**Zpráva z virtuální mezinárodní konference EPUAP**

Mezinárodní konferenci EPUAP, která se měla uskutečnit v letošním roce v Praze, nahradilo virtuální setkání excelentních přednášejících s posluchači z celého světa. Výbor EPUAP se rozhodl neztratit žádnou možnost pro setkání s účastníky svých obvyklých setkání a využít příležitost rozšířit dosah svých setkání nejen v tomto pandemickém roce, ale i v budoucnosti prostřednictvím videokonferenčních technologií. Konference byla rozdělena na dvě hlavní sekce A - B a osm nosných témat, ve kterých zaznělo 24 sdělení. Dále byla zařazena sekce na volné téma, sekce studentů a posterová sekce. Mezi přednášejícími z České republiky byly Jitka Kuglarová a Natálie Antalová vždy se spoluautorkou Andreou Pokornou a Vanda Tomášková. Registrovaných účastníků konference za Českou republiku bylo pouhých osm, což bylo jistě ovlivněno právě faktem vysokého pracovního nasazení zdravotnických pracovníků v klinické praxi. Také proto chceme umožnit přístup k informacím co největšímu počtu zdravotnických pracovníků tímto souhrnem a nabízíme možnost seznámit se s abstrakty na portále Dekubity.eu.

V průběhu slavnostního zahájení prof. Dimitri Beeckman (prezident EPUAP) poděkoval všem zdravotnickým pracovníkům, kteří aktuálně „bojují v první linii“ v době pandemie, ale i těm, které zatím pandemie nepostihla a konají svou skvělou práci dále. Zmínil poděkování českému organizačnímu týmu za dosavadní práci při přípravě výroční konference v Praze   
a vyjádřil naději, že se v roce 2021 konference v Praze uskuteční.

Velká část virtuálního meetingu se nesla v duchu první vlny koronavirové infekce, která zasáhla v jarním období prakticky celý svět. Část přednášek byla zaměřena na problematiku aplikace pronační polohy včetně statistických dat spojených se vznikem dekubitů souvisejících s jejím využitím. Z výzkumu autorů Claire Randell, Emmy Aves a Jessany Anderson z Velké Británie vyplynulo, že největším rizikem z hlediska vzniku dekubitů je prolongovaná pronační poloha, přičemž nejčastější výskyt tlakových lézí autorky zaznamenaly v oblasti obličejové části hlavy.

V této souvislosti bylo autorkami doporučeno:

* hledat možnosti vhodného preventivního krytí,
* vytvořit doporučený postup v oblasti péče o pokožku v souvislosti s aplikací pronační polohy,
* podporovat elektronickou dokumentaci,
* zařadit do celoživotního vzdělávání lékařů a sester pravidelné semináře s možností praktického tréninku aplikace pronační polohy,
* navýšit podíl dynamických antidekubitních systémů v portfoliu pomůcek na jednotlivých odděleních,
* sbírat statistická data v souvislosti se vznikem dekubitů v rámci aplikace pronační polohy, včetně použitých pomůcek,
* podporovat multidisciplinární přístup.

Vzhledem k opětovně se zvyšujícím počtům pacientů s onemocněním COVID-19 byla tato přednáška velmi zajímavá zejména v rámci porovnání parametrů ošetřovatelské péče   
u poskytovatelů zdravotních služeb v České republice včetně možností prevence vzniku dekubitů spojených s pronační polohou. Vzhledem k vysoké frekvenci využití pronační polohy při léčbě pacientů s COVCID-19 je evidentní, že vyvstává potřeba periodických školení pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky, zejména v oboru intenzívní péče, s cílem zajistit kontinuitu získaných kompetencí a jejich distribuci k dalším zdravotnickým profesionálům.

Dalším frekventovaným tématem bylo otázka vzniku otlaků vznikajících v souvislosti s používání osobních ochranných pomůcek nutných pro ošetřování pacientů s onemocněním COVID-19. V rámci této problematiky byly přednášky rozděleny do dvou hlavních skupin. První skupinou byly případové studie, které seznámily posluchače s dopady velmi častého používání respirátorů na pokožku obličeje zdravotnických profesionálů a s možnostmi   
a zkušenostmi s využitím preventivního krytí nejvíce exponovaných částí obličeje. Druhou skupinou témat byla témata týkající se výzkumu v oblasti vývoje a výroby respirátorů s ohledem na potřeby zdravotnických profesionálů, přičemž cílem výzkumu bylo nalézt vhodné řešení pro výrobu respirátorů, které by zároveň splňovaly jak vysoké normy spojené s ochranou uživatelů, tak umožnily zdravotnickým profesionálům komfortnější užívání.

Další zajímavou přednáškou byla přednáška Sereny Crucianelli z oddělení dětské plastické chirurgie v dětské nemocnici v Římě, která hovořila o statistice dětských úrazů vyžadujících zákrok v rámci plastické chirurgie v období koronavirové krize v Itálii. Ze sdělení vyplynulo, že počet dětských úrazů během lockdownu v Itálii paradoxně spíše vzrostl, než aby se snížil. Nejčastějšími poraněními v té době byly popáleniny, úrazy hlavy, subamputace prstů na ruce a pokousání zvířaty.

Na přednášku navázal Guido Ciprandi s odborným sdělením týkajícím se využití rybí kůže namísto běžně užívaných kožních štěpů. Výhodou tohoto postupu je dle autorů rychlé přihojení rybího štěpu s minimálními komplikacemi a s velmi krátkou dobou hospitalizace.

**Sekce na volné téma (Free paper session) zahrnovala čtyři sdělení**

1. Testing Sorptivity and Durability of Wound Dressings in a Simulated System

Autoři: Adi Lustig, Pulo Alves, Evan Call, Nick Santamaria, Amit Gefen

Přednáška se týkala možnosti testování materiálů pro léčbu ran a kožních defektů čistě v laboratorních podmínkách pomocí počítačové simulace a možností jejího následného využití v klinické praxi. Výzkum se v tomto případě týkal hodnocení kapacity krycích materiálů používaných při léčbě ran absorbovat exsudát z rány v závislosti na možné délce použití materiálu. Z výsledků výzkumného týmu vyplynulo, že počítačová simulace může být vhodným způsobem testování nových možností v rámci primárního i sekundárního krytí.

1. An integrated modelling framework for optimizing NPWT   
   Autoři: Aleksei Orlov, Rona Greifman, Amit Gefen

Výzkumný tým z univerzity v Tel Avivu se zabýval podtlakovou terapií z hlediska jednotlivých buněčných struktur a jejich reakcí na fáze podtlakové terapie. Z výsledků jejich studie vyplynulo, že léčba pomocí adekvátně nastaveného řízeného podtlaku je efektivnější možností pro léčbu ran než aplikace pěnového krytí.

1. Morbidly obese patient - is it a challenge for an intensive care multidisciplinary team?

Autoři: Vanda Tomášková, Adéla Vlasáková, Jan Beneš

Odborné sdělení bylo zaměřeno na problematiku morbidně obézních pacientů v intenzivní péči z pohledu poskytování péče, prevence a léčby dekubitů v rámci multidisciplinárního týmu. Součástí přednášky byla statistická data týkající procentuální incidence výskytu obezity v České populaci a dále statistická data hospitalizovaných nemocných na jednotce resuscitační péče kliniky KARIM FN Plzeň v období tří let. Další částí přednášky byla kazuistika, která mapovala cestu morbidně obézního pacienta zdravotnickým zařízením od příjmu na Urgentní příjem až po překlad na jednotku následné intenzívní péče, kdy se autoři snažili identifikovat nejvíce rizikové momenty souvisejících s rizikem vzniku nebo s rozvojem již vzniklých dekubitů.

1. Prevention of pressure ulcers among individuals cared for in the prone position: lessons for the COVID-19 emergency; P Autoři: Pinar Avsar at all.

Sdělení autorů se zabývá problematikou akutní indikace pronační polohy u onemocnění COVID-19 a rizika vzniku dekubitů souvisejících s neodkladnou aplikací pronační polohy. Ze sdělení autorů vyplynulo, že je velmi důležité před aplikací pronační polohy i po ní,   
u každého pacienta provést důkladné zhodnocení stavu kůže, použít správně zvolené pomůcky pro pronační polohu dle stavu a konstituce daného pacienta a vyhodnotit možnost preventivního krytí predilekčních míst.

**Věříme, že vás uvedená „ochutnávka“ z výběru sdělení v rámci virtuální konference zaujala a že postupně naleznete i prostor, abyste si mohli prostudovat další poznatky. Odborná setkání typu virtuální konference EPUAP umožňují nejen sdílení poznatků, ale i pochopení, že obdobné potíže trápí zdravotnické pracovníky na mezinárodní úrovni. Přejeme vám mnoho sil a těšíme se na společné setkání v Praze v roce 2021.**