiểu là 61 đối tượng.

2.3. Các tham số nghiên cứu

*2.3.1. Các thông số lâm sàng và cận lâm sàng*

*-* Dịch tễ học.

- Đặc điểm lâm sàng trước phẫu thuật.

**-** Xử trí trước phẫu thuật: điều trị nội khoa – thủ thuật cấp cứu.

**-** SA tim: Dịch màng tim, phân suất tống máu (EF), mức độ hở van ĐMC, lóc vào các ĐMV, lóc vào các ĐM nuôi não, tình trạng van ĐMC.

**-** Chụp CLVT: Dịch màng tim, đường kính các đoạn gốc ĐMC, ĐMC lên, quai ĐMC, ĐMC xuống, tình trạng huyết khối lòng giả, lóc vào các ĐM nuôi não (thân cánh tay đầu, các ĐM cảnh). Tình trạng hẹp, tắc của ĐM nuôi não, hình ảnh thiếu máu não, xuất huyết não, lóc vào các ĐM tạng và tình trạng thiếu máu các tạng tương ứng, phân biệt các thể LĐMC theo De Bakey, Svensson.

*2.3.2. Các thông số phẫu thuật*

*-* Biến số liên quan tới THNCT: Thời gian chạy THNCT, thời gian kẹp ĐMC, thời gian ngừng THNCT, thời gian tưới máu não chọn lọc, vị trí đặt ống ĐM: ĐM nách, ĐM đùi, mức độ hạ thân nhiệt.

- Tổn thương giải phẫu trong mổ: Dịch máu khoang màng tim, vị trí lỗ vào, tính chất huyết khối lòng giả, lóc vào các mạch nuôi não, lóc vào các mạch vành, sa van ĐMC do lóc, thương tổn lá van ĐMC.

- Kĩ thuật phẫu thuật: Thay ĐMC lên đơn thuần, khâu treo mép van ĐMC. Can thiệp gốc ĐMC: Phẫu thuật Bentall, sửa - tạo hình ĐMV, sửa - tạo hình gốc ĐMC: phẫu thuật David, phẫu thuật Yacoub. Can thiệp ĐMC lên và quai ĐMC (toàn bộ hoặc một phần), có thể kèm theo các kĩ thuật sửa hoặc thay thế gốc ĐMC.

- Kĩ thuật xử lý thương tổn ĐMV: Tạo hình ĐMV, bắc cầu ĐMV.

*2.3.3. Các thông số sau phẫu thuật*

- Kết quả sớm sau mổ: Thời gian thở máy, nằm viện, các biến chứng: Suy tim, suy thận, thần kinh (tạm thời, tai biến mạch não), hở van ĐMC. Tỉ lệ tử vong và các nguyên nhân gây tử vong, tỉ lệ mổ lại và các nguyên nhân. Đánh giá sự liên quan giữa kết quả sớm với các yếu tố: tuổi, thể LĐMC, mức độ hạ thân nhiệt, vị trí đặt ống ĐM, tưới máu não chọn lọc, phạm vi can thiệp ĐMC.

- Kết quả theo dõi định kì sau mổ: THA, biến chứng thần kinh, điện tim, SA tim: EF, kích thước các buồng tim, van ĐMC và mức độ hở, đánh giá tiến triển hở van ĐMC theo Kaplan Meier. Chụp CLVT:tiến triển của các đoạn ĐMC chưa được phẫu thuật: đường kính, tính chất lóc: lòng giả, lòng thật, huyết khối. So sánh các biến số này trước và sau khi phẫu thuật.Đánh giá tiến triển giãn phồng đoạn ĐMC còn lại (chưa được phẫu thuật) theo Kaplan Meier.Tìm mối liên quan: giữa tiến triển giãn phồng đoạn ĐMC còn lại (chưa được phẫu thuật) với thể LĐMC (thể kinh điển và thể MTTT), giữa sự biến đổi kích thước ĐMC với mức độ huyết khối hóa lòng giả, giữa sự biến đổi kích thước gốc ĐMC với hai phương pháp phẫu thuật: tạo hình gốc ĐMC và bảo tồn gốc ĐMC. giữa thể LĐMC (thể kinh điển và thể MTTT) với mức độ huyết khối hóa - thoái triển lòng giả sau mổ. Tử vong muộn và nguyên nhân. Phẫu thuật lại muộn và nguyên nhân.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thương tổn giải phẫu

*3.1.1. Đặc điểm lâm sàng*

- Số bệnh nhân nghiên cứu là 81, trong đó nam/ nữ = 2,3/1, tuổi trung bình của nghiên cứu là: 51,7 ± 11,4.

- Tiền sử: thường gặp nhất là THA (gần 50%), 3 LĐMC, 3 phồng ĐMC, 2 đã phẫu thuật tim hở.

- Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất của LĐMC loại A cấp là đau ngực đột ngột, THA. Tuy nhiên có 5 bệnh nhân vào viện với bệnh cảnh sốc, tụt huyết áp, nguyên nhân chính là chèn ép tim cấp và tổn thương ĐMV gây nhồi máu cơ tim cấp.

*3.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng chẩn đoán tổn thương giải phẫu*

- Tất cả bệnh nhân đều chụp CLVT và SA tim để chẩn đoán xác định LĐMC loại A cấp, trừ 1 trường hợp chụp cộng hưởng từ ở bệnh viện tuyến trước (không có máy chụp CLVT).

- Tổn thương giải phẫu trên SA tim:

Bảng 1: Tổn thương giải phẫu trên SA tim

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Triệu chứng | N | % (n = 81) |
| Tràn máu màng tim | 36 | 44,9 |
| Lỗ vào ĐMC lên | 45 | 55,6 |
| Lỗ vào quai ĐMC | 21 | 25,9 |
| Hở van ĐMC vừa | 17 | 21,7 |
| Hở van ĐMC nhiều | 15 | 18,1 |
| Lóc ĐM nuôi não | 47 | 57,8 |
| Lóc ĐMV | 12 | 15,2 |
| Lá van ĐMC bệnh lý | 3 | 3,6 |
| EF < 50% | 5 | 6,2 |

*Nhận xét*: 44,9% bệnh nhân có dịch máu màng tim nhưng mức độ không nhiều. Hở van ĐMC vừa, nhiều là 39,8%, chủ yếu là do sa các mép van bị lóc.

- Tổn thương giải phẫu trên phim chụp CLVT:

Bảng 2: Tổn thương giải phẫu trên phim chụp CLVT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Triệu chứng | n | % (n = 80) | |
| Tràn máu màng tim | 33 | 41,2 | |
| Lỗ vào ĐMC lên | 51 | 63,8 | |
| Lỗ vào quai ĐMC | 24 | 30,0 | |
| Giãn gốc ĐMC | 25 | 31,3 | |
| Phồng quai ĐMC | 3 | 3,8 | |
| Dịch màng phổi | 11 | 13,8 | |
| Lóc ĐM nuôi não | 53 | 66,3 | |
| Tắc ĐM cảnh P | 3 | 3,8 | |
| Nhồi máu não | 2 | 2,5 | |
| Thiếu máu thận 1 bên | 5 | 6,4 |
| Huyết khối lòng giả | 27 | 33,8 |

*Nhận xét:* Hơn một nửa bệnh nhân (54/81) có hình ảnh lóc vào các ĐM nuôi não, tuy nhiên chỉ 3 trong số này gây tắc mạch cảnh. 41,2% bệnh nhân có dấu hiệu tràn máu khoang màng tim.

* Phân loại theo De Bakey: 95,1% là loại I, lóc trên toàn bộ chiều dài của ĐMC. 4,9% là loại II với thương tổn lóc giới hạn ở ĐMC lên.
* Phân loại theo Svensson:

Trong 5 loại của phân loại Swensson, nghiên cứu chỉ gặp hai loại là thể kinh điển và thể MTTT, với thể kinh điển là chủ yếu, chiếm (77,8%), trong khi thể MTTT chiếm 22,2%.

Biểu đồ 1 : Thể LĐMC theo Swensson

*3.1.3. Xử trí trước phẫu thuật*

- Điều trị nội khoa: Đa số bệnh nhân được giảm đau bằng morphin tĩnh mạch và hạ huyết áp bằng thuốc hạ áp chẹn beta phối hợp nicardipin đường tĩnh mạch. Một số ít bệnh nhân phải sử dụng trợ tim do tình trạng sốc tim, chèn ép tim cấp

- Các thủ thuật cấp cứu:

Bảng 3: Các thủ thuật cấp cứu trước phẫu thuật

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thủ thuật | n | % (N = 81) |
| Dẫn lưu khoang màng tim | 3 | 3,7 |
| Thở máy | 3 | 3,7 |
| Mở khí quản | 1 | 1,2 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 1 | 1,2 |

*Nhận xét*: 3 trường hợp được dẫn lưu khoang màng tim trước phẫu thuật (mở nhỏ đường Marfan hoặc chọc hút dưới SA tim) trong đó 1 trường hợp phải cấp cứu ngừng tuần hoàn.

3.2. Đặc điểm điều trị phẫu thuật

- Chỉ số chung (phút): chạy THNCT: 187 ± 67, kẹp ĐMC: 135 ± 52, ngừng tuần hoàn: 42 ± 21, tưới máu não chọn lọc: 47 ± 29.

- Vị trí đặt ống ĐM cho THNCT:

Đại đa số THNCT được thực hiện chỉ với ống ĐM nách. Tỉ lệ đặt ống tại ĐM đùi (riêng ĐM này hoặc kết hợp thêm với ĐM nách) chiếm 13,6%.

***Biểu đồ 2: Vị trí đặt ống ĐM***

- Kĩ thuật bảo vệ não và các tạng:

+ Mức độ hạ thân nhiệt: Đẳng nhiệt 16,1%, hạ nhẹ: 61,7%, hạ vừa: 12,3%, hạ sâu: 9,9%.

+ Ngừng tuần hoàn - tưới máu não chọn lọc: 33,3%.

- Thương tổn giải phẫu trong mổ:

Bảng 4: Thương tổn giải phẫu trong mổ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thương tổn** | **n** | **% (n = 81)** |
| Tràn máu màng tim | 51 | 62,9 |
| Huyết khối lòng giả | 61 | 75,3 |
| Lỗ vào ĐMC lên | 38 | 46,9 |
| Lỗ vào quai ĐMC | 16 | 19,8 |
| Không có lỗ vào  (ở ĐMC lên và quai ĐMC) | 27 | 33,3 |
| Lóc ĐM nuôi não | 56 | 69,1 |
| Lóc ĐMV | 54 | 66,7 |
| Gốc ĐMC ≥ 50mm | 25 | 30,9 |
| Sa van ĐMC do lóc | 49 | 60,5 |
| Lá van ĐMC bệnh lý | 4 | 4,9 |

*Nhận xét:* Lỗ và ghi nhận ở 66,7%, trong khi 33,3% không thấy tổn thương này ở ĐMC lên và quai ĐMC. Những trường hợp không quan sát thấy lỗ vào bao gồm thể lóc MTTT hoặc thể lóc kinh điển có lỗ vào ở ĐMC xuống hoặc ĐMC bụng tiến triển ngược dòng. Hở van ĐMC chủ yếu do sa mép van do lóc, trong khi cấu trúc các lá van bình thường, chỉ 4,9% có bệnh lý thực sự của các lá van ĐMC.

* Phạm vi can thiệp ĐMC và các phương pháp phẫu thuật:

Bảng 5: Phạm vi can thiệp ĐMC và các phương pháp phẫu thuật (n=81)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phạm vi can thiệp ĐMC** | **Phương pháp phẫu thuật** | | **n (%)** | **Tổng (%)** |
| ĐMC lên | Thay ĐMC lên đơn thuần (không can thiệp hoặc khâu treo mép van ĐMC) | | | 40 *(49,4%)* |
| ĐMC lên + gốc ĐMC | ĐMC lên + sửa ĐMV | 3 *(3,7%)* | | 27 *(33,3%)* |
| ĐMC lên + tạo hình gốc (Yacoub, David) | 5 *(6,2%)* | |
| ĐMC lên + thay gốc (Bentall) | 19 *(23,5%)* | |
| ĐMC lên + Quai ĐMC | Thay ĐMC lên + một phần quai ĐMC | 7 *(8,6%)* | | 14 *(17,3%)* |
| Thay ĐMC lên + toàn bộ quai ĐMC | 5 *(6,2%)* | |
| Thay ĐMC lên + quai ĐMC + can thiệp gốc ĐMC (tạo hình, thay, ĐMV) | 2 *(2,5%)* | |

*Nhận xét*: Phẫu thuật thay ĐMC lên thực hiện cho gần một nửa bệnh nhân. Ngược lại, phẫu thuật can thiệp đồng thời cả ĐMC lên, gốc và quai ĐMC chỉ được thực hiện ở 2,5% trường hợp.

* Liên quan phạm vi can thiệp ĐMC và thời gian THNCT, kẹp ĐMC: Phẫu thuật thay ĐMC lên đơn thuần có thời gian THNCT (149 ± 40 phút) và thời gian cặp ĐMC (107 ± 31 phút) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với phẫu thuật can thiệp gốc ĐMC (215 ± 61 phút; 163 ± 53 phút) hoặc quai ĐMC (240 ± 79 phút; 164 ± 55 phút)
* Kĩ thuật xử lý tổn thương ĐMV: Tổn thương nặng cần phải can thiệp phẫu thuật ĐMV không thường gặp chiếm 13,6%, chủ yếu được xác định trong mổ, nguyên nhân do quá trình lóc làm rách các lớp áo gây hẹp tắc hoặc đứt rời ĐMV và chủ yếu ở ĐMV phải (10/11 bệnh nhân). Để bảo tồn các ĐMV, màng tim được ưu tiên sử dụng để tái tạo các lỗ vành, trước khi nối vào ống mạch nhân tạo. Khi tổn thương ĐMV phức tạp, đứt rời, tất cả các trường hợp đều được bắc cầu ĐMV bằng tĩnh mạch hiển.
* Liên quan tuổi, thể LĐMC và phạm vi can thiệp ĐMC: Bệnh nhân ≥ 60 tuổi có tỉ lệ phẫu thuật thay ĐMC lên (68,2%) cao hơn nhóm <60 tuổi (42,3%), p = 0,017. Thể MTTT có tỉ lệ phẫu thuật thay ĐMC lên (70,6%) cao hơn thể kinh điển (43,8%), p = 0,026

3.3. Kết quả sau mổ

*3.3.1. Kết quả sớm*

- Kết quả chung: thở máy: 8,9 ± 10,8 (ngày). Nằm viện: 23,4 ± 17,1 (ngày). Suy thận: 53,1%, biến chứng thần kinh: 23,5% (21,5% tổn thương tạm thời, 2,5% xuất huyết não).

- Tử vong tại viện: 14 bệnh nhân (17,3%). Nguyên nhân: suy đa tạng, lóc tiến triển (5), nhiễm trùng trung thất - viêm xương ức (4), suy tim (4), vỡ phồng ĐMC xuống (1)

- Phẫu thuật lại: 10 bệnh nhân (12,3%). Nguyên nhân: chảy máu (3), thiếu máu tạng ổ bụng - chi dưới (3), nhiễm trùng trung thất, viêm xương ức (5). Có 1 bệnh nhân phải mổ lại 2 lần và 2/3 chảy máu mổ lại có nguyên nhân rối loạn đông máu do dùng chống đông liều cao cho THNCT (ECMO).

- Nhóm ≥ 60 tuổi có thời gian nằm viện, thở máy, tỉ lệ tử vong, biến chứng não và lọc thận sau mổ cao hơn nhóm < 60 tuổi.

- LĐMC thể MTTT có tỉ lệ tử vong, lọc thận và mổ lại thấp hơn so với thể kinh điển.

- Nhóm thay quai ĐMC có tỉ lệ tử vong và biến chứng thần kinh cao hơn nhóm thay ĐMC lên và nhóm can thiệp gốc ĐMC.

- Không thấy có sự khác biệt về tỉ lệ tử vong, biến chứng sau mổ, thời gian nằm viện và thở máy giữa nhóm đẳng nhiệt - hạ thân nhiệt nhẹ và nhóm hạ thân nhiệt vừa - sâu. Nếu chỉ tính ở nhóm có ngừng tuần hoàn, đẳng nhiệt hoặc chỉ hạ nhẹ thân nhiệt có tỉ lệ tử vong (50,0%) cao hơn so với hạ thân nhiệt vừa hoặc sâu (13,3%), p = 0,038.

- Nhóm ngừng tuần hoàn có tỉ lệ tử vong (28,6%) cao hơn so với nhóm không ngừng tuần hoàn (11,3%), p = 0,04.

- Đặt ống ĐM tại ĐM nách có tỉ lệ tử vong (15,7%) và biến chứng thiếu máu ổ bụng-mạch chi dưới (1,4%) thấp hơn so với ĐM đùi (27,3% và 36,4%), p < 0,001.

- Tưới máu não chọn lọc (kèm theo ngừng tuần hoàn) có thời gian thở máy và tỉ lệ tử vong cao hơn nhóm không tưới máu não chọn lọc.

*3.3.2. Kết quả theo dõi sau ra viện*

- Thời gian theo dõi là 27,6 ± 12,2 (12 - 51) (tháng). 64 bệnh nhân còn sống tới thời điểm hoàn thành nghiên cứu, có 62 trường hợp vẫn tiếp tục đến khám và kiểm tra định kỳ, chiếm tỉ lệ 96,8%. Tỉ lệ bệnh nhân khám lại cụ thể theo thời gian: 6 tháng: 100%; 1 năm: 95,3%; 2 năm: 94,3%; 3 năm: 92,5%.

- Tử vong muộn (sau ra viện): 2 bệnh nhân rối loạn đông máu, sử dụng van ĐMC cơ học, 1 bệnh nhân tai biến mạch não - cơn THA cấp tính.

- Phẫu thuật thì hai: 1 trường hợp mổ thay ĐMC xuống ở thời điểm 2 năm sau ra viện, do phồng ĐMC xuống lớn (67mm).

- Tỉ lệ sống còn sau mổ theo Kaplan Meier: 79,0%.

- Sự tiến triển huyết khối - thoái triển lòng giả:

Biểu đồ 3: Sự tiến triển huyết khối - thoái triển lòng giả

*Nhận xét:* tỉ lệ bệnh nhân huyết khối hoặc thoái triển lòng giả tăng lên có ý nghĩa thống kê ở tất cả các đoạn ĐMC.

* Các phẫu thuật tạo hình gốc ĐMC (David hoặc Yacoub) có thể làm hạn chế quá trình tăng kích thước gốc ĐMC.
* 96,4% hở van ĐMC mức độ nhẹ hoặc không hở, 3,6% hở van ĐMC mức độ vừa, không có trường hợp nào hở nhiều.
* 95,5% có đường kính ĐMC xuống nhỏ hơn 50mm. Có 3 trường hợp (4,5%) có đường kính ĐMC từ 50mm trở lên, trong đó 1 tử vong sớm, 1 đã được mổ thì hai thay ĐMC xuống và 1 đang được theo dõi.
* Thể MTTT có tỉ lệ huyết khối hoặc thoái triển lòng giả cao hơn so với thể kinh điển ở các phần ĐMC chưa được can thiệp, p < 0,05.
* Đường kính ĐMC xuống ở bệnh nhân thể lóc kinh điển tăng lên nhanh hơn so với thể lóc MTTT , p < 0,05.

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thương tổn giải phẫu:

*4.1.1 Tuổi, giới*

Tương tự với các nghiên cứu khác với nam giới chiếm 70% (nam/ nữ = 2,3/1) và tuổi trung bình là 51,7, trẻ hơn ở những bệnh nhân có kiểu hình Marfan với tuổi trung bình là 33,4.

*4.1.2. Tiền sử bệnh*

46,9% có tiền sử THA, thấp hơn triệu chứng THA thực tế khi vào viện (59,2%). THA không được phát hiện và điều trị hợp lý cũng là yếu tố gia tăng mắc bệnh LĐMC.

3,7% trường hợp biết có bệnh LĐMC trước khi tới viện. Nghiên cứu của Ziganshin (2014):Lóc ĐMC loại B điều trị nội khoa có 1,7% bị lóc ngược dòng thành LĐMC loại A.

*4.1.3. Bệnh cảnh lâm sàng*

Trong những trường hợp sốc tụt huyết áp, 3 trường hợp có nguyên nhân là chèn ép tim cấp được dẫn lưu màng tim. Trong những tình huống bất khả kháng không thể triển khai ngay phẫu thuật, dẫn lưu khoang màng tim là một biện pháp tình thế được áp dụng để giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng sốc tim nặng, đe dọa tính mạng. Theo nghiên cứu của Hayasi (2012), tỉ lệ chèn ép tim cấp chiếm 23,6%, trong số đó có 41,8% được dẫn lưu khoang màng tim trước phẫu thuật. Ngoài ra, trong nhóm sốc tụt huyết áp còn có 2 trường hợp đã được chẩn đoán ban đầu bệnh lý mạch vành và được thực hiện can thiệp ĐMV qua da ở các cơ sở y tế khác. Hirata (2010) ghi nhận 49,7% bệnh nhân LĐMC loại A có những thay đổi trên điện tim, trong đó ST chênh lên chiếm 8,2%, ST chênh xuống trong 34,0% và sóng T đảo ngược trong 21,4% trường hợp, do đó điều trị những bệnh nhân đau ngực có thay đổi cấp tính của điện tim cần phải đánh giá khả năng bị LĐMC loại A trước khi thực hiện điều trị thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp qua da.

*4.1.4. Xử trí trước phẫu thuật*

Điều trị nội khoa: không có sự khác biệt so với các nghiên cứu khác với 67,9% sử dụng morphin, 48,1% sử dụng thuốc hạ áp chẹn beta, 42,0% sử dụng thuốc hạ áp tĩnh mạch (nicardipin) và 3,7% sốc tim cần sử dụng trợ tim đường tĩnh mạch.

*4.1.5. Đặc điểm thương tổn giải phẫu trên chẩn đoán hình ảnh*

- SA tim qua thành ngực được thực hiện ở hầu hết các bệnh nhân (96,3%). Phương pháp này để chẩn đoán xác định bệnh LĐMC cũng như cấu trúc tim, đặc biệt là van ĐMC và có thể thực hiện ngay trong mổ. Khi kết hợp với chụp CLVT, tỉ lệ chẩn đoán chính xác có thể đạt tới gần 100%. Chính vì vậy, SA tim qua thành ngực được ESC khuyến cáo mức độ I là phương tiện chẩn đoán hình ảnh ban đầu trong hội chứng ĐMC cấp. Trên SA tim 39,8% hở van ĐMC mức độ vừa-nhiều, 2,6% có bệnh lý thực thể các lá van. Như vậy hầu hết các trường hợp hở van ĐMC không có tổn thương thực thể các lá van, do cơ chế hở van ĐMC trong LĐMC loại A là sa các mép van bị lóc.

- Chụp CLVT được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định LĐMC, tình trạng các tạng và hệ thống mạch máu trong cơ thể, nhất là các tạng ổ bụng, từ đó có được những tiên lượng chính xác hơn, đề ra được những kế hoạch phẫu thuật chi tiết hơn cho từng bệnh nhân. Tuyệt đại đa số bệnh nhân được chụp CLVT trước mổ (80/81 trường hợp), phù hợp với nghiên cứu từ IRAD, với tỉ lệ bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán LĐMC loại A cấp tính chỉ dưới 2%, còn lại là chụp CLVT.

Dựa vào CLVT, LĐMC loại A còn có thể được chia nhỏ thành các nhóm theo phân loại De Bakey hoặc theo phân loại Svensson. Sự phân chia chi tiết hơn như vậy không làm thay đổi chỉ định phẫu thuật của LĐMC loại A mà chủ yếu có ý nghĩa trong tiên lượng và theo dõi sau phẫu thuật. Tỉ lệ thể lóc MTTT là 22,2%, loại II DeBakey là 4,9%, tương tự các nghiên cứu trên thế giới.

*4.1.6. Đặc điểm thương tổn giải phẫu trong mổ, đối chiếu với chẩn đoán hình ảnh trước mổ*

- Tràn máu màng tim:Tỉ lệ tràn máu màng tim trong mổ là 62,9%, trong khi chẩn đoán hình ảnh trước mổ có tỉ lệ này thấp hơn, đối với SA tim là 44,9% và chụp CLVT là 41,2%. Những bệnh nhân được ghi nhận có tràn máu màng tim trong mổ mà không có dấu hiệu này trên phim chụp CLVT và SA tim đều có mức độ dịch máu ít và không ảnh hưởng tới huyết động. Ngoài ra, thời điểm phẫu thuật thường muộn hơn đáng kể so với thời điểm thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh (từ vài giờ tới vài ngày) cũng là nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt trên.

- Lỗ rách áo trong (lỗ vào): Lỗ vào quan sát được khi phẫu thuật là 46,9% ở ĐMC lên, 19,8% ở quai ĐMC và 33,3% không thấy lỗ vào ở hai vị trí này (tương ứng với lỗ vào có thể ở ĐMC xuống, ĐMC bụng hoặc không có lỗ vào trên toàn bộ chiều dài ĐMC). Các tỉ lệ này thấp hơn đáng kể so với chẩn đoán cận lâm sàng trước mổ. Sự khác biệt này là do SA tim hạn chế đánh giá ở phần quai ĐMC, trong khi chụp CLVT với độ dày lớp cắt không đủ nhỏ sẽ khó khăn để khảo sát chính xác thương tổn ở các phần gốc ĐMC di động theo nhịp đập quả tim. Chính vì vậy, theo Takami (2012) để tiên lượng được chính xác hơn vị trí lỗ vào từ trước khi phẫu thuật, cần phải đánh giá tổng hợp các dấu hiệu trên phim chụp CLVT: tràn máu màng tim, đường kính ĐMC, kích thước và tình trạng huyết khối lòng giả trên nhiều vị trí khác nhau của ĐMC.

- Tổn thương các ĐM nuôi não: Tỉ lệ bệnh nhân có thương tổn lóc vào các ĐM cảnh trong mổ là 69,1%, khá tương ứng với kết quả trên chụp CLVT trước mổ. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số này gây hẹp, tắc có ý nghĩa dòng máu lên não, với chỉ 3,8% có tắc ĐM cảnh chung bên phải, phù hợp với nhận xét của tác giả Deck (2010) với tỉ lệ lóc vào các ĐM cảnh trong LĐMC loại A là 15 - 41% và hầu hết trong số này không có biểu hiện triệu chứng thần kinh khu trú.

4.2. Đặc điểm phẫu thuật

*4.2.1. Lựa chọn vị trí đặt ống động mạch cho tuần hoàn ngoài cơ thể.*

86,4% THNCT được đặt ống ĐM tại ĐM nách. ESC (2014) khuyến cáo (loại IIa) lựa chọn ĐM nách là vị trí đặt ống đầu tiên cho THNCT trong phẫu thuật LĐMC loại A cấp.

*4.2.2. Hạ thân nhiệt, ngừng tuần hoàn và tưới máu não chọn lọc*

Để giải quyết mâu thuẫn giữa mức độ hạ thân nhiệt và mức độ an toàn các tạng, vấn đề then chốt là não bộ. Tưới máu não sinh lý nhất (tưới máu chọn lọc xuôi dòng) và ngừng tuần hoàn các tạng còn lại ở mức độ hạ thân nhiệt vừa là lựa chọn ưu thế hiện nay, với khuyến cáo (loại IIa) của ESC (2014). Trong nghiên cứu này, tỉ lệ tử vong ở nhóm ngừng tuần hoàn - hạ thân nhiệt ≥ 28°C cao gấp hơn 3 lần nhóm ngừng tuần hoàn - hạ thân nhiệt < 28°. Như vậy, hạ thân nhiệt ít nhất ở mức độ vừa cho phẫu thuật LĐMC loại A có ngừng tuần hoàn là cần thiết, vừa đảm bảo an toàn các tạng nhưng cũng hạn chế được các biến chứng rối loạn toàn thân do phải hạ thân nhiệt quá thấp.

Ngừng tuần hoàn là một yếu tố nguy cơ ảnh hưởng rõ rệt tới tỉ lệ tử vong sau mổ. Trong nghiên cứu này 33,3% ngừng tuần hoàn với tỉ lệ tử vong của nhóm này lên tới 28,6%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không ngừng tuần hoàn (chỉ là 11,3%). Vì vậy, chúng tôi không áp dụng phương pháp ngừng tuần hoàn cho mọi bệnh nhân, mà chỉ cho những trường hợp có chỉ định thay 1 phần quai hoặc toàn bộ quai ĐMC, hoặc thay ĐMC lên với kĩ thuật “miệng nối xa mở”.

*4.2.3.* *Phẫu thuật thay động mạch chủ lên.*

Đây là phẫu thuật ít xân lấn nhất và thời gian ngắn nhất trong điều trị LĐMC loại A. Chính vì vậy, mặc dù không loại bỏ được tối đa tổn thương lóc, kĩ thuật thay ĐMC lên đơn thuần hiện nay vẫn được áp dụng phổ biến nhất cho phẫu thuật LĐMC loại A, với 58% trong tổng số 1148 bệnh nhân ở 7 trung tâm tại Italia (Russo (2015)). Trong nghiên cứu này, tỉ lệ bệnh nhân được thay ĐMC lên đơn thuần là 49,4%.

*4.2.4. Phẫu thuật thay quai động mạch chủ*

Đây là phương pháp triệt để nhất loại bỏ thương tổn lóc ĐMC, qua đó cải thiện nguy cơ phẫu thuật lại muộn. Tuy nhiên phẫu thuật thay quai ĐMC đòi hỏi hạ thân nhiệt, ngừng tuần hoàn, tưới máu não chọn lọc và nối lại các ĐM cảnh. Do đó đây là phẫu thuật có nguy cơ cao: thời gian phẫu thuật kéo dài, nhiều rối loạn toàn thân, chảy máu sau mổ, biến chứng não, qua đó làm tăng tỉ lệ tử vong. Trong nghiên cứu của chúng tôi, so với nhóm thay ĐMC lên và nhóm thay gốc ĐMC, mặc dù sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nhóm bệnh nhân được thay quai có tỉ lệ tử vong cao hơn (28,6% so với 12,5% và 18,5%), tỉ lệ biến chứng não cao hơn (35,7% so với 27,5% và 11,1%. ESC (2014) cũng nhấn mạnh phẫu thuật thay quai ĐMC có tỉ lệ tử vong và biến chứng não cao hơn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ bệnh nhân được phẫu thuật thay toàn bộ quai là 8,7%.

*4.2.5. Phẫu thuật can thiệp gốc động mạch chủ*

Đa phần lóc ĐMC loại A có thương tổn hở van ĐMC mức độ nhẹ đến vừa do sa các mép van trong quá trình lóc gốc ĐMC, với hình thái bình thường của các lá van. Do đó, khâu treo cố định mép van đơn thuần kèm thay thế ĐMC lên là can thiệp thường được sử dụng nhất. Tác giả Bavaria (2001) sử dụng kĩ thuật này cho 78% của 104 trường hợp được phẫu thuật. Trong nghiên cứu này, tỉ lệ khâu treo mép van đơn thuần là 35,4%.

Phẫu thuật tạo hình gốc ĐMC (David hoặc Yacoub) được chỉ định khi có tổn thương lóc hoặc bệnh lý của gốc ĐMC. Tuy nhiên, đây là các phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi kinh nghiệm và thời gian phẫu thuật kéo dài nên ít được áp dụng trong phẫu thuật LĐMC loại A, vốn được thực hiện chủ yếu trong điều kiện cấp cứu, tình trạng bệnh nhân nặng nề và nguy cơ phẫu thuật lớn, đặc biệt với những bệnh nhân lớn tuổi. Chính vì thế trong nghiên cứu của Russo (2015) trên 1148 bệnh nhân LĐMC loại A cấp, chỉ có 1,2% được thực hiện phẫu thuật David. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 5 trường hợp được phẫu thuật sửa chữa, tạo hình gốc ĐMC (chiếm 6,2%), trong đó có 4 phẫu thuật Yacoub, 1 phẫu thuật David.

*4.2.6. Phẫu thuật can thiệp động mạch vành*

Kawahito (2003) nghiên cứu trên 196 bệnh nhân LĐMC loại A, có 12 trường hợp tổn thương ĐMV phải tiến hành can thiệp phẫu thuật (chiếm 6,1%). Trong đó tuyệt đại đa số các trường hợp (11/12) được tiến hành phẫu thuật bắc cầu chủ vành, với 8/12 là thực hiện cầu nối cho ĐMV phải. Tác giả không sử dụng phương pháp sửa chữa lại ĐMV do thấy ĐMV mủn nát, dễ tổn thương. Trong nghiên cứu này, tỉ lệ thực hiện các can thiệp ĐMV là 13,6%, trong đó 6,2% thực hiện sửa chữa trực tiếp hoặc sửa chữa bằng màng tim và 7,4% thực hiện bắc cầu ĐMV bằng tĩnh mạch hiển. Tất cả các trường hợp bắc cầu đều thực hiện với ĐMV phải.

4.3. Kết quả sau phẫu thuật

*4.3.1. Kết quả sớm*

- Tỉ lệ tử vong sớm và nguyên nhân: Nghiên cứu của tác giả Pape (2015) trong khoảng thời gian 18 năm (1995 - 2013) với 2952 bệnh nhân, tỉ lệ tử vong sớm là 19,7%. Tỉ lệ này được cải thiện theo thời gian, từ 25% ở giai đoạn đầu, tới giai đoạn gần đây nhất là 18,4%. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ tử vong sớm tại viện là 17,3% (14 bệnh nhân) và tỉ lệ tử vong sau mổ 1 tháng là 16,0% (13 bệnh nhân). Nguyên nhân của tử vong: suy đa tạng, lóc tiến triển (5), nhiễm trùng trung thất - viêm xương ức (4), suy tim (4), vỡ phồng ĐMC xuống (1)

- Mổ lại sớm và nguyên nhân: Nghiên cứu của chúng tôi có 10 bệnh nhân mổ lại sớm, chiếm 12,3% với 11 phẫu thuật. Nguyên nhân: chảy máu (3), thiếu máu tạng ổ bụng - chi dưới (3), nhiễm trùng trung thất, viêm xương ức (5). Có 1 bệnh nhân phải mổ lại 2 lần và 2/3 chảy máu mổ lại có nguyên nhân rối loạn đông máu do dùng chống đông liều cao cho THNCT (ECMO). Còn theo nghiên cứu của tác giả Trimarchi (2005) trên 526 bệnh nhân từ IRAD có 12,8% mổ lại.

*4.3.2. Kết quả theo dõi sau ra viện*

- Tử vong: Trong nghiên cứu có 3 bệnh nhân tử vong sau khi ra viện, đạt tỉ lệ sống sau 1 năm là 80,2% và sau 3 năm là 79,0%. Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Crawford (2010) với 79,0 % sau 1 năm và 66,0% sau 5 năm và của Geirsson (2007) là 80,0% sau 1 năm và 63% sau 5 năm. Các bệnh nhân tử vong là do biến chứng của van tim cơ học (rối loạn đông máu - 2 trường hợp) và THA (tai biến mạch não - 1 trường hợp).

* Phẫu thuật thì hai: Chỉ có 1 bệnh nhân phẫu thuật thì hai ở thời điểm 24 tháng sau mổ vì phồng lớn ĐMC xuống. Theo khuyến cáo mức I của ESC (2014): phẫu thuật hoặc can thiệp đặt giá đỡ có phủ được chỉ định cho những bệnh nhân LĐMC xuống có đường kính ĐMC lớn hơn 60mm, tốc độ tăng đường kính trên 10mm/năm.
* Tiến triển lòng giả các đoạn ĐMC bị lóc chưa được can thiệp phụ thuộc vào các thể lóc ĐMC. Thể MTTT có tỉ lệ thoái triển lòng giả cao, đến 48% biến mất hoàn toàn lòng giả, trả lại cấu trúc bình thường của ĐMC, do đó kích thước ĐMC tăng chậm hơn so với những bệnh nhân vẫn còn lòng giả - lòng thật (Nishigami - 2000). Trong nghiên cứu này, tỉ lệ giảm kích thước - thoái triển lòng giả đoạn ĐMC xuống của thể MTTT là 94,1%, trong khi thể kinh điển có mức độ huyết khối hóa lòng giả chỉ là là 39,4%.
* Tiến triển gốc ĐMC: Trong nghiên cứu của chúng tôi, trước phẫu thuật có 39,8% hở van ĐMC mức độ vừa - nhiều. Theo dõi sau ra viện tỉ lệ không hở hoặc hở nhẹ là 96,4% năm, tỉ lệ hở van ĐMC vừa là 3,6% và không có trường hợp nào hở nhiều, nặng. Tác giả Hysi (2015) nghiên cứu trên 226 bệnh nhân, sau 10 năm, phẫu thuật thay ĐMC lên có tỉ lệ phẫu thuật thì hai cao hơn so với những bệnh nhân được phẫu thuật thay thế gốc ĐMC. Còn với những bệnh nhân có kiểu hình Marfan, nếu phẫu thuật thay ĐMC mà không thay/ sửa gốc ĐMC thì tỉ lệ mổ thì hai gốc ĐMC lên tới 40% (Rylski - 2014).

KẾT LUẬN

**1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thương tổn giải phẫu lóc động mạch chủ loại A cấp tính.**

- Bệnh LĐMC loại A cấp tính có nhiều biến chứng nặng: 62,9% tràn máu khoang màng tim, 3,7% chèn ép tim cấp, dẫn lưu màng tim trước phẫu thuật.

- 6,2% biểu hiện sốc tim do chèn ép tim và thiếu máu cơ tim cấp. 3 trường hợp phải thở máy, trong đó 1 trường hợp phải cấp cứu ngừng tuần hoàn. Những trường hợp nhồi máu cơ tim có EF dưới 40%.

- 18,1% hở van ĐMC nhiều, trong đó 1 trường hợp phù phổi cấp, phải mở khí quản cấp cứu trước khi phẫu thuật.

- Đa số thể giải phẫu là lóc động mạch chủ kinh điển (77,8%), thể MTTT chiếm 22,2%.

- 4,9% thương tổn giải phẫu giới hạn ở ĐMC lên (loại II De Bakey) trong khi 95,1% còn lại tổn thương ở cả ĐMC ngực và bụng (loại I De Bakey)

**2. Kết quả của phẫu thuật điều trị lóc động mạch chủ loại A cấp tính**

- THNCT được thiết lập chỉ với ống ĐM tại ĐM nách chiếm 86,4%, ĐM đùi chiếm 13,6%.

- Thay ĐMC lên được thực hiện nhiều nhất (gần 50%), với thời gian THNCT và thời gian cặp ĐMC thấp hơn các phẫu thuật khác.

- 13,6% tổn thương nặng ĐMV cần phải can thiệp, hay gặp hơn ở ĐMV phải (10/11 bệnh nhân). Tất cả các trường hợp bắc cầu ĐMV đều sử dụng tĩnh mạch hiển.

- Thời gian theo dõi trung bình là 27,6 ± 12,2 (12 - 51) (tháng). Tỉ lệ bệnh nhân sống tới thời điểm hoàn thành nghiên cứu là 79,0% (14 bệnh nhân tử vong tại viện và 3 bệnh nhân tử vong muộn). Nguyên nhân chính của tử vong tại viện là lóc tiến triển ở các đoạn động mạch chủ chưa can thiệp gây suy đa tạng (5/14 trường hợp). Không có bệnh nhân nào tử vong do chảy máu sau mổ.

- 12,3% mổ lại sớm với nguyên nhân nhiều nhất là nhiễm trùng trung thất - viêm xương ức. 2/3 bệnh nhân mổ lại vì chảy máu trong quá trình sử dụng ECMO hỗ trợ, sử dụng chống đông liều rất cao.

- Biến chứng hay gặp nhất sau mổ là suy thận và các rối loạn thần kinh, chủ yếu là các rối loạn thần kinh tạm thời, chỉ 2,5% tai biến mạch não.

- 3 bệnh nhân tử vong muộn do các nguyên nhân không liên quan trực tiếp tới các thương tổn lóc. Chỉ có 1 bệnh nhân cần mổ lại trong thời gian theo dõi do phồng ĐMC xuống.

- Sau mổ có sự cải thiện rõ rệt về mức độ hở van ĐMC, huyết khối hóa và thoái triển lòng giả. Giãn phồng ĐMC xuống sau phẫu thuật liên quan chặt chẽ với kiểu hình Marfan và huyết khối hóa lòng giả. LĐMC thể MTTT và phẫu thuật tạo hình gốc ĐMC làm giảm mức độ tăng kích thước ĐMC.

- Sau phẫu thuật, LĐMC có thể thoái triển lòng giả hoàn toàn, ĐMC có hình thái như bình thường. Sự thoái triển này thường gặp ở thể MTTT hơn thể kinh điển.

KIẾN NGHỊ

* LĐMC loại A Stanford cấp tính là bệnh lý tối cấp cứu, cần được chẩn đoán xác định cũng như phẫu thuật càng sớm thì càng giảm được tỉ lệ tử vong tăng theo giờ của bệnh.
* Ngoài khám lâm sàng, các biện pháp quan trọng để chẩn đoán xác định bệnh này là chụp CLVT lồng ngực, ổ bụng và siêu âm tim. Hai biện pháp này ngoài khả năng chẩn đoán chính xác bệnh, còn phân loại LĐMC theo Stanford thành loại A và loại B, từ đó tạo cơ sở để dự kiến các phương pháp điều trị nói chung và phẫu thuật nói riêng cho loại A. Các cơ sở không có chụp CLVT có thể sử dụng chụp cộng hưởng từ để thay thế.
* Có sự khác biệt đáng kể của tổn thương trong mổ với các biện pháp chẩn đoán trước mổ về các tiêu chí quan trọng là lỗ vào ở ĐMC lên và quai ĐMC, tổn thương hệ thống mạch nuôi não và hệ thống ĐMV. Do đó bắt buộc phải có sự đánh giá chính xác, tỉ mỉ tổn thương trong mổ của toàn bộ từ gốc đến quai ĐMC, trong đó cần phải ngừng tuần hoàn để đánh giá quai ĐMC.
* Trong trường hợp chèn ép tim cấp tính do LĐMC loại A Stanford mà không thể phẫu thuật ngay, chọc hút khoang màng tim dưới SA hoặc dẫn lưu đường Marfan là cần thiết để cứu sống bệnh nhân.
* Trong nhiều trường hợp LĐMC loại A Stanford cấp tính, áp dụng phẫu thuật đơn giản nhất là thay ĐMC lên kết hợp với khâu treo mép van ĐMC có thể làm giảm nguy cơ tử vong và biến chứng sau mổ.
* Áp dụng đặt ống ĐM tại vị trí ĐM nách kết hợp với ngừng tuần hoàn, tưới máu não chọn lọc xuôi dòng và hạ thân nhiệt nhẹ-vừa là an toàn cho phẫu thuật LĐMC loại A Stanford cấp tính.

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU**

**CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN**

1. Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú (2013), *Đánh giá kết quả phẫu thuật lóc động mạch chủ type A tại bệnh viện Việt Đức.* Tạp chí Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 4, 59 - 65.

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước (2015), *Một số kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị lóc động mạch chủ type A tại bệnh viện Việt Đức.* Tạp chí Y học thực hành, 987, 131 - 134.