**HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ATOSIBAN TRÊN NHỮNG BỆNH NHÂN THẤT BẠI LÀM TỔ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Đặc điểm** | Atosiban  N=235 |
| Tuổi (năm) | 34.1 ± 3.8 |
| BMI (kg/m2) | 21.0 ± 2.6 |
| Nghề nghiệp– n (%) |  |
| Công nhân | 40 (17.0) |
| Dịch vụ | 4 (1.7) |
| Khác | 57 (24.3) |
| Lực lượng vũ trang | 3 (1.3) |
| Trí thức | 125 (53.2) |
| Y tế | 6 (2.6) |
| Loại vô sinh – n (%) |  |
| Nguyên phát | 133 (56.6) |
| Thứ phát | 102 (43.4) |
| Nguyên nhân vô sinh (n%) |  |
| CRNN | 30 (12.7) |
| Giảm DTBT | 43 (18.3) |
| Khác | 57 (24.3) |
| Lạc NMTC | 5 (2.1) |
| Yếu tố nam | 57 (24.3) |
| RLPN | 7 (3.0) |
| Tai vòi | 36 (15.3) |
| Thời gian vô sinh (năm) | 5.5 ± 3.7 |
| Số chu kỳ chuyển phôi thất bại trước đó | 4.1 ± 1.8 |
| 3 | 162 (68.9) |
| 4 | 7 (3.0) |
| 5 | 66 (28.1) |
| Số phôi tốt đã chuyển thất bại trước đó | 6.0 ± 3.8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đặc điểm** | Atosiban  N=235 |
| Số phôi chuyển | 2.2 ± 0.6 (2-3) |
| Thai lâm sàng trên số chu kỳ | 108/235 (46.0) |
| Số chu kỳ có đa thai | 60/235 (25.5) |
| Thai tiếp diễn (24 tuần) trên số chu kỳ | 86/235 (36.6) |
| Thai lưu trên số chu kỳ | 3/235 (1.3) |
| Thai ngoài tử cung trên số chu kỳ | 6/235 (2.6) |

