ZAKLJUČAK:

Mamografi  ne mogu otkriti sve karcinome, posebno one premale ili u područjima koja su teško vidljiva, poput pazuha. Žene sa gustim ( “ denznim”) grudima takođe imaju veće šanse da dobiju lažno negativne rezultate.

Svi ovi nedostaci mamografije se mogu preduprediti pregledom Ultrazvukom sa sondama visoke osetljivosti, kolor-Doplerom, 3D, elastografijom i doktorom - Radiologiom dijagnostičarom koji ima iskustva sa radom na premium ULTRAZVUČNOJ MAŠINI u pregledu dojki.

Dijagnoza raka dojke stiže poput zemljotresa, preoblikujući pejzaž ženskog života u trenu. Ipak, usred neizvesnosti, medicinski napredak i personalizovani pristupi lečenju pružaju više nade nego ikada.

Ovog meseca svesti o raku dojke, vodeći onkolozi dele kritične informacije o otkrivanju, lečenju i podršci koje svaka žena treba da zna.

Mamografija kao rutinski godišnji skrining pomaže u ranijem otkrivanju, što povećava izglede za povoljan ishod lečenja. Međutim, važno je napomenuti da primena mamografije nosi određene rizike, uključujući:

1. Izloženost zračenju: Mamografi izlažu pacijente maloj količini zračenja od rendgenskih zraka. Ovo može povećati rizik od raka kod nekih žena od samog skrininga. U posebnom riziku su žene sa velikim grudima koje mogu zahtevati dodatne preglede za kompletan pregled.

2.Lažni rezultati: Mamografija može dati lažno pozitivne ili lažno negativne rezultate. Lažno pozitivan rezultat se javlja kada lekar vidi nešto što liči na rak, ali nije. Lažno negativan rezultat se javlja kada mamograf izgleda normalno iako je rak dojke prisutan.

3. Prekomerna dijagnoza: Mamografom se može pronaći rak koji ne bi izazvao simptome ili probleme ili čak nestao sam. Ovo se zove preterana dijagnoza, što može dovesti do nepotrebnih i neželjenih tretmana.

Prema jednoj studiji, uprkos sve većoj upotrebi skrining mamografije, veliki procenat karcinoma dojke otkrivaju same žene tokom samopregleda.

Nażalost tako otkriveni tumori samopregledom po pravilu nisu u početnoj fazi.