Zkušenosti s lečebným využitím perorálního přenosového
faktoru na im. odboru KHS Ustí n.L.

Pracovni podklady pro publikaci

Dialyzovatelny extrakt leukocytủ (DLE) označovaný nejðastêji jako transfer faktor (TF), u nás také jako přenosový faktor (PF), je charakterizován schopností přenést antigennð specifickou odpovídavost imunity buněčného typu z darce na přijemce. $Z$ antigennẻ̛ nespecifických působení transfer faktoru na buñky imunitního systému lze uvést adjuvantni imunopotenc. púsobenf, diferenciační ǔinek (thymozinu podobná dif. aktivita) a farmakologické uとinky. Laboratorně lze prokazovat zvýšenई počtu zralých funkčnich T lymfocytủ (testy celkových a aktivních E rozet, CD3 nebo CD2 znak), indukci tvorby interferonu gama, aktivaci makrofágů.

Během let experimentálního i klinického výzkumu přenosového faktoru byla prokázána celá řada aktivit obsaz̆ených $v$ dialyzátu leukocytárního extraktu. vĕtšina těchto aktivit směřovala ke zlepšení schopnosti imunitního aparátu příjemce reagovat obrannými mechanismy buñkami zprostředkované imunity. Za tento perspektivní léčebný účinek přenosovêho faktoru jsou zodpovĕdné spiše "imunologicky nespecifické aktivity" než vlastni "přenosová aktivita". Tomuto tvrzení odpovídal i lécebný úspěch přenosového faktoru, nebot nejlepšich léčebných výsledkủ bylo dosaženo u pacientủ s prokazatelnými poruchami základních parametrú buněc̆né imunity (předevs̆ím snížené zastoupeni $T$ lymfocytủ\}. Tyto výsledky pak řadu lekařú vedly k Ł̌irx̂́mu terapeutickému využívăní preparátů založenỵch na bázi přenosového faktoru, v řadĕ státú se přenosovy faktor využívá jako đ̌inny stimulator porusené buněčné imunity (např. v Nĕmecku, Japonsku, Číně, Australii, Kubě, v Rusku, mene ve Francii a $v$ Itálii). $V$ USA jsou použivány rekombinatní peptidy (vlastni aktivni molekuly dialyzovatelného extraktu leukocytú) pod názvem IMREG I a IMREG II.

Pokusy s perorální formou přenosoveho faktoru zapadaji do kontextu problematiky peroralní imunomodulace. Úvahy - perorální vakcinaci resp. podávání imunomodulačních preparátủ vycházely $z$ poznatkủ o kompartmentaci imunitního systému, o struktuře a funkci společného slizničního imunitního systému a z experimentalnich údajủ o prokázané aktivaci celeho imunitního systêmu při imunomodulačním zásahu $v$ ne̊kterém $z$ kompartmentủ.

Z preparátů blízkých přenosovému faktoru (jako jsou thymové hormony), je používăna perorální forma přípravku Thymomodulin (nízkomolekulárni hydrolyzát thymového extraktu, Ellem Industria, Milano). Indikační šíře je shodná jako u parenterálni formy preparátu. Velmi dobrých výsledkủ bylo dosaženo v léčbē atopického ekzêmu a potravinových alergif u dětí.

Experimentálni údaje o púsobeni xenogenního pǐenosového faktoru jsou $z$ myšiho systému při použití prasečiho přenosového faktoru. Peroralni aplikace byla $v$ experimentu použita při ovlivnění sekundarní imunodeficience $u$ myší navozené cyklofosfamidem. Po orální aplikaci bovinního transfer faktoru byl u také clověka prokázán přenos antigenně nespecifické imunity. Orální forma xenogenního přenosového faktoru byla u Elověka úspěšně použita v klinické praxi při léčbě infekci a imunopatologických stavủ (např. hyper IgE syndrom, chronická aktivní hepatitida, atd.).

Klinické možnosti použití přenosového faktoru
Během téměr̆ 40 let, které uplynuly od objevu přenosovêho faktoru, byl tento preparát použit v léčbě celé řady onemocnění. Hlavní indikaci představují primární buněc̆né imunodeficity - Wiskottủv-Aldrichův syndrom, DiGeorgův syndrom, Nezelofův syndrom, chronická granulomatozni choroba $u$ dĕti, sekundárni bunęčé imunodeficity při jiném základním onemocnění - po tex̌kých lymfotropnich virósách, při malignitách, po imunosupresivní terapii, u tĕžkých septických stavů, multiorgánového selhání. U pacientủ se sniženou obranyschopnosti, kteří jsou
nuceni podstoupit operační zákrok v celkové anestesii, je riziko prohloubeni imunodeficitu, jak vlivem operačniho traumatu, tak vlivem celkové anestesie. Bylo prokázáno, že preventivni podání přenosovêo faktoru zlepší hojeni ran a sníží riziko pooperac̆ních septických komplikací. U primárnich imunodeficitú má podáváni přenosovêho faktoru charakter trvale substitueñ lečby, $v$ ostatních indikacich je dávkování zcela individuální, dle klinickêho stavu pacienta, stejně tak i zpúsob podání - intravenozní, subkutánni i perorální.

Dalši skupinou onemocnění, kde lze využít imunomodulačního pủsobeni přenosového faktoru jsou chronické infekenn choroby - recidivující bakterialní záněty dychacích cest (včetně bronch. astmatu), virové a mykotické infekce (herpetické infekce, tuberkulóza, lepra, mukokutánní kandidóza a další ), nádorová onemocnění. S úspęchem byl použit supresorový přenosový faktor $v$ léčbé atopické dermatitidy a amyotrofické lateralnf sklerosy (především supresoricky TF), nespecifický přenosový faktor v léčbě aftosni stomatitidy. Samostatne nebo jako součást kombinované imunomodulační terapie (imunosuprese, imunorestaurace) byl TF zkoušen i u autoagresívních chorob - systémového lupusu, revmatoidní artritidy, sklerodermie, Behcetova syndromu, roztroušené sklerosy a $u$ psoriasy ( došlo k vymizemí jak kožnich tak i artritických projeví).

Laboratorní sledování terapie transfer faktorem prokazuje téměř ve všech případech, kdy je prokázaná snižená hladina E rozet, jejich vzestup. Prakticky všechny osoby, u ktery̆ch došlo po aplikaci přenosového faktoru $k$ normalizaci poctu E rozetujicich bunĕk se klinicky zlepšily. Lépe odpovídali na léčbu pacienti s casným typem přecitlivělosti. Pacienti se stali vnimavými $k$ imunologické adjuvantní léčbě, t.j. $k$ léčbé autovakcinami nebo $k$ desenzibilizaci. Tento úspěch je vysve̛tlován vzestupem T lymfocytú po podaní přenosoveho faktoru.

Zkušenosti s TF p.o. na imunol. pracovis̆ti v Ústín.L.

Imunologický odbor KHS se začal zabývat perorální formou xenogenního (prase Xího) přenosovêho faktoru v druhé polovině 80. let v rámci státního výzkumu. První výsledky o vlivu přenosového faktoru aplikovaneho peroralne na imunitní systém u pacientủ se sekundarnim imunodeficitem byly sděleny na 5. és. imunologickém kongresu. V této pilotní studii bylo hodnoceno přibližnę 20 pacientủ, kdy kritériem pro zahájení lexby vedle klinickeho stavu byla snížena odpovídavost $v$ kožnich testech a snižené hodnoty parametrủ buněčné -imunity. Kontrolni vyšetřeni $v$ prủběhu resp. po lěbę ukázalo významný vzestup hodnot E-rozet, aktivnich (Ea) rozet a CD3 pozitivnich lymfocytů. Studie potvrdila y té dobĕ zcela ojedinělé zprávy o použiti xenogenniho TF v p.o. formě jako imunomodulačního prostředku.

Než bylo přistoupeno $k$ realizaci klinické studie organizované Výzkumným ustavem pro farmacii a biochemii v Praze, byl perorální přenosový faktor testován v experimentálním myším modelu na imunologickém oddělenf téhož ústavu. Metody byly vybrány tak, aby byl zachycen efekt testované látky na základní složky imunitního systému intaktních zvířat. S ohledem na klinické využití byl také testovan đðinek transfer faktoru na imunitní systém zvírat se sekundarní imunodeficiencí indukovanou azathioprinem a efekt podání púsobku na rúst syngenního nádoru. $V$ experimentech byla srovnávana peroralni forma prasecího transfer faktoru se standardním humánnim preparatem úSOL Praha podávaným subkutánnĕ. $V$ in vivo případně ex vivo testech transfer faktor aplikovaný perorálně zvyšoval počet neutrofilủ a eosinofilủ $v$ periferní krvi, stimuloval reakci そ̌épu proti hostiteli a fagocytární aktivitu peritonealních makrofágú. V modelu sekundární imunodeficience zvyšoval transfer faktor procento CD4+ lymfocytủ a pomĕr CD4/CD8. V syngenním nádorovém modelu (myŝ́ leukémie L 1210) ovlivnil přenosový faktor statisticky vyznamně přežiti zviřat. Kostimulačni aktivita preparátu byla prokázána $v$ testu proliferace in vitro (suboptimální koncentrace mitogenú Con A, PHA, PWM).

In vivo efekt orániho transfer faktoru se nelišil výrazné od standardního humánnsho preparátu (ÚSOL Praha) aplikovaného subkutánnĕ. ve srovnávacích pokusech byl však tento efekt prúkazný většinou az̆ ve vys̆s̆ich davkách (2-5 $x$ vys̆šich než při podání s.c.). Tento údaj velmi dobře koresponduje s hodnotami 60 a 300 mg v připadé injekční resp. p.o, formy Thymomodulinu. $Z$ uvedenêo je velmi dobře patrne, že ke klinickému zkousseni xenogenniho TF pro peroralni aplıkaci se přistoupilo po pečlivém zkoumání đčinnosti této aplikační formy na zvif̌ecim modelu.

Rozsáhlejši klinickou studii hodnotici klinický i laboratorní efekt terapie peroralnim prienosovým faktorem (TF p.o.) prezentovalo ústecké pracoviそ̌tĕ na sjezdu C̆SAKI+SSAKI $v$ roce 1992 v Ústi n.L. Na souboru 37 pacientú charakterizových předevs̆ím jako sekundární ID bylo prokázáno i pro perorální formu imunomodulac̆ního prostředku typu TF, že zakladním předpokladem pro klinický efekt lécby je laboratorní prúkaz defektu (parciálního) buněčné imunity. V tom připadě pak je klinický účinek doložen i upravou parametrů buněčné imunity (úprava hladin E rozet, zastoupení CD3 + lymfocytủ). Nejlep̌̌ich výsledkủ bylo dosaženo u skupiny pacientú s opakovanymi resp, infekty, ke zlepšeni klinickêo stavu došlo $v$ 94\%. Naopak minimalni efekt lécby byl zaznamenán ve skupině pacientủ $s$ chronicky̆m unavovým syndromem (stav pacienta nezměnĕn v 85, 7\%). Analýza výsledkú vyšetřeni buněcné imunity ve vztahu $k$ efektu léčby prokázala, že ve skupine pacientů bez léebneho efektu TF p.o. byly hodnoty vstupniho vys̆ buñ. imunity převã̌ně v mezich normy. Studie prokázala význam vyšetření bunẽčné imunity pro prognózu úspěšnosti plánované imunomodulac̆nf terapie.

Cflem klinickêho pokusu, který probíhal $v$ roce 1993 na imunologickém oddèlení KHS v Usti nad Labem, bylo sledování vlivu xenogenniho (vepřového) perorálního přenosového faktoru na klinicky stav a laboratorni ukazatele buněčné imunity u pacientủ s klinicky̆mi přiznaky imunodeficitu a laboratorné prokázáným sniženim parametrủ buněc̆né imunity nebo normalnim laboratorním nálezem. Tento pokus byl
součástí multicentrické studie probihající $v$ éSR s přeparátem TRANSFER FAKTOR sol. VÚFB $k$ perorálni aplikaci v lyofilizované formé. Jedna lahvicka obsahovala 10 mg đと́inné látky - dialyzátu připraveneho z leukocytů krve vepřủ. Do studie byli vybráni pacienti s chronickými a recidivujícímí infekty bakterialního, mykotického a virového pủvodu, pacienti s malignitami a další, u nichž na základě podrobnêho klinického a imunologickêho vyšetření byla prokázána snižená funkce imunitního systému. Cilem klinickeho hodnoceni bylo ověr̆it terapeutickou učinnost zkoušeného preparátu, ale současně i jeho snášenlivost a bezpečnost.

Charakter celé studie byl výrazně klinický a tomuto záměru byl přizpůsoben i výbĕr pacientủ. V podstatě nebylo možné dodržet standardní kritéria obvyklá při testování biologické aktivity imunomodulacnich preparátů, t.j. nepodar̆ilo se zajistit vhodný soubor pacientú s prokazatelnym laboratorním deficitem rozhodujicich parametrủ (sníženi absolutního počtu lymfocytú pod $1000 / \mu 1$, deficity znaků CD3, CD4, CD8 relativně i absolutně, snǐ̌ení hodnot E rozet). Klinické hodnoceni terapie souboru 18 pac. prokázalo $80 \%$ úspě̌̆nost (zlepšení nebo đástečné zlepšenf). Výsledky vyšetřeni buně̌̌né imunity $v$ případě vy̆běru deficitních hodnot některých znakủ ve vstupním vyšetřenf potvrdily zkušenosti $z$ předchozi studie (normalizace hodnot), avšak vzhledem $k$ nízkému počtu pozorování nebyla prokazatelná statistická významnost tĕchto změn. Také celkové vyhodnocení laboratorního sledováni terapie (nesignifikantní změny v celém spektru použitých testủ buñ. imunity) odpovídalo předchozím zkušenostem i literárním údajủm.

Transfer faktor má pouze minimálnf nežádouç đčinky, ale především pro injekční formu TF je nutno vzít $v$ úvahu, že pr̆i přenosu Ag specificke informace by mohlo dojít ikev. přenosu latentní autoagresivni choroby. Dale vzhledem $k$ tomu, že neni jasný mechanismus tolerance plodu, považujeme graviditu za kontraindikaci podávání přenosového faktoru, nedoporučuje se rovněž podávat jej u pokročilých jaterních lezí.

Text byl zpracován jako podklad pro připravu přednašek a publikací autorským kolektivem:

MUDr. Josef Richter, CSc.

RNDr. Vlastimil Kral, CSc.

MUDr. Dalibor Jílek, CSC.

MUDr. Marie Zehnulová

Ústí nad Labem, listopad 1997

