# FINGOLIMOD W LECZENIU II LINII POSTACI RZUTOWO-REMISYJNEJ STWARDNIENIA ROZSIANEGO U DOROSLYCH 

ANALIZA PROBLEHU DECYZYJNEGO

Wersja 2.3


Fingolim od we czenit il finii postaci rzutowo-remisymel stwardnienia rozsiane go u dorostych - analiza problemu decyzyinego

| Autorzy | Wykonymanezadania |
| :---: | :---: |
|  | * Koordynator prac nad raportem <br> - Opracowanie koncepcij analizy <br> - Opis problemuzdrowotnego |
|  | - Opracowanie koncepciji analizy <br> - Myszukimanie i opis mytycznych oraz standardótm leczenia; opis problemu zdrowotnego <br> - Opracomanie proponomanychkierunkán analiz |
|  | - Opracowanie koncepcji analizy <br> - Wyszukimanie i opis mytyczmych oraz standar dóno leczenia; opis problemu zdrowotnego |
|  | - Opis mytycznych oraz standardów leczenia |
|  | - Characterystyka komp ar atoróno |

Zgodnie z procedurami firmy MAHTA Sp. z o.0. raport został poddany wewnętrznej kontroli jakosci, korekcie językowej oraz kontroli menytorycznej przez

## Komflikt interesów.

Raport wykonano na zlecenie firmy Novartis Poland Sp. z 0. 0., Która finansowata pracę.

Autorzy nie mieli innego rodzaju konfliktu interesów.

## Spis treści

Indeks skrótów ..... 6
Streszczenie ..... 8

1. Cel analizy ..... 11
2. Metoctyka analizy ..... 11
3. Problem zdrowotny ..... 12
3.1. Populacja docelowa. ..... 12
3.2. Definicja ..... 12
3.3. Klasyfikacja ..... 12
3.4. Epidemiologia ..... 13
3.5. Etiologia i patogeneza ..... 15
3.6. Czynniki ryzyka ..... 16
3.7. Objawy kliniczne ..... 17
3.8. Skale oceny nasilenia objawów choroby ..... 18
3.9. Rozpoznanie ..... 22
3.9.1. Kryteria rozpoznania ..... 24
3.10. Historia naturalna choroby ..... 26
3.10.1. Rzutowo-remisyjna postać SM (RRSM - ang. relopsing-remiting muitiple scierosis) ..... 28
3.11. Rokowanie ..... 28
3.12. Leczenie ..... 29
3.13. Charakterystyka Terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia stwardnienia rozsianego ..... 29
3.14. Wytyczne i rekomendacje międzynarodowe ..... 33
3.14.1. Wytyczne ..... 33
3.14.2 Rekomendacje. ..... 36
3.15. Wytyczne i rekomendacje polskie. ..... 44
3.15.1. Wytyczne ..... 44
3.15.2. Rekomendacje. ..... 46
3.15.3. Aktualna praktyka kliniczna ..... 48
4. Interwencja ..... 49
4.1. Fingolimod ..... 49
4.1.1. Działanie leku ..... 49
4.1.2. Wskazania ..... 50
4.1.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatu ..... 50
4.1.4. Działania niepożądane ..... 51
5. Wybór i charakterystyka potencjalmych komparatorów ..... 52
5.1. Natalizumab. ..... 55
5.1.1. Driałanie leku ..... 55
5.1.2 Zarejestrowane wskazanie ..... 56
5.1.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatı ..... 57
5.1.4. Działania niepożądane ..... 57
5.2. Octan glatirameru ..... 59
5.2.1. Driałanie leku ..... 59
5.2.2. Zarejestrowane wskazanie ..... 60
5.2.3. Dawkowanie i pryyimowanie preparatu ..... 60
5.2.4. Działania niepożądane ..... 60
5.3. Interferon beta-1a ..... 63
5.3.1. Driatanie leku ..... 64
5.3.2. Zarejestrowane wskazanie ..... 64
5.3.3. Dawkowanie i pryyimowanie preparatu ..... 65
5.3.4. Działania niepożądane ..... 66
5.4. Interferon beta-1b ..... 71
5.4.1. Działanie leku ..... 72
5.4.2. Zarejestrowane wskazanie ..... 72
5.4.3. Dawkowanie i przyimowanie preparatu ..... 73
5.4.4. Działania niepożądane ..... 73
6. Efekty zdrowotne ..... 75
7. Status finan sowania ..... 75
8. Proponowane kierunki analityczne i zakres analiz ..... 77
8.1. Analiza kliniczna ..... 77
8.2. Analiza ekonomiczna ..... 79
8.3. Analiza wplywu na system ochrony zdrowia ..... 80
Spis tabed ..... 81
Bibliografia. ..... 83

## Indeks skrótów

| Skrót | Objásnienie |
| :---: | :---: |
| $A B N$ | ang. The Association of Eritish Meurologists - Stowarzyszenie Brytyjskich Neurologón |
| AOTM | Agencja Ocemy Technologii Medyeznych |
| ARR | ang. anmualized relapse rate - roczna czestośc rzutóm |
| ATC | ang. Araromical Therapeutic Chemical Classification System - Klasyflacja anatomiczno- terapeutyczno-chemiczna |
| CIS | ang. Cinical isolated Synorome - zespót objawón zolonanych klinicznie |
| EDSS | ang. Exoanded Disability Starus Scak - rozzerzona skala niennydolnós ei ruchowej |
| EGS | ang. EDMUS Graoling Seake - skala stużąca do szacoolania możlinuósei ruchownch chorych ze stwardnieniem rozsianym |
| EMA | ang. Europear Medicines Agency - Europejska Agencja Me dyczna |
| FINGO | fingolimod |
| HLA | ang. human kuhocyte artiger - antygen zgodnosci tharkowej |
| i.v. | ang. intravemous - dożylna droga podania leku |
| ICD-10 | ang. international Statistical Classification of Diseases and Related Heath Froblem s 10\% Revision - Międzynarodona Masytkacja C horób iZabuzeń |
| ICER | ang. increm ental cost-etfectiveress ratio - inkrementalny mes pótczynnik kosztóm- efektyunnósci |
| ICUR | ang. irorem ental cost-utily ratio - inkremental my ms pótczynnik kosztónt użytecznósci |
| IFN | interferon |
| $\lg 0$ | immunoglobulina $G$ |
| MIU | milion jednostek miedzynaro downych |
| MRI | ang. magnetic resonance imaging - obrazowanie metoda rezonarsu magnetycznego |
| MS QOL |  chorych na styordnienie rozsiane |
| MSFC | ang. Multjole Sokerosis Functional Composite - złożona sk ala stanu spraunnosci wistruardnieniu rozsianym |


| Skrót | Objásnienie |
| :---: | :---: |
| MSIF | ang. Mutiole Selerosis intemational Federation - Międzynarodowa Federacja Tomarzystom Stwardnienia Rozsianego |
| NAT | natalizumab |
| NFZ | Narodony Fundusz Zdrovia |
| NHS | ang. Mational Heaith Senvice - N arodoma Stużba Zdromia wouliekiej Brytanii |
| NICE | ang. Mational institute for Heath and Cinical Excelleme - N ar odony Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej zajmujący się oceną technologii medycznych in 'Wiekiej Brytanii |
| p.o. | tac. peros-doustna droga podania leku |
| PKB | Produkt Krajowny Brutto |
| PMR | ptyn mózgowo rdzenioung |
| PPSM | ang. arim ary arogressive m ultiple sckerosis - pienvotnie postępująca postać stmardnienia rozsianego |
| PR SM | ang. arogressive relapsing multale sckerosis - postępujaca postać stomardnienia rozsianego |
| PT SR | Polkkie Tomarzystovo Stomardnienia Rozsianego |
| PZH | P aristmonvy Zactad Higieny |
| PZNW | pozagak onve zapalenie nermu mzr okowego |
| QALY | ang. quality-aquasted We year - liczb a lat życia skonggowana jego jacośsia |
| RCT | ang. rambomized controlled trial - badanie randomizomane z grup a kontrolna |
| RRSM | ang. relapsing oemitting multale selerosis - Izutoworemisyina postać stwardnienia rozsianego |
| s.c. | ang. suboutaneous - podskórna droga podania leku |
| SM | tac, sclerosism aldiolex - stwardnienie rozsiane |
| SPSM | ang. secondary pogressive mutiole solerosis - wotórnie postępująca postać stmardnienia rozsianego |
| TPZ | Terapeutyezny program zdronotny |
| UC | uktad czynnościomy |
| WHO | ang. Word Hearth Organization - Siviatoma Organizacja Zdrovvia |
| WPW | wizrok owe potencjaty monotane |

## Streszczenie

## CEL

Celem niniejszego opracowania jest analiza problemu decyzyjnego odnoszącego się do rozpoczęcia finansowania leczenia fingolimodem chorych ze zdiagnozowaną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RRSM). Dodatkowo jest ono podstawą do wykonania analizy klinicznej, ekonomicznej i wplywu na system ochrory zdrowia, które mają odpowiadać na stawiane przez platnika pytania wzwiązku z koniecznością podjęcia decyzji refundacyinej.

## METODYKA

Analiza problemu decyzyinego zostata whkonana woparciu o możliwie najszerszy zakres danych zebranych $z$ wielu różnych źródeł. Były to między innymi: elektroniczne bazy informacji medycznej, zasoby Internetu, literatura fachowa, Wytyczne postępowania oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące Terapeutycznego programu zorowotnego leczenia stwaronienia rozsianego.

## WNNIKI

Populację docelową stanowią leczeni wcześniej preparatami immunomodulującymi dorośli chorzy ze zdiagnozowaną rzutowo-remisyjią postacią stwardnienia rozsianego. Przebieg choroby jest zroźnicowany i w dużej mierze zależy od umiejscowienia ognisk demielinizacji. Jej przyczyn upatruje się między innymi W czynnikach genetycznych oraz srodowiskowych, niemniej etiologia choroby nie jest do końca poznana. Szacuje się, że na stwardnienie rozsiane cierpi w Polsce około 60 tys. osób. Zachorowalność na SM w Polsce whosi ok. 150 na 100 tys. osôb.

Na podstawie darych zawartych w wytycznych leczenia stwardnienia rozsianego oraz innych zgromaczonych informacji określono, że aktualną praktykę kliniczną leczenia stwardnienia rozsianego stanowią terapie interferonami beta ( w I linii leczenia), a u chorych, u których nie powiodła się terapia interferonem stosuje się octan glatirameru. Ponadto możlwe jest, że wajblizszej przyszłości rớwnież natalizumab bęckie stosowany w ramach Terapeutycznego programu zorowotnego, również w Il linii leczenia. Jako komparatory wybrano zatem octan glatirameru
i natalizumab．Dodatkowo，mimo uwzględnienia w TPZ zastosowania interferonu beta jako I linii leczenia SM，w związkuz tym，że jest standardową terapią w leczeniu RRSM interwencja ta będzie rozpatrywana w niniejszym raporcie jako komparator： Takie postępowanie pozwoli na ocenę，czy stosowanie fingolimodu w II linii leczenia jest bardziej skuteczne niż kontynuowanie leczenia interferonem beta pomimo niepowoczenia takiego leczenia wI linii．

Ocenianymi efektami zdrowptnymi będą istotne klinicznie punkty końcowe，mające naiwiększe znaczenie w ocenie wników terapii stwardnienia rozsianego．Będą to między inrymi punkty końcowe oceniające częstość występowania rzutớw（przede Wszystkim ocena wskaźnika rocznej częstości rzutów，progresję choroby i postęp niepetnosprawnosci，zmiany wobrazowaniu rezonansem magnetycznym，utrata chorych z badania，zgony oraz działania niepożądane．

Na podstawie Wyików analizy skuteczności i bezpieczeństwa wykonana zostanie analiza ekonomiczna．Wybór techniki analitycznej zastosowanej w analizie ekonomicznej zależeć będzie od dowodów naukowch，odnaleziorych w przeglączie systematycznym．Jeżeli na podstawie tych dowodów możliwa bęczie ocena różnic w skuteczności pomiędzy fingolimodem i wskazanymi komparatorami，kalkulacja optacalnosci zostanie przeprowadzona techniką kosztów－efektywności（kosztớw－ użyteczności w przypadku wukazania różnic w jakości życia）．Jeżeli na podstawie warygodnych dowodów naukowych wykazany zostanie brak różnic pomiędzy ocenianymi technologiami medycznymi，wanalizie zastosowana zostanie technika analityczna minimalizacji kosztớw．Ponadto zostaną zestawione koszty i konsekwencje zdrowotne．

Ważnym elementem raportu jest także analiza wplywu na system ochrony zdrowia． Populację braną pod Lwagę w tej analizie powinni stanowić wszyscy uprzednio leczeni dorośli chorzy z rutowo－remisyiną postacią stwardnienia rozsianego （RRSM）．Konieczna będzie kalkulacja wielkości tej populacji，którą można wokonać na podstawie darych sprzedażowych octanu glatirameru（jedynego leku stosowanego w II linii leczenia SM finansowanego ze środków patnika）．W analizie wpływu na buczet predstawione zostaną dwa scenariusze：＂istniejący＂（w którym fingolimod nie jest finansowany ze srodków publicznych）oraz＂nowi＂（w którym
fingolimod zostaje objęty refundacją). W zależności od założeń przyjętych dla tych scenariuszy przedstawiony zostanie wpływ na budżet płatnika decyzji o rozpoczęciu finansowania fingolimodu.

## 1. Cel analizy

Problemem decyzyjnym rozważanym w raporcie ocery technologii medycznej jest określenie zasadności rozpoczęcia finansowania ze srodków publiczrych leku Gilenya $a^{\text {a }}$ (fingolimod) w postaci tabletek doustnych w leczeniu II linii doroslych chorych z rutowo-remisyiną postacią stwardnienia rozsianego (RRSM ang. relapsing remitting multiple sclerosis).

W ramach analizy problemu decyzyjnego zostanieią:

- zdefiniowany i przedstawiony problemzdrowotny;
- określona praktyka kliniczna leczenia rzutowo-remisyinej postaci stwardnienia rozsianego na podstawie swiatowych i europejskich wytycznych, rekomendacji oraz inrych dokumentów,
- Wbbrane i opisane potencjalne komparatory da ocenianej technologii medyczne;;
- ustalone kierunki analiz klinicznej, ekonomicznej i wotywu na system ochrony zdrowia,


## 2. Metodyka analizy

W celu pełnego przedstawienia problemu zdrowotnego, jakim jest stwardnienie rozsiane (SM - rac. Sclerosis Muitiple»), sposobów jego leczenia oraz charakterystyki poszczególnych opcji terapeutycznych przeprowadzono szerokie wyszukiwanie informacji, Wytycznych i standardów postępowania, Wykorzystano w tym celu zasoby Internetu, bazy informacji medycznej, podręczniki, szczegófowe opracowania, charakterystyki produktów leczniczych, dane epidemiologiczne, wytyczne izalecenia dotyczące diagnostyki leczenia SM.

## 3. Problem zdrowotny

### 3.1. Populacja docelowa.

Populację docelową rozważaną w niniejszym raporcie stanowią dorośli chorzy ze zdiagnozowaną rzutowo-remisyiną postacią stwardnienia rozsianego, otrzymujący Wcześniej terapię lekami immunomodulującymi, która nie przyniosła spocziewanego rezultatu.

### 3.2. Definicja

Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą przewekłą chorobą demielinizacyjną w patologii luctzkiej, której etiologia nie jest w petni poznana [69]. Jest oznaczana w klasyfikacji ICD-10 kodem G. 35.

W przebiegu choroby uyróżnia się często tzw. rzuty, definiowane jako pojawienie się nowych objawów neurologicznych lub zaostrzenie już istniejących, oddzielone ad poprzedniego zaostrzenia o co najmniej 30 dni, trwające ponad 24 gockiny ipowodujące pogorszenie stanu przynajmniej o 1 punkt $w$ skali EDSS (ang. Exponded Disabiíty Status Scale - rozszerzona skala niewd dolnosci ruchowej). [42, 69]. Skala ta została szczegófowo przedstawiona w Rozdziale 3.8. (Tabela 1).

### 3.3. Klasyfikacja

Wyróżnia się zasadniczo cztery podstawowe postaci SM. Oprócz najczęściej Występujacej postaci rutowo-remisyjnej, rozpoczynającej się od nawracających Izutów choroby (RRMS - ang. relopsing-remitting muitiple sclerosis), wokoto $20 \%$ przypadkớw - najczęsciej wśród chorych, u których SM rozpoznano w starszym wieku - występuje postać piewotnie postępująca (PPMS - ang. primary progressive multiple sckerosis), w której objawy neurologiczne narastają w sposób ciąghy [42].

Po kilku latach trwania choroby $\cup 95 \%$ chorych z postacią RRMS rozwija się postać wtórnie postępuiąca (SPMS - ang. secondary progressive muitiple scierosis) charakteryzująca się stopniowym i stałym pogarszaniem stanu neurologicznego.

Jako czwartą wymienia się w literatuze fachowej postać postępująco-nawracającą (PRMS - ang. progressive relapsing mutiple sclerosis), w której od początku Występuje stopniowe pogarszanie się sprawności chorego z nakładającymi się zaostrzeniami, które mogą ustąpić catkowicie lub tylko częsciowo $[69,42]$.

### 3.4. Epidemiologia

## Świat

Wedtug danych MSIF (Muitiple Scierosis International Federation - Międzynarodowa Federacja Towarzystw Stwardnienia Rozsianego) pochodzących [67], szacunkowa liczba osób chorujących na stwardnienie rozsiane na swiecie sięga obecnie 2,5 miliona. Organzacje swiatowe definiują szacunkową populację chorych, ponieważ wiele państw, w tym również Polska, nie prowadzi wiarygodnej, oficjalnej rejestracji liczby zachorowań na tę chorobę.

Częstość występowania choroby jest zróżnicowana. Wyższą częstotiwość zachorowań obsenwuje się w populacji zamieszkującej umiarkowaną strefę klimatyczną ( 50 zachorowań na 100 tys.) nė w strefie tropikalnej (10 zachorowań na 100 tys. osób) [4, 37].

Rozkład zachorowalności tworzy na świecie trzystrefow układ:
a) strefa l: częstotliwosć wy soka:

Częstotiwość wysoka, charakteryzującą się 30 zachorowaniami na 100 tys. mieszkańców odnotowuje się: w najdalej na wschód wisuniętych obszarach Rosji, w prawie całej Europie, na Cyprze, w Izraelu, Kanadzie jak rớwnież w USA, Nowej Zelandii i południowo wschodniej Australii.
b) strefa II: częstotliwość srednia:

Terytorium wysokiej chorobowosci graniczy z obszarami sredniej częstotliwości Występowania SM, gdzie wskaźnik wyosi 15-25:100 tys. osób.

Rejory średniej częstotliwości obejmują: większość terytorium Australii, południową część basenu Morza Srócziemnego i prawdopodobnie Rosję od Uralu aż do Syberii,

Ukrainę, Potudniowa Afrykę oraz prawdopodobnie wększośc rejonu whsp karaibskich i Amerykę Potudniową.
c) strefa III: częstotlwość niska:

Wsystkie pozostałe rejony Azji, Afryki oraz przypuszczalnie Wenezuela i Kolumbia stanowią strefę o niskiej chorobowości w odniesieniu do analizowanego schorzenia. Skala występowania przypadków stwardnienia rozsianego w tych regionach wynosi poniżej 5 na 100 tys. populacji [37].

Szeroko zbadana populacja kontynentu pótmocnoamerykańskiego obejmuje 250 do 350 tys. chorych [6], z subpopulacją Kanady liczącą według MS Society of Canacia od 55 do 75 tys osób [4]. Ameryka Południowa nie jest homogeniczna pod względem rozmieszczenia skupisk osób chorych. W badaniu Cardoso 2006 [9] stwierdzono czestsze występowanie schorzenia na południu i południowym wschodzie niż na północy i półmocnym wschodzie Brazylii [g].

Stwierdzono, że migracja przed ukonczeniem 15 r.ż. pomięçy obszarami o różnej częstości występowania SM powoduje zmianę ryzyka wystąpienia tej choroby. Uosób migrujących $w$ późniejszych latach życia utrzymuje się ryzyko charakterystyczne dla miejsca pochodzenia. Sugeruje to, że czynniki srodowiskowe największy wpływ na ryzyko wystąpienia objawów chorobowych mają przed okresem dojrzewania plciowego [66].

## Europa

W Europie liczbę chorych na stwardnienie rozsiane MSIF szacuje na 500 tys., witym uwaględniona jest 85-tysięczna populacja chorych z Woysp Brytyiskich [67].

W zależności od przyjętego źródła odsetek chorych ze stwierdzoną Izutowo-remisyjną postacią SM (RRSM) wśród wszystkich zdiagnozowanych przypadków SM waha się między $80 \%$ a $90 \%$ [56]. Większość badaczy unaje jednak, iz̀ $85-90 \%$ osób choruje na postać RRSM, a 10-15\% stanowi populacja chorych z postacią pierwotnie postępuiącą (PPSM) $[3,36,31,32,74]$.

## Polska

Liczbę chorych w Polsce zgodnie z informacją podawaną przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) określa się na poziomie 60 tys, w oparciu oczęstość zachorowań w Niemczech, ponieważ w Polsce nie prowadzi się warygodnego (oficjalnego) krajowego rejestru chorych na SM. Na podstawie tego założenia szacuje się, że w Polsce częstosć wistępowania schorzenia wynosi około 167 na 100 tys. (1 na 600) osób [74]. W Narodowym Programie Leczenia Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym, przygotowanym przez zespół Ekspertów dla Ministerstwa Zdrowia na lata 2006-2008 [43] podano, ze zachorowalnosć na SM w Polsce wyosi ok. 150 na 100 tys osób. Jest to trzecia co do wielkości populacja chorych w Europie.

### 3.5. Etiologia i patogeneza

Istotę choroby stanowi przewlekły proces zapalno-demielinizacyjny ośrodkowego układu nemowego prowadzacy do powstawania ognisk demielinizacyjnych (inaczej zwanych blaszkami lub plakami) [69].

Przypuszczalnie przyczynami rozwoju SM są przetrwate infekcje powolnymi lub utajonymi wirusami, które przy istnieniu genetycznie uwarunkowanej lub nabytej Względnej niewydolnosci immunologicznej prowadzić mogą do wyzwolenia autoantygenów wplywających na rozwój autoimmunologicznego procesu chorobowego [10].

Dodatkowo jako czynniki sprzyjające rozwojowi SM podaje się:

- mielinolizę enzymatyczną;
- podwyższone poziomy przeciwciał lgo w plynie mózgowo-rdzeniowy (PMR);
- zaburzenia liczby limfocytów T;
- różnice w allotypach układu zgodności tkankowej (HLA - ang. Human Leukocyte Antigens) komórek uktadu odpornościowego [4].

Komórkowa odpowiedź limfocytów T (CD4+ potem CD8+), limfocytów B oraz makrofagów objawia się destrukcją komórek oligodendrogleju i okołonaczyniowmi zmianami zapalnymi zlokalizowanymi głównie w substancji biatej rctenia kręgowego inerwów wzrokowych. Uszkoczenia w postaci zmiennie rozrzuconych ognisk
w sródmózgowiu, moście i móżdżku doprowadzają do zróżnicowarych zespołów objawów kliniczrych [10].

Ciała komórek nerwowych (neurocyty) i wfókna newowe (neuryty) mogą w początkowym stadium pozostac nie uszkoczone, jednakże wraz z rozwojem choroby uszkoczeniu moga ulec wypustki osiowe. Szczególnie narażone na uszkodzenia są "długie" drogi nerwowe, jak sznury boczne i tyine rdzenia kręgowego $[4,10]$.

W Wuzwalaniu nieprawidowej odpowiedzi immunologicznej znaczenie odgrywaja geny wrażliwości i odporności na SM powiązane z genami ghównego układu zgodnosci tkankowej [38].

Zwiększona częstosć występowania schorzenia u członkớw rodzin zdaje się potwierctzać teorię o podfożu genetycznym choroby [4]. Za dodatkowe potwierdzenie tej teorii uznać należy wspókwystępowanie SM u $25 \%$ bléniąt jednojajowych i u 3-5\% bliźniąt ofvujajowych [38].

### 3.6. Czynniki ryzyka

Pienwsze objawy SM występująz reguly wokresie pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Tylko u nielicznych obserwuje się rozwój choroby przed 15 i po 55 roku życia [36, 42, $38,74,40,57]$.

Stwardnienie rozsiane znacznie częściej dotyka kobiety nz̈ mężczyzn. Z anali MSIF Wynika, iż częstość występowania SM wsród kobiet jest 1,5 razy większa niż wśród mężczyzn [67]. Grupą etniczną najbardziej narażoną na rozwój SM są przedstawiciele rasy kaukaskiej, natomiast najmniejsze ryzyko wystąpienia objawów choroby notuje się wśród mieszkańców Dalekiego Wschodu i przedstawicieli rasy czarnej [20].

### 3.7. Objawy kliniczne

Objawy SM są zróżnicowane, a ich postać kliniczna zależy w diżej mierze ad lokalizacji zmian patologicznych.

Do najczęściej wymieniarwch przez PTSR objawów SM należą:

- spastyczność, czyli wzmożone napięcie mięsni (skurcze i sztywnośc mięsni mające znaczaçcy wphyw na pogorszenie motoryki chorego);
- męczliwość, czyli nieprzewidywalne lub nieadekwatne do wysiłku uczucie zmęczenia [68].

Poza tym często obserwowarym objawem towarzyszącym SM jest, rozwiiające się w przeciągu $2-3$ dni, pozagałkowe zapalenie newu wzrokowego ( $P Z N W$ ). Jest ono często pienwszym objawem choroby, ale może też rozwinąć się w trakcie jej trwania. Charakterystyczny dla niego jest zanik widzenia do cakkowitego zaślepnięcia lub niewyraźne widzenie w jednym oku - co znajduje odzwierciedlenie w jednej z opisanych niżej skal funkcjonalności. Zaburzenia widzenia często porączone są z bólem pozagakowym, które mają przeważnie charakter jednostronny [69].

W $90 \%$ przypadkớw objawy mijają samoistnie po 2 tygodniach, rzadko utrymując się dłużej. Ostre zmiany widzenia wwotane pozagałkowym zapaleniem newu Wzrokowego ( PZNW ) zwykle nie utrwalają się, W zdecydowanej częsci przypadków PZNW ustępuje ze śladem wpostaci zaburzeń widzenia kolorów, widzeniem przyciemnionymitp.

Zakres objawów stwardnienia rozsianego obejmuje dodatkowo:

- niedowady piramidowe;
- zaburzenia czucia (mrowienie);
- zaburzenia widzenia;
- zaburzenia koordynacji (opisywanych często jako uczucie chwiejnosci);
- zaburzenia kontroli mięśni zwieraczy $[36,42,38,74,65,35]$.


### 3.8. Skale oceny nasilenia objawów choroby

Najszerzej rozpowszechnioną i rutynowo stosowaną do oceny niesprawnosci i postępu choroby jest rozszerzona skala niewydolności ruchowej Kurtzkego - EDSS (ang. Expanded Disabiiky Status Scake). Jest ona powiązana ze skalą funkcjonalności układów czynnościowych (UC) [43].

Tabela 1.
Rozszerzona skala niewydolności ruchowe; (EDSS) - skala Kurtzkego

| Stopiér | Charakteryst yka chorego |
| :---: | :---: |
| 0 | prawidtowny stan neurologiczry ( (ns zystkie stop nie 0 wo skali UC) |
| 1.0 | bez upoślectzenia czynnośsi, minimalne objanoy w jednym purk cie UC |
| 1.5 | bez upośle tzenia czynności, minimalne objany wo mięcej nz̈z jednym punkcie UC |
| 2.0 | minimalne upośledzenie czynnościm jedrum UC (jeden UC ostopriu 2, pozostate O lub 1) |
| 2.5 | minimalne upośledzenie czynnosciow dwóch UC (dma UC ostopriu 2, pozostate o lub 1) |
| 3.0 | chory chodzacy samodzielnie bez ograniczen, ale z umiathowanym upośle cteniem czynności w jednym UC (jeden UC ostopniu 3, inne 0 lub1) albo tagodnym up ośle dzeniem czynności w trech lub czterech UC (tzy/cztery UC o stopniu 2, pozostate 0 lub 1) |
| 3.5 | chory chodzący samodzielnie bez ograniczeń, ale z umiatkowanym upośle tzeniem czynności w jednym UC (jeden UC ostopniu 3) i jeden lub dwa UC o stopniu 2 d dona UC - stopniu 3 pięć UC o stopniu 2 (pozostate 0 lub 1) |
| 4.0 | chory choczacy samodzielnie or az samoobstugująoy się pounẏej 12 goczin dziennie. pomimo stosurkowo cię̇kiego up ós ledzenia czynności naktóny składa się zangkle jeden UC ostopniu 4 (pozostate o lub 1): Zdolmy do przej́scia 500 m bez pomocy lub odpoczyrku |
| 4.5 | chory chodzacy samodzielnie, actyony przez większość dnia mogacy jednak wymagaó minimalnej pomocy, charakteryzujacysię stosunkowo cię̇kim upośledzeniem czynnościna który składa się zonjkle jeden UC o stopniu 4 (pozostałe ol lub 1). Zdolny do przej́ cia 300 m bez pomocy lub odpoczyrku. |
| 5.0 | zdolny do przejśsia bez pomocy lub odpoczyrku ckoto 200 m . Niennydolność ruchowa mystarczajaco cię̇̇k a aby upośle tzíć cakownicie codzienne czynności; zongkle jeden UC ostopniu 5, pozostate olub 1 albo kombinacje nï̈szych stopni zonjkle przekraczajace martośc 4 |
| 5.5 | zdolny do przej́scia bez pomocy lub odpoczynku okoto 100 m . Niempdolnóś́ ruchowa mystarczająco ciężk a aby unie możlinić cak owvicie co tzienne czynności |


| Stopien | Charakterystyka chorego |
| :---: | :---: |
| 6.0 | stosomane okresowo lub jednostronne wospomaganie (laska, kula) konieczne do prejécia ok oło 100 metrón z lub bez odpoczynku, zondele punktacja jest kombinacja przynajmniej dvóch UC o stopriu 3 |
| 6.5 | stałe obustronne mspomaganie (laska, kula) k onieczle do przej́sia 20 m bez odpoczyrku (zonkle odpomie dnia purktacja jest kombinacja przynajmniej dóóch UC o stopniu 3) |
| 7.0 | niezdolny do przejscia ponad 5 metrón nanet z pomoca, poruszajacy się gtóminie na wózzu, por usza kołamitóózk a i prze mieszcza s ię przy jego pomocysamodzielnie, przebwa wh wózku ponad 12 goctzin dziennie (zangkle odpowiednia purktacja jest kombinacja z więcej nїz je dmym UC o stopniu 4, bardzo izadko je dynie czynnośó uk ładu pir amidonego 5) |
| 7.5 | niezdolny do przejs cia więcej niż kika krok ón, porusza się na mózzu, może moymagać pomocy przy przemieszczaniu się, porusza kołami mózk a samodzielnie ale nie może przebyomać wu stand ardonnym mózku przez caty dzień (zonykle od pomie dnia purktacja jest kombinacjaz z więcej n̈̈z je dnym UC ostopniu 4). Zachowanych wiele czynności samootsługi, zaznyyczaj efektyonnie t亡்yma kończyn górnych (zungkle odpomie dnia purktacja jestk ombinacja stopnia 4 w kiku układach) |
| 8.0 | prze bywajacy głóonie wh tóżu, moċony wn mózku inınalidzkim, w znacznym stop niu efek typunie użyoua kónczyn górmych do samoobsługi (zongkle odpowie dnia purktacja jest kombinacja stopnia 4 wilku układ ach) |
| 8.5 | przebymająy je dynie witózk przez większósó dnia. Potrafi efeltymnie wokk ompmać niektóre czynności jedna lub obydinoma kończynami górmymi: Zachowane sa niektóre czynnośsi samoobstugi (znukf le odpomiednia punktacja jestkombinacja sto pria 4 whiku ulładach) |
| 9.0 | chony leż̨ç, bezradny, posiadajacy zdolnośó porozumiemania się i samodzielnego jedzenia (znokkle purktacja jestkombinacja najczęśsiej stopni 4 w kilku układach) |
| 9.5 | chory leżacy catkowicie bezradmy, nie może efektypunie porozumiewać się ani samodzielnie jésópotykać (zangkle odpowiednia purktacja jest kombinacja pramie whtacznie stopni4) |
| 10.0 | zgonz pomodu stoardnienia rozsianego |

Źróho: opracowanie na podstawie Narodowego Programu Leczenia chorych ze stovardnieniem rozsiamym na lata 2006-2008 [43].

Ocena niesprawności określana jest w zakresie 8 układów czynnościowych (UC): piramidowego, móżdżku, pnia mózgu, czuciowego, jelit i pęcherza moczowego, wzroku, mózgu i innych. Wynik tej ocery warunkuje prawidfowa ocenę chorego w skali EDSS.

Tabela 2.
Skale funkcjonalności uldadów czynnościowych (UC)

| Stopieri | Skalafunkojonalna |
| :---: | :---: |
| Funkcja narzadu wzroku |  |
| 0. | pratuidtowa |
| 1. | mroczek centralnyz ostrościa voroku (skonggowana) lepsza niż 6, (20330) |
| 2. | gorsze oko z maksymalna ostroscia unzroku (sk orygonana) od 6/9(20,30) do 6/12 (20159) |
| 3. | gorsze okoz maksymalna ostrościa neroku (skorygonana) od 6M8 (20,60) do 6/24(20/99) |
| 4. | gorsze okoz maksymalna ostrością vzroku (skorygowana) od 6/36 (20/100) do 6v60 ( $20 / 200$ ) albo stopień 3 z masymalną ostrósciąnzroku lepszego oka B/18 (20160) lub mniejza |
| 5. | gorsze oko $z$ maksymalna ostrością inzroku (sk orygow an à) $6 / 60(20 / 200)$ albo stopień $4 z$ maksymainą ostróscią mzzoku lepszego ok a 6/18 (2000)) lub mniejsza |
| 6. | stopień 5 z maksymalną ostrością unzroku lepszego oka 6/18 (20060) lub mniejsza |
| Funkeja pria mózgu |  |
| 0. | pratwidtowa |
| 1. | minimalne objanny |
| 2. | umiarkowany oczoplas lub inne łagodne upośledzenie czynnośsi |
| 3. | cię̇̇i oczopląs, myt aźne osłabienie zemnętznych miés ni gaki ocznej lub umiankonane upośle dzenie czynnośsi inmoh nemoóm czaszkownych |
| 4. | Wyr aźna dyzartria lub inne myr aźne upośle dzenie czynności |
| 5. | niezdolność do potykania i móvie nia |
| Funkeje uldadu piramidowego |  |
| 0. | prawidtoma |
| 1. | niepranidtowa; objany bez upoślectzenia czynności |
| 2. | minimalne upośledzenie czynności |
| 3. | łagodna lub umiarkowana par ap areza lub hemip areza |
| 4. | Whyr áz a par ap ar eza lub hemipareza |
| 5. | par aplegia, hemiplegia lub tetrapareza |
| 6. | tetrap legia |


| Stopieñ | Ska fafuncjonalna |
| :---: | :---: |
| Fun koje móżdżk」 |  |
| 0 | prawidtowa |
| 1. | niepranidtowa; objany bez upośle dzenia czynności |
| 2. | łagodna ataksja |
| 3. | umiankomana ataksja tutomia lub kończyn |
| 4. | ciężk a atasja tutowia lub kończyn |
| 5. | niezdolnośó do mykompuania skoordynowanych ruchóm z ponodu ataksji |
| Funkoje ukadu czuciowego |  |
| 0 | prawidtowa |
| 1. | obnizenie czucia mibracil tyko na jednej lub diwóch koŕczynach |
| 2. | łagodne obniżenie czucia dotyku, bólu lub ułożenia Йub umiarkowane obniżenie czucia wibr acji na jednej lub dwóch kończynach |
| 3. | umiakkowane obniżenie czucia dotyku, bólu lub ułożenia iAub utrata czucia wibracji na jednej lut dwóch kończynach; łagodne obnï̀enie czucia dotyku lub bólu illub umiarkowane obniżenie wszystkich rodzajóou czucia ģębokiego na tzech lub czterech kończynach |
| 4. | Wyyr aźne obnizenie czucia dotyku lub bólu lub ut ata czucia g̣ąbockiego, osobno lub wiskojazzeniu na jednej lub dwóch kończynach; lub umiark cowane obniz̈enie czucia dotyku lub bólu illub ciężkie obniżenie czucia ģłębokiego na więcej niz doúch kończynach |
| 5. | istotra utrata czucia na je dnej lub diwóch kończynach lub umiakkowane obnïzenie czucia dotyku lub bólu îlub utrata czucia głębokiego na większośsi powierzchni oiała ponz̈zej ghowny |
| 6. | istotna utrata czucia poniżej ghowny |
| Funkcja jelit a grubego i pecherza moczowego |  |
| 0. | prawidtowa |
| 1. | łagodne tudności trymania moczu, nagłe parcie inub zap arcie |
| 2. | umiarkowane tudności trymanía moczu illub nagte parcie îlub ciężie zaparcie |
| 3. | czesste nietrymanie moczu lub okres owo cemonkomanie |
| 4. | potrzeb a starego ceunnikamania |
| 5. | utrata funkcji pecherza moczowego lub jelita grubego |
|  | Funkoje psychiczne |


| Stopieñ | Skal a funkojonalna |
| :---: | :---: |
| 0. | pratuidtowe |
| 1. | zmiany nastroju |
| 2. | łagodne obniżenie furkejiumystonnych, zmęczenie niewielkiego stopnia |
| 3. | umiarkowane obniżenie furkcji umystonnych, zmęczenie umiark owanego lub znacznego stopnia |
| 4. | Muyr aźne obniże nie funk cji umbstounych |
| 5. | demencja |

Źróto: opracowanie na podstamie Narodowego Programu Leczenia chonych ze stomardnieniem rozsianym na lata $2008-2008$ [43].

Dodatkowo stosowane są równiez:

- skala oceny niewydolności ruchowej (EGS - ang. The EQNUS Grading Scale);
- skala ocery funkcji poznawczych (MSFC - ang. Mutioie Sclerosis Functional Composte);
- ilosciowe oceny stopnia rozwoju choroby w obrazowaniu rezonansem magnetycznym;
- skale oceny jakosci žycia (MS QOL - ang Muitiple Sclerosis Quaiky of Life) [40].


### 3.9. Rozpoznanie

Nie istnieje żaden test, którego wyik w niepodważalny sposób decydowatby o rozpoznaniu, które polega na ocenie zespotu zgromadzonych danych klinicznych (wywad) oraz badań dodatkowych:

- badanie metoda obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) - ma naiwiększe znaczenie wsród badań dodatkowych. Zmiany uwidocznione za pomocą tej metody mogą jednak okazać się nieliczne i niewy starczające do potwierczenia rozpoznania lub też moga być mało specyficzne, szczególnie
w prypadku chorych w starszym wieku, kiedy istnieje znaczne prawdopodobieństwo widocznienia zmian naczyniowich;
- badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) - w przypadku mało specyficznych zmian wakazanych w obrazie MRI lub w przypadku, kiedy obraz Kliniczny jest nietypowy, zaleca się wkonywanie badania plynu mózgowordzeniowego, mogącego wskazać na zapalno-immunologiczną naturę obserwowarych zmian. Przez pozytywny whik PMR należy rozumieć obecność whyynie mózgowo-rdzeniowym oligoklonalnych immunoglobulin iflub podwż̇szony wskaźnik IgG. Oligoklonalne immunoglobuliny powinry być Wykrywane metodą ogniskowania izoelektrycznego;
- badanie wzrokowch potencjatów wwołanych (WPW) - ma ono na celu Uwidocznienie dodatkowego ogniska uszkodzenia wobrębie drogi warokowej. Pozytywny whik WPW wskazuje na obecnośc opóźnionej, lecz dobrze zachowanej fali potencjału wzrokowego. Uważa się, że inne potencjały Wyotane mają w przypadku diagnostyki SM niewielką wartosćc [39].

Do postawienia pewnej diagnozy, na podstawie obecnosci jednego rzutuz objawami klinicznymi wskazującymi na obecność jednego ogniska demielinzacyjnego, niezbędne jest wokazanie rozproszenia zmian w przestrzeni, jak również w czasie [65].

Rozsianiem w przestrzeni określa się zjawisko, w którym w związku z istnieniem wielu ognisk demielinéacji u chorych można się spodziewać wielu zróżnicowarych objawów ze strony układu nerwowego. Definiuje się je jako obecne trzy spośród czterech następujących zmian:

- 1 ognisko ulegajace wamocnieniu gadolinowemu lub 9 ognisk hiperintensywnch w obrazach T2-zależnych;
- przynajmniej 1 ognisko potozione podnamiotowo;
- przynajmniej 1 ognisko położone podkorowo;
- przynajmniej 3 ogniska potożone okołokomorowo, 1 ognisko w rdzeniu kręgowym odpowiada 1 ognisku w mózgu [52].

Rozsianie w czasie odnosi się natomiast do udokumentowania nierównoczesnego Wystąpienia oznak stwardnienia rozsianego od pierwszego symptomu, poprzez kolejne, które pojawiają się wokreślonych przedziałach czasow wch i sumują się wraz z jego uplywem. Zmiany rozsiane w czasie w obrazowaniu metoda rezonansu magnetycznego to:

- obecnośc ogniska ulegającego wzmocnieniu gadolinowemu w badaniu Wykonarym przynajmniej 3 miesiące po rzucie choroby $\mathbf{w}$ miejscu innym niż odpowiectzialne za rzut lub
- w przypadku nieobecności ogniska ulegającego wzmocnieniu gadolinowemu w badaniu MRI wkonanym po 3 miesiącach, obecnosć takiego ogniska po kolejrych 3 miesiącach lub nowe ognisko widoczne w obrazach T2-zależnych [52].


### 3.9.1. Kryteria rozpoznania

Wprowadzone w 1965 r. Kryteria rozpoznania SM Schumachera [60] opieraly się tylko 0 dane kliniczne i mają obecnie już tylko charakter historyczry. W 1983 r . Wprowadzono kryteria Posera [51], które odnosiky się poza danymi klinicznymi do badań dodatkowych. Wyróżnialy one pojęcia klinicznie pewnego SM, laboratoryjnie popartego pewnego 8 M , klinicznie prawdopodobnego oraz laboratoryjnie popartego prawdopodobnego SM. Kryteria te obowazzywaly w okresie ostatnich kilkunastu lat i spotykahy się z krytyką z uwagi na znaczny stopień skomplikowania oraz pewne wady, jak choćby niewłączenie do kryteriów postaci pierwotnie przewlekle postępującej choroby [39].

Aktualnie obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi są kryteria opracowane przez zespót pod kierownictwem McDonalda [41]. Podstawą rozpoznania jest wykazanie uszkodzeń układu nenwowego rozsianych w czasie oraz przestrzeni. Postawienie rozpoznania jest możliwe wałącznie na gruncie klinicznym, tylko wprzypadku stwierdzenia przynajmniej 2 rzutów choroby i co najmniej 2 oddzielnych miejsc
uszkodzenia. W takim pryyadku nie stawia się żadrych dodatkowych wyogów [39].

Jeżeli kryteria czysto kliniczne nie są spełnione (obserwowane są: otwa rzuty choroby, lecz tylko jedno ognisko uszkockenia lub jeden rzut choroby i jedno albo dwa lub więcej ognisk uszkodzenia), konieczne jest spetnienie dodatkowych wymagań. Nowym elementem w zaproponowanych kyyteriach jest wprowadzenie definicji zmian rozsiamych w przestrzeni oraz w czasie w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (opisanych wcześniej) [39].

Kryteria diagnostyczne SM według McDonalda zostały przedstawione w ponższej tabeli.

Tabela 3.
Kiyteria diagnostyczne SM wg McDonaida

| Rzuty choroby | Liczba ognisk demielinizacynych | Dodatko we wymagania |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 lub twięcej | 2 lub więcej | Brak |
| 2 lub mięcej | 1 | Zmiany wo obrazie MRI rozsiane wh przestrzeni lub 2 ogniska wobr azie MRI i pozytymny mynk badania ptynu mózgonortzeniowego (PMR) lub kolejny zut o innym umiejscowieniu |
| 1 | 2 lub mięcej | Zmiany no obrazie MRI rozsiane wo czasie lub drugi raut choroby |
| 1 | 1 | Zmianyw obrazie MRI rozsiane wi przestrzeni lub 2 ogniska mo obrazie MRI i pozytymny moynk badania PMR or az zmiany wh obr azie MRI rozsiane wiozasie lub drugi rut choroby |
| $\begin{gathered} 0 \\ \text { progresja od } \\ \text { poczagtku } \end{gathered}$ | 1 | Pozytyony PMR or az zmiany wo obrazie MRI rozsiane (w) przestrzeni: <br> a. 9 lub więcej ognisk wobrazach T2-zależnych wu mózgu lub <br> b. 2 lub więcej ognisk rdzenioungch lub <br> c. 48 ognisk mózgonych i 1 raze niowe lub <br>  lub <br> e. pozytyony monnk of Pow oraz 1 ognisk o rdzeniome i mniej nïz 4 ogniska mózgove ORAZ zmiany w obrazie MRI rozsiane wo czasie lub progresja choroby trwaiaca przez rok |

Źóol'o: opracomanie whasne na podstawie MoDonak' 2001 [41]: Narodowego Programu Leczenia chorych ze stowar dnieniem rozsianym na lata 2006-2008 [43]; Losy 2002 39].

Zasadniczo kryteria te umożliwiają stwierdzenie:

- Klinicznie pewnego stwardnienia rozsianego;
- prawdopodobnego SM (stwierdzane, kiedy obraz kliniczny wskazuje na SM, ale nie są spełnione kryteria z badań dodatkowych);
- braku SM [52].


### 3.10. Historia naturalna choroby

Stwardnienie rozsiane może przebiegać w sposób bardzo zróżnicowany biorąc pod uwagę częstość rzutów oraz szybkość narastania niewydolności neurologicznej [65].

Naturalry przebieg SM charakteryzuje się indywidualnym tempem rozwoju deficytu neurologicznego. $Z$ jednej strony obsewuje się przypadki o bardzo powolnym postępie (łagodne SM), a z drugiej przypadki, w których choroba postępuje bardzo gwałtownie. Te ostatnie często określa się mianem wariantu Marburga (ubb też chorobą Schidlera).

Wariantem SM jest równiez neuropatia Devica, w której objawy dotyczą uszkoczenia rdzenia i nerwów warokowych. Elementem odráżniającym neuropatię Devica od klasycznego SM jest brak występowania ognisk demielinizacyjnych [69].

Należy zwrócić wagę na istnienie pojedynczych objawów neurologicznych, które moga stanowić początek choroby. W związku z tym wprowadzono pojęcie zespołu objawów izolowanych klinicznie (CIS - Cinical isolated Syndrome). Rozpoznawanie SM u chorych z CIS budzi szereg zastrzeżeń. Najpoważniejszym jest niepewne rozpoznanie SM nawet po wystąpieniu zespołu objawów CIS. $Z$ definicji, w takim przypadku, nie rozpoznaje się $S M$, jakkolwiek istnieje pewne ryzyko jego rozwoju wprzyszosci. Występowanie takiego stanu klinicznego uruchamia proces diagnostyczny, w whniku którego w badaniu metodą MRI stwierdza się obecność lub brak typowych da SM zmian wobrazie (typowa lokalizacja, liczba, wielkosć) [52].

Najbardziej charakterystycznym objawem poprzedzającym rozwój SM w 40\% prypadkớw jest pozagatkowe zapalenie nevu wrokowego, objawające się
jednostronnym pogorszeniem ostrości wzroku, ubytkiem w centralnej części pola widzenia po tej stronie, zabuizeniem percepcji kolorớw oraz bólem gałki ocznej nasilającym się przy odwodzeniu [40].

Barczo ważne jest więc przeprowadzenie z największą dokładnością i w możliwie szerokim zakresie diagnostyki różnicowej. W badaniach MRI wykazano bowiem, że $u 50-70 \%$ chorych $z$ CIS są już zmiany w czasie T2 w istocie białej mózgu, a w $60-70 \%$ stwierdza się nieprawidłową syntezę $\lg G$ w phynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) [52].

W początkowym okresie choroby najczęściej dominują objawy czuciowe (parestezje, przeczulica, niedoczulica) często występujące w postaci rzutów obejmujących zmiennie różne segmenty tułowia i konczyn górrych. Stosunkowo często spotyka się też objawy uszkodzenia dróg piramidowych, takie jak: wzmożone napięcie mięśniowe oraz niedowady kończyn i w konsekwencji spadek sprawności ogólnej chorego [ 22 , $34,40]$.

W okresie zaawansowanych zmian neurologicznych zwiększa się częstość i nasilenie womieniorych powyżej zaburzeń, a ponadto dołączają:

- objawy zespołu móżdikowego takie, jak ataksja, dysmetria, dysartria, drżenia glowy oraz zawroty grow,
- zaburzenia narządu wzroku (m. in. ostabienie ostrości, podwójne widzenie, oczopląs);
- zaburzenia artykulacji (tw. mowa skandowana);
- zaburzenia czynności ptciowech, oddawania moczu i stolca;
- zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, myślenie abstrakcyjne, szybkosc przetwarzania informacio;
- zaburzenia psychiczne (nieadekwatność, depresja).

Pockiał na postacie choroby wnika $z$ charakterystycznego dla każdej z nich przebiegu [40].

Badania neuropsychologiczne wokazaly, iż deficyty poznawcze dotyczą nawet $60 \%$ chorych z SM i są zwykle bardziej nasilone $w$ prypadku postaci postępująco-nawracającej $[22,34,40]$.

### 3.10.1. Rzutowo-remisyjna postać SM (RRSM - ang. relapsingremitting muttipie scierosis)

Stwardnienie rozsiane w większości przypadków rozpoczyna się od postaci rzutoworemisyjnej (ponad $80 \%$ chorych) - charakteryzuje się ona występowaniem nowych objawów neurologicznych lub zaostrzeń już istniejących objawów określanych jako rzuty choroby. Mięçy rzutami objawy albo cofają się zupehie, albo pozostają te, które nie cofnęty się po rzucie choroby, ale też nie wkazują tendencji do intensyfikacji [42]. Rzuty choroby występują z barcto indywidualną częstotlivością, średnio $1-2$ na rok. Mogą mieć miejsce nawet długotwate okresy remisji choroby, kiedy rzuty nie występuja, ale może się też pojawić kilka rzutów rocznie. Po srednio 5-7 latach trwania SM choroba przyimuje fomes wtórnie postępująca, charakteryzującą się (podobnie jak pienvotnie postępujące SM) brakiem typowych okresów zaostrzen, a jedynie stałym, stopniowym narastaniem objawów neurologicznych i pogłębianiem się niepełnosprawności.

Czas rozwoju niepetnosprawności jest indywidualry i zaležy od aktywności procesu chorobowego $[22,40]$.

### 3.11. Rokowanie

Do tej pory nie określono jednoznacznie czynników determinujących rokowanie w przebiegu SM: Uważa się jednak, iż najlepsze rokowanie jest u osób, u których początkowe objawy były przemijające i mato nasilone, trudniejszego przebiegu choroby spodziewać się należy u osób, u których wskaźnik rzutów w pienwszych 2-5 latach choroby jest wysoki [42].

Za istotny uznaje się również rodzaj pienuszych objawów, przy czym objawy czuciowe korelowane są $z$ reguly $z$ tagodniejszym przebiegiem choroby. Niepomyślne rokowanie dotyczy osób choruiacych na postępujące postacie SM [38].

Za czynniki pogarszające rokowanie przyjmuje się rớwnież pleć męską chorego oraz zachorowanie po 40 ri̇. [69].

Zgodnie z danymi MSIF stwardnienie rozsiane nie wplywa w istotnym stopniu na długość życia obciążonego nim organizmu [67].

### 3.12. Leczenie

Leczenie stwardnienia rozsianego zasadniczo składa się z:

1) leczenia rzutu choroby, które ma na celu minimalizację zmian wobrębie uktadu nerwowego wokresie zaostrzenia;
2) leczenia modyfikującego przebieg choroby, mającego na celu zmniejszenie częstości występowania rzutớw oraz wydłużenia czasu trwania remisi, co jest zwązane ze spowolnieniem postępu niepełnosprawności:

- Ieki immunomodulujące;
- leki immunosupresyjne.

3) leczenia objawowego zwązanego ze znoszeniem objawów choroby takich jak spastycznosć, męczlwość, ból, zaburzenia czynnosci fizjologicznych i seksualrych oraz zaburzenia psychiczne [22].

### 3.13. Charakterystyka Terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia stwardnienia rozsianego

Polska praktyka kliniczna leczenia stwardnienia rozsianego opiera się w znacznym stopniu na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2011 roku. Tresć załącznika do tego Rozporządzenia stanowi opis Terapeutycznego programu zorowotnego lec zenia stwardnienia rozsianego (TPZ) [59].

Zgodnie z vcześniej obowiązującym Zarzączeniem Prezesa NFZ [75] cele tego Programu zdefiniowane zostaty jako:

- zmniejszenie odsetka osób niepełnosprawnych dotkniętych SM pozwalające na powrót chorych do czynnego życia i pracy zawodowej;
- poprawa sprawności ruchowej;
- powstrzymanie postępu choroby poprzez zapobieganie wystąpieniu lub pogłłębianiu się inwalidztwa [75].

Cele te realizowane są poprzez finansowanie w ramach Programu terapii następującymi substancjami leczniczymi:

- interferonem beta:
- 1b (IFN beta-1b) w dawce $250 \mu \mathrm{~g}$ we wstrzyknięciu podskórnym co drugi ctzień;
- 1a (IFN beta-1a) w dawce $22 \mu \mathrm{gg}$ lub $44 \mu \mathrm{~g}$ we wstryknięciu podskórnym co drugi dzień lub w dawce $30 \mu \mathrm{~g}$ domięśniowo, wzależności od tolerancji raz lub 3 razy w tygodniu (wzależności od rodzaju preparatu dawkowanie zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego);
- octanem glatirameru w dawce 20 mg we wstrzyknięciu podskórrym, raz na dobe [59].

Rozporządzenie określa szczegóowe kryteria, jakie musi spełnic chory, aby został wączony do TPZ. Interferon beta jest stosowany w I linii leczenia, w zwązku z czym szczegółơowe kryteria nie zostaną opisane w niniejszej analizie,

Natomiast terapię octanem glatirameru w II linii leczenia należy rozpatrywać według TPZ w przypadku:

1) Wystąpienia piewotrych przecwwskazań da stosowania interferonơw beta (po upizedniej Kwalifikacji do leczenia);
2) niepowockenia lub nietolerancji terapii interferonami beta (bez konieczności ponownej kwalifikacji swadczeniobiorcy).

Według TPZ kryteria wączenia chorego do terapii octanem glatirameru obejmuja poza przecwwskazaniami do stosowania interferonów beta:

- wiek powyżej 18 ri̇.;
- rozpoznanie postaci rutowo-remisyinej (ug kryteriów diagnostycznych McDonalda) wącznie z badaniami rezonansem magnetycznym przed i po kontraście;
- uzyskanie co najmniej 15 punktów według punktowego systemu kwalifikacji (Tabela 4);
- pisemna deklaracja wspótpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej opieka swiadczeniobiorcę [59].

Terapeutyczny program zorowotny keczenia stwarchienia rozsianego definiuje ponadto bezwzględne kryteria wykluczenia chorych ze stosowania refundowarych intewencji. Należą do nich przede wszystkim: ciąża, wspóttowarzysząca inna postać choroby, obciązenie innymi schorzeniami, które moga zmniejszyć skuteczność takiego leczenia oraz nadwrażliwosć na substancje czynne stosowane w Terapeutycznym programie zorrowotnym leczenia stwardnienia rozsianego (w przypadku terapii II linii na octan glatirameru lub mannitol) [59]:

Klasyfikacja chorego do TPZ odbywa się za pomocą systemu punktowego, który opiera się na dokładnej analizie jego stanu zdrowia i specyficznych cech. Ponższa tabela przedstawia sposób przyznawania punktów.

Tabela 4.
System purktowy klasyfikacji chorego do Terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia stwardnienia rozsianego

| Wartosé | Liczba punktów [pld.] |
| :---: | :---: |
| Czastrwenia choroby |  |
| 0.3 lat | 6 |
| 3 -6 lat | 4 |
| 6-10 lat | 2 |
| ponnyżej 10 lat | 1 |
| Postaćchoroby |  |
| rzutowa bez objanón ubytk conyeh. | 5 |
| Liczbarzutó wohoroby wostat ni mroku [na rok] |  |
| 31 więcej | 5 |
| 1.2 | 4 |
| brat rzutón | 1 |
| Stan neurologiczny pomiedzy rzutami (wnik wskali EDSS) |  |
| 0.2 | 6 |
| 2.5-4 | 5 |
| 4,5-5 | 2 |
| pounyżej 5 | 1 |

Zódo: opracowanie whasne na podstanie feapeutycznego programu zolrowotnego keczenia stwandnienia rozsianego [59]

Leczenie $w$ ramach Programu może trwać do 24 miesięcy, z możlwością przedłц்enia leczenia do maksymalnie 60 miesięcy. Co 12 miesięcy leczenia dokonywana jest ocena jego skuteczności.

Przedłużenie udziału chorego w TPZ o kolejne 12 miesięcy (do maksymalnie 60 miesięcy), jest uwarunkowane:

1) brakiem rzutów lub wystąpieniem rzutów tagodnych (wzrost EDSS 0 0,5 pkt. lub o 1 pkt. $w$ jednym do trzech układów funkcjonalrych) lub 1 rzut umiarkowany (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt. lub 2 pkt w zakresie jednego do dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt, w czterech lub większej liczbie układớw funkcjonalrych), lub
2) brakiem progresji choroby wokresie ostatniego roku leczenia: różnica w skali EDSS poniżej 1 pkt.;
3) brakiem wraźnych cech aktywności i progresji choroby $w$ badaniu kontrastowym wkonanym rezonansem magnetyczmy $z$ gadolinem (nie więcej niż jedna zmiana Gd+ lub dwie nowe zmiary wsekwencji T2) [59].

### 3.14. Wytyczne i rekomendacje międzynarodowe

### 3.14.1. Wytyczne

W wyiku szerokiego przeglądu informacji na stronach internetowch oraz baz medycznych odnaleziono 2 dokumenty, w których przedstawiono wytyczne leczenia postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego $w$ Europie, opracowane odpowiednio przez:

- The A ssociation of Brtish Neurologists, 22009 roku (ABN 2009) [3];
- The National Institute for Heath and Conical Excellence, z 2003 roku (NICE 2003) [46];

W analizowanych dokumentach podkreśla się, że szybkie i prawidłowe rozpoznanie choroby stanowi podstawe do podjęcia whasciwej formy leczenia i zwiększenia szansy chorego na uzyskanie remisji.

Organizacja The Association of British Neurologists (ABN) widata wyczne leczenia stwardnienia rozsianego w 2001 roku, a następnie uaktualnita je w roku 2009. Stanowią one konsensus neurologów brytyiskich co do praktyki klinicznej leczenia SM.

Wytyczne dotycza wszystkich czterech postaci SM, jednak opisane zostaly tylko zalecenia odnoszace się do postaci RRSM.

Należy zauważyć, że w dokumencie ABN nie wskazano jednoznacznie podziału na linie leczenia.

W pienwszym roku leczenia rekomendowana jest następująca farmakoterapia:

- IFN beta-1 $a_{\text {; }}$
- IFN beta- 1 b;
- octan glatirameru;
- natalizumab, mitoksantron - u chorych z szybko postępującym rzutoworemisyjnym stwardnieniem rozsianym.

Rozpoczęcie leczenia modyfikującego przebieg choroby zalecane jest u chorych, którzy:

- nie maja stwierdzonego istotnego klinicznie zolowanego zespołu objawów,
- mieli więcej niż jeden nawrót choroby w ciągu ostatnich 2 lat, ale z nadal trwającą chorobą potwierdzoną MRI;
- należą do grupy wiekowej powyżej 18. roku życia.

National Institute for Health and Cinical Excellence w dokumencie wy danym w 2003 roku zaleca leczenie stwardnienia rozsianego w zakresie 3 postaci SM: rzutoworemisyjnej oraz pierwotnie i wtórnie postępującej. Z uwagi na analizowaną populację docelową da fingolimodu, w niniejszym rozctiale opisane zostaky zalecenia odnoszące się jedynie do rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. Dodatkowo wytyczne te nie rozgraniczają sposobów leczenia chorych których terapia immunomodulująca stosowana jest po raz pienwszy od poddanych wcześniejszej terapii.

W prypadku wystąpienia rzutu w pienwszej kolejności rekomendowane jest zastosowanie kortykosteroidów'w wysokiej dawce:

- metyloprednizolon i.v. $500 \mathrm{mg}-1$ gidzień, mięczy 3. a 5. dniem, lub
- metyloprednizolon p.o. $500 \mathrm{mg}-2 \mathrm{mg}$, między 3. a 5 dniem.

Naležy jednak zwócić uwagę, że jednocześnie zalecane jest unikanie stosowanie


Ponadto chory powinien zostać poddany rehabilitacji, która w znacznej mierze ma na celu zapobieżenie nagłej utracie sprawności. Równie ważna jest edukacja chorego
oraz jego rodziny, zalecana jest zmiana diety (zwiększenie dziennego spożycia produktów bogatych w kwas linolenowy, czyli: stonecznik, kukurycza, soja i olej szafranowy).

Opcje terapeutyczne rekomendowane przez NICE do stosowania tylko w szczególnych okolicznościach obejmują:

- azatioprynę,
- mitoksantron;
- immunoglabuliny i.v.;
- plazmaferezę (wymiana osocza);
- terapię metyloprednizolonem wwysokiej davce, co 4 miesiące, przez krótki okres (1-9 dni).

Z uwagi na brak doniesień naukowych swiadczących o skutecznosci, wytyczne NICE nie zalecają stosowania m.in.:

- cyklofosfamidu;
- leków przeciwwirusowych;
- kladrybiny;
- długookresowej terapii kortykosteroidami;
- terapii tlenem hiperbaycznym;
- napromieniania całego ciata.

Immunizacja zalecana jest w zwiazku z wysokim ryzykiem progresji choroby Whootanym infekcjami grypopodobnymi.

Reasumując, stosowanie leków modyfikujących przebieg choroby jest zalecane w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.

### 3.14.2. Rekomendacje

W wuniku szerokiego przeglądu informacji na stronach internetowich organizacji i stowarzyszeń zwązanych z leczeniem stwardnienia rozsianego oraz baz informacji medycznej odnaleziono 18 dokumentów, przedstawiających międzynarodowe rekomendacje dotyczace leczenia postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego (jak również poszczególnych leków stosowanych w tym wskazaniu). W dokumentach opisano zastosowanie interferonu beta-1a oraz $1 b$, octanu glatirameru, natalizumabu oraz fingolimodu. Pośród odszukanych dokumentów, znalazty się opracowania:

- National institute for Health and Cinical Excellence z 2012 roku, dotyczaca zastosowania fingolimodu w leczeniu wysoce aktywnego RRSM (NICE 2012) [47];
- Scottish Medicines Consortium z 2012 roku, dotyczące zastosowania fingolimodu w leczeniu RRSM (SMC 2012) [62];
- Komisji Przejrystości działającej przy Haute Autorité de Santé z 2011 roku, dotyczące stosowania fingolimodu w leczeniu RRMS (HAS 2011) [28];
- Pharmaceutical Benefts Advisony Committee z 2011 roku, dotyczace zastosowania fingolimodu w leczeniu RRSM (PBAC 2011) [49];
- The National Centre for Pharmacoeconomics z 2011 roku, dotyczace zastosowania fingolimodu w leczeniu II linii wysoce aktywnego RRSM (NCPE 2011) [70];
- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Heath $~ 22011$ roku, dotyczące zastosowania fingolimodu w leczeniu RRSM (CADTH 2011) [7];
- Committee to Evaluate Drugs z 2011 roku, dotyczące zastosowania natalizumabu w leczeniu RRSM (CED 2011) [19];
- Komisji Przejrystosci działającej przy Haute Autorité de Santé z 2010 roku, dotyczące stosowania interferonu beta-1a, interferonu beta-1b oraz octanu glatirameru w leczeniu RRMS (HAS 2010) [27];
- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health z 2009 roku, dotyczące zastosowania natalizumabu w leczeniu RRSM (CADTH 2009) [8]:
- National Muitiple Sclerosis Society z 2008 roku, dotyczące różnych opcji farmakoterapeutycznych wRRSM (NMSS 2008) [44];
- Pharmaceutical Benefts Advisony Committee z 2007 roku, dotyczace zastosowania natalizumabu w leczeniu RRSM (PBAC 2007) [50];
- Komisji Przejrystości działającej przy Haute Autorité de Santé z 2007 roku, dotyczące stosowania natalizumabu w leczeniu RRMS (HAS 2007) [29]:
- The National Centre for Pharmacoeconomics z 2007 roku, dotyczace zastosowania natalizumabu w RRSM u chorych z szybkorozwijającą się, ciężką chorobą lub u chorych nieleczonych optymalnie (NCPE 2007) [71],
- National institute for Health and Coincal Excellence dotyczaca zastosowania natalizumabu w leczeniu wsoce aktywnej postaci RRSM (NICE 2007) [48];
- Scottish Medicines Consortium z 2007 roku, dotyczące zastosowania interferonu beta-1b w leczeniu RRSM (SMC 2007) [63];
- Scottish Medicines Consorium z 2007 roku, dotyczące zastosowania natalizumabu leczeniu RRSM (SMC 2007) [64];
- Scottish Medicines Consortium z 2003 roku, dotyczące zastosowania interferonu beta-1a w leczeniu RRSM (SMC 2003) [61];
- National institute for Health and Conical Excellence dotyczaca zastosowania interferonu beta oraz octanu glatirameru w leczeniu RRSM (NICE 2002) [45].

Spośród odnalezionych dokumentớw część przedstawia pozytywną, a częsć negatywną rekomendację.

W 2012 roku została wydane rekomendacja NICE, w której fingolimod jest rekomendowany tylko w przypadku, gdy chory ma niezmieniony lub zwiększony wskaźnik rzutów lub występują ostre rzuty w porównaniu z rokiem poprzednim pomimo leczenia interferonem beta oraz w przypadku, gdy producent udostępnia lek w ramach programu terapeutycznego [47]. Natomiast dokument NICE z 2002 roku wskazuje, że w leczeniu SM nie jest rekomendowany ani octan glatirameru ani interferon beta. Stanowisko to zostało okreslone na podstawie rozważenia danych dotyczących efektywności klinicznych oraz kosztów efektywności [45]. Na podstawie tych rekomendacji opracowano wytyczne NICE 2003, które zostaly opisane w podrozctiale 3.14.1.

W dokumencie wydanym przez SMC w 2012 roku fingolimod nie jest rekomendowany. Przy opracowaniu rekomendacji autorzy rozpatrywali stosowanie fingolimodu $u$ dorostych chorych na wysoce aktywne RRSM, gckie wysoka aktywność choroby utrzymuje się pomimo leczenia interferonem beta, czyli u chorych nie odpowiadających na leczenie przez co najmniej rok. Ponadto rozpatrywana była grupa chorych, u których wystąpił przynajmniej 1 rut w ciągu ostatniego roku i Wystąpiło co najmniej 9 zmian wobrazach T-2 zależrych lub co najmniej 1 zmiana oznaczana gadolinem. Rozpatrywano takze stosowanie fingolimodu u chorych ze stałą lub zwiększającą się liczbą rzutów lub z występującymi ciężkimi rzutami w porównaniu do roku poprzedniego, chorzy z szybko postępującą chorobą o ciężkim nasileniu, u których stwierdzono jedną lub więcej zmian w mózgu oznaczarych gadolinem lub znaczący wzrost zmian w obrazach T-2 zależnych. Wg autorów fingolimod znacznie efektywniej zmniejsza częstość izutów w ciągu roku $u$ chorych $z$ Klinicznie aktywna postacią RRSM. Fingolimod nie jest rekomendowany ze względów ekonomicznych [62]. Drugi dokument SMC, wydany w 2007 roku, przedstawiający negatywną rekomendację odnosi się tylko do interferonu beta-1b, którego nie
rekomenduje się w leczeniu chorych, u których wokryto 1 agnisko demielinizacyjne oraz aktywny proces zapalry [63].

Dokument NICE 2007 wskazuje, że natalizumab powinien być stosowany tylko u chorych z szybko rozwijającą się ciężką postacią RRMS (definiowaną jako 2 lub więcej rzutów choroby $w$ okresie roku, 1 lub więcej ognisk demielinizacyjnych potwierczonych gadolinem lub to znaczne powiększenie się ognisk demielinzacyjmych w obrazach T2-zależrych). W rekomendacjach tych niezalecane jest stosowanie natalizumabu u chorych $z$ wysoce aktywną postacią RRMS, pomimo leczenia interferonem beta (co najmniej 1 rzut choroby w okresie ostatniego roku terapii intefferonem oraz co najmniej 9 ognisk demielinizacyjnych w obrazach T2zależnych lub co najmniej 1 ognisko demielinizacyjne potwierdzone gadolinem). Dla tego wskazania konieczne jest prowadzenie dalszych badań [48]. Te same rekomendacje zostaly przedstawione w dokumencie Scottish Medicines Consortum (SMC 2007) [64].

Australijska agencja HTA (PBAC) rekomenduje stosowanie fingolimodu u chorych nowozdiagnozowarych, którzy doswiadczyli co najmiej dwóch rzutów choroby w okresie ostatnich 2 lat oraz kontynuowanie tego leczenia jeżeli chory nie wykazuje progresii niepełnosprawności, ma wysoki stopień zgodności postępowania z zleceniami lekarskimi oraz jeżeli toleruje dotychczasową terapię [49]. Taka samą rekomendację otrzymał natalizumab, z zastrzeżeniem, że w przypadku stosowania tego leku obserwowane były przypadki wystąpienia postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej.

Komisja Przejrystosci dziatająca przy Haute Autorité de Santé (HAS) wodata rekomendacje, w których stwierdza, że fingolimod jest opcją terapeutyczną wdaściwą do stosowania w ciężkich postaciach RRMS [28]. Jednocześnie wskazano, że dostępne dane kliniczne nie pozwalają na umiejscowienie fingolimodu w strategii terapeutycznej leczenia ciężkich postaci SM, zwfaszcza w porównaniu do natalizumabu, który ma takie same wskazania i także otryymał pozytywną rekomendację [29]. Komisja ta wydata także opinię na temat interferonu beta-1a, interferonu beta1b oraz octanu glatirameru, w której wskazuje na ich umiarkowaną skutecznosćc. Są to jednak jedyne opcje terapeutyczne do stosowania wl linii
leczenia (octan glatirameru jest rekomendowany zwaszcza w przypadku nietolerancji interferonớw) [27].

W pozostałych dokumentach stwierczono, że fingolimod i natalizumab to substancje, ktôre powinny być stosowane wprypadku znanych przeciwwskazań do zastosowania lub po niepowodzeniu terapii interferonem beta czy octanem glatirameru. Według CADTH 2011 i CADTH 2009 kryteriami kwalifikującymi do terapii natalizumabem i fingolimodem są ponadto znaczne powiększenie się ognisk demielinzacyjrych w obrazach T2-zależnych i 2 lub więcej rzutów choroby wokresie roku poprzedzającego kwalifikację $[7,8]$. Natomiast wodniesieniu do octanu glatirameru oraz interferonów beta organizacje zalecają natychmiastowe rozpoczęcie leczenia po rozpoznaniu aktypnego rzutowego SM.

Narodowe Centrum Farmakoekonomiki w Irlandii (NCEP) ocenito natalizumab jako skuteczną opcję u chorych z szybkorozwijającą się i ciężką postacią RRMS oraz u chorych leczonych dotychczas nieoptymalnie. Opłacalność kosztowa natalizumabu została określona jako graniczna [71]. W przypadku fingolimodu uznano, że jest on skuteczną i opłacalną kosztowo opcją terapeutyczną u chorych na RRMS po niepowodzeniu terapii lekami modyfikującymi przebieg choroby, zwaszcza jeżeli zastosowanie natalizumabu jest niemożliwe [70].

Szczegółową charakterystykę informacji zawartych w omówionych rekomendacjach przedstawiono w ponższej tabeli.

Tabela 5.
Rekomendacje organizacji międzynarodowych dotyczące leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego

| Ifterwercia | Organizacje i rok wodania rekomencacji | Riekomerdacje |
| :---: | :---: | :---: |
| POZYTYWNE |  |  |
| Fingolimed | NICE 2012 [47] | Pry spetnieniu knteriów: <br> - chory ma niezrienionylub zwiękzony wskaźnik rutów lub wystepuja ostre ruty w porównaniu z roliem poprednim portimo leczenia interifronem beta; <br> - producent udosteppnia lek wramach programu terapeutycznego |
|  | HAS 2011 [28] | Opcja terapeutyezna whásciwa do stosowania w ciężkich postaciach RFMMS |
|  | PBAC 2011 [49] | Pry y spełnieniu knteriów: <br> - nowozdiagnozowane RFwS: <br> - leczerie ambulatoryjnie: <br> - 2 lub więcej rutów choroby w olresie ostatnich 2 lat: <br> - diagnoza potwierdzona obrazem MRI mózgu idub rdzenia loęgowego <br> lub <br> - kontynuacja leczenia chorych uprednio przyimujacych fingolimod; <br> - brak progresji niepehnosprawnosei podezas upredniej terapii fingolimodem: <br> - postep powanie zgodne z zaleceniami lekarskiri oraz tolerancja leczeria podezas uprzedniej terapii fingolimodem. |
|  | NCPE 2011 [ 70$]$ | Skuteczna opcja terapeutyczna u chorych na RFwhS po niepowodzeniu terapii lekami modyikujacyri przebieg choroby, zwłascza jeżeli zastosowanie natalizurrabu jest niemoziliwe. Ponadto, po dostosowaniu ceny, zostat uznany za oplacah ykosztowo. |
|  | Ca. DTH2011 [7] | Pry spetnieniu wszysthich loyteriów: <br> - niepowodzenie pethego fursu adekwatnej terapii pry użyciu oo najrniej jednej postaci interteronu beta i octanu glatirameru lub preciuwskaz ań do zastosow ania tych terapii; <br> - 2 lub więcej rutóm chorobyw ubieghym roku: <br> - znaczne powiękzenie się ognisk demielinizacyinych w obrazach T2zależnych we porównaniu do popredniego obrazu MRI lub prynajmniej jedno ognisko demielinizacyine oznaczane gadolinem terapia powinna zostác prenwana gdy nastapi: <br> - niepowodzenie osiagnięcia $\infty$ najmniej $50 \%$ z zmiejszenie rocznej ozęstósci rutów w stosuntu do danych spred leczenia, po 2 latach terapii; <br> - osiagnięcie stopnia nasilenia chorobyy stali EDSS powyżej 50 |
| Natalizumab | Has 2007 [29] | Opcja terapeutyezna whascio a do stosow ania wi ciężkich postaciach RFMMS |
|  | CED 2011 [19] | Finansowanie wr ramach EAP (ang. Exeptional Acoess Program Program ograniczonego dostepu) jako monoterapia u dorostych chonch na RRSM |



| Irterwencja | Organizacja i rok wydania rekomenctacji | Rekomendacje |
| :---: | :---: | :---: |
|  | SMC 2003 [61] | if ograniczonym stopniu; m leczeniu wybramych chorych na RRSM w ramach świadczenia gwarantowanego opracowanego w oparciu o umowy porriędzy producentem a krajow,m org anem wyhonaw cz ym |
| Interkeron <br> beta-1b | HAS 2010 [27] | Urriarhowana ふkuteczność w leczeniu I linii, jednak z braku lepsej altemat wwy jest rekomendowany |
|  | NM SS 2008 [44] | Rozpoczęcie leczenia natychmiast po rozpoznaniu aktywnego, rutowego SM |
| NEGATYWNE |  |  |
| Fingolimod | SMC 2012 [62] | - Nierebomendowanyze względów ekonorriczmych <br> - Przy opracowaniu rehmendacji autory rozpatrywali stosowanie fingolimodu u dorostych chorych na wysoce altywne RRSM, gdzie mysola aktyuność choroby utrymuje się pomimo leczenia interferonem beta, czyli u chorych nie odpowiadajacych ra leczenie preez co najmniej rok. Ponadto rozpatryuluna byla grupa chorych, is których wyst apit prynajirniej 1 rut w ciagu ostatniego roku i wystapito co najrniej 9 zrian w obrazach T-2 zależnych lub co najimniej 1 zmiana oznaczana gadolinem. Rozpatrywano także stosowanie fingolimodu us chorych ze stałą lub zwiętszająca się liczbą ra utóm lub $z$ mystęppuącymi ciężlimi rutami w poróunaniu do rolu poprze dniego, chorzy z szybto postępuiaca choroba o ciężtim nasileniu, u ltónych stwierdzono jedną lub więcej zmian w mózgu oznaczanych gadolinem lub znaczacy wzrost zmian w obrazach T-2 zależnych. Wig autonow fingolimod znacznie efeltyuniej zmniejza częstośo rzutóm w ciagu roku u chorych $z$ dinioznie altywna postacią RRSM |
| Octan glatiramers | NICE 2002 [45] | - Mu wyniku rozważenia efktywności dinicznej oraz kostóm efektywnosca nierehomendowaney w leczeniu SM przez NHS na terenie Anglii i Voalii; <br> - Możliwa kontynuacja leczenia octanem glatiramen lub interferonem beta u chorych altualnie nirri leczonych, it których prenwanie leczeria najprawdopodobniej bytoby zwizzane z pogorszeniem stanu zdrowia oraz chorych poddanych terapii tymi lekami w ramach badań klinieznych |
| Interkeron beta |  |  |
| Interkeron beta-1b | SMC 2007 [63] | Wh' leczeniu chorych ze stwierdzonym: <br> - 1 ogniskiem demielinizaeyinym; <br> - aktywnym procesem zapalnym uzasadniajacym użycie kortyhosteroidów; <br> - wysokim ryeylie m rozwoju klinicenej postaci SM |

Źrócho: opracowanie untasne na podstamie $[7,8,19,27,28,29,44,45,48,49,50,61,63,64,70]$

Odnaleziono także opracowania zawierające ocenę leków stosowanych w RRMS w czasopiśmie Prescrive international.

Opinia na temat fingolimodu zamieszczona w Prescrire international [53] przedstawia fingolimod jako lek o niewielkiej przewadze w skuteczności w stosunku do interferonu beta1a. Sformułowanie to wydaje się być niekonsekwentne wodniesieniu do przedstawionych przez autorớw Wyników badania porównującego bezpośrednio te leki. Roczna częstość rzutów u chorych leczonych fingolimodem wnosita bowiem

0,16 ruturok, natomiast u chorych leczonych interferonem beta-1a 0,33 rzutufrok. W omawianym badaniu nie woykazano różnic w postępie niepełnosprawności pomiędzy grupami, co jednak może być związane z faktem, że chorzy mieli relatywnie niską aktywność kliniczna choroby, i w tak krótkim okresie obserwacji taki efekt mógh nie być zaıważalny. Ponadto wopracowaniu podano szereg informacji na temat obserwowarych działań niepożądanych, jednak dane te zaczerpnięto nie tylko z badań klinicznych w stwardnieniu rozsianym, ale także w przeszczepieniach nerki (w populacji tej prowadzone byly badania dla fingolimodu), badań na zdrowych ochotnikach czy na zwierzętach. W związku z tym nie należy wyciągać wniosków z tych danych w ocenie bezpieczeństwa fingolimodu w leczeniu RRMS. Autorzy porównują fingolimod także z kladrybiną. Lek został wwcofany z rynku i badań klinicznych przez Europejska Agencję Medyczną EMA (ghówrym powodem, dla którego kladrybina nie posiada dopuszczenia do obrotu są obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania [23]).

Należy podkreślić, że omawiana ocena Prescrire international dotyczy stosowania fingolimodu w I linii leczenia, Autorzy stwierdzili, ze w związku z wizej podanymi argumentami, fingolimod powinien być stosowany tylko w przypadku niepowodzenia terapii interferonem beta-1a, a chorzy powinni być uważnie monitorowani.

W opinii Prescrive International octan glatirameru nie cechuje się wistarczająca skutecznością, by rekomendować go zamiast interferonu beta w I linii leczenia [54]. Nierekomendowany jest także natalizumab, głớnie z powodu braku Wystarczającego bezpieczeństwa oraz pogorszenia stanu chorego po przerwaniu terapii tym lekiem (na podstawie danych z Francii) [55]. Autorzy uważają, że stosowanie interferonu beta jest wciąz najlepszą opcją terapeutyczną, z powodu braku barcziej skutecznej i bezpiecznej alternatywy [53].

### 3.15. Wytyczne i rekomendacje polskie

### 3.15.1. Wytyczne

Nie zidentyfikowano aktualnych polskich wytycznych leczenia stwardnienia rozsianego.

Odnaleziono natomiast dokument opracowany przez prof Jacka Losy i innych pt. „Stwardnienie rozsiane - schemsty postępowania diagnostyczno-terapeutyc znego" z 2007 roku [38], w którym sformutowane zostaly opcje terapeutyczne stosowane W leczeniu RRSM oraz ogólne zalecenia dotyczące stosowania terapii SM.

Wśród substancji czynnych stosowanych w leczeniu RRSM wymienione zostak:

1) interferon beta-1a (i.m. is.c.);
2) interferon beta-1b (s.c.);
3) octan glatirameru.

Rekomendowane jest, aby w trakcie leczenia immunomodulującego oceniać efekty kliniczne terapii takie, jak częstość wstępowania rzutów, progresja choroby oraz wplyw leczenia na wyniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

W przypadku niewy starczającej skuteczności ocenianej terapii zalecane jest:

- w przypadku interferonów - zwiększenie przyjmowanej dawki leku (w sytuacji rozpoczęcia terapii od dawki nëszej);
- zmianę preparatu interferonu na octan glatirameru lub odwrotnie;
- zastosowanie terapii natalizumabem.

W dokumencie wskazane zostaly rớwnież opcje terapeutyczne stosowane w leczeniu objawowym charakterystycznych dla SM oznak, tj spastyczności, zmęczenia, bólu związanego z choroba oraz dysfunkcji pęcherza moczowego. Substancje czynne stosowane w przypadku każdego z tych objawów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6.
Leczenie objawowe oztak SM

| Cojaw | Zakesleczenia |
| :---: | :---: |
| Spastyoznosó | 1) Leczenie farmakologiczne: <br> -balofen: <br> - tizanidyna; <br> - pochodne benzodiazepiny (tetrazepam, klonazepam, relanium) <br> 2) Meto dy intermencyjne (stosomane w ciężkich prypadkach): <br> - miejscowe podanie toksyny botulinowej: <br> - blok ad a fenolowa lub alkoholoma nemón obwo domych <br> 3) Fizjoterapia |
| Dysfunkeja Petcherza moczowego | 1) Nadmiema aktyounośc mypier acza pęcherza: leki przeciowholinergiczne (oksybutynina): <br> 2) Zatrzymanie moczu: <br> - leki parasymp atykomimetyczne (neostygmina, pilokarpina): <br> - cemulkomanie pecherza; <br> 3) Nok turia: des mopresyna. |
| Zmęczenie | 1) Amantadyna; <br> 2) modafinil; <br> 3) selektyoune inhibitory wrychunytu zorotnego serotoniny |
| Ból zwiazany z SM | 1) Ostry: <br> - karbamazepina; <br> - benzodiazepiny: <br> - gabapentyna. <br> 2) Provolule ty: <br> - amitryptylina: <br> - karbamazepina. |

Zóoko: opracomanie młasne na podstamie Losy 2007 [38]

### 3.15.2. Rekomendacje

Odnaleziono również rekomendacje Prezesa polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) dotyczące leków stosowarych w terapii stwardnienia rozsianego, tj. octanu glatirameru oraz natalizumabu.

Octan glatirameru uchwatą Rady Konsultacyjnej z dnia 6 sierpnia 2008 r. został uznany za opcię terapeutyczną, którą warto objąć finansowaniem ze środków publicznych w przypadku nieskuteczności lub nietolerancji terapii interferonami. Wykazano, że charakteryzuje się on efektywnością kliniczną zblizoną do interferonów, jednak z uwagi na stosunkowo wy soki koszt terapii rekomendowane
jest finansowanie go w terapii II rzıtu a w prypadku znacznego obnżenia kosztów zakupu - również w I rucie leczenia SM [72].

Z kolei natalizumab jest rekomendowany warunkowo do objęcia go finansowaniem w ramach Terapeudycznego programu zdrowotnego leczenia stwardnienia rozsianego. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia go w Programie jest obniżenie kosztu terapii do poziomu efektywności kosztowej wyoszącej około $3 \times$ PKB/QALY per capita. W rekomendacji zwrócono uwage na jego przewage w zakresie skuteczności klinicznej względem placebo oraz interferonu beta, jak również na znaczne trudności w ocenie profilu bezpieczeństwa tego leku oraz brak badań, które umożliwilyby Whioskowanie na temat bezpieczeństwa w horyzoncie czasowym powyżej 2 lat [58].

Nie odnaleziono rekomendacji dotyczących stosowania interferonớw beta w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Szczegółowe podsumowanie informacji zawartych w poszczególnych rekomendacjach znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 7.
Rekomendacje AO TM dotyczące leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego

| Oceriana irterwercja | Orqarizacia i rok widaria rekomentaci | Rekomerdacje |
| :---: | :---: | :---: |
| POZYTYWNE |  |  |
| octan glatiramery | AOTM 2008 [72] | - rekomendowany do objęcia finansowaniem w leczeniu II rutu stwardnienia rozsianego w preypadku nieshouteczności lub nietolerancii terapii interferonarri alfa lub beta, a w pr ypadku bardzo myrấnego obniżenia kostów z aloupu, talże w leczeniu \| $\quad$ zutu; <br> - efeltyun nośo kliniczną oceniona jako podobna do interereronów: <br> - korzystny wphyw na szereg wskaźników klinieznych charakteryzujacych prebieg choroby: <br> - uwzględniany ul zaleceniach dotyczacych terapii stuardnienia rozsianego. |
| WMRUNKOWE |  |  |
| natalizumab | AOTM 2010 [58] | - rekomendowany jako swiadozenie gwarantowane w ramach Terapestycznego programu zolowotrego pod warunkiem obnizenia kosetu terapii do poziomu eteltywnośc hosztowej wynoszacej okoto $3 \times P K B / Q A L Y$ percapits: <br> - prewaga względem placebo i interkeronu beta il zalresie stotecznosel klinicznej; <br> - trudności w ocenie bez pieczeństwa; <br> - brak badań uprawnizjacyeh do wnioskowania na temat bezpieczeństwa whone oncie czasowym pow yé ej 2 lat. |

Źródb: opracowanie whasne na podstawie Rek omendacji AOTM [58, 72]

### 3.15.3. Aktualna praktyka kliniczna

Aktualna praktyka kliniczna leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce zostaka określona przede wszystkim na podstawie Terapeutycznego programu zofrowotnego leczenia stwarofnienia rozsianego, jak również wytycznych oraz dokumentów AOTM.

Standardem klinicznym leczenia SM w Polsce jest terapia interferonami beta, do której zgodnie z kryteriami TPZ kwalifikują się chorzy w wieku od 12 rż. U części chorych, w przypadku niepowodzenia lub nietolerancji terapii interferonami beta stosowany jest octan glatirameru ( 20 mg s.c./dobę), natomiast w najblizszej przyszłości najprawdopodobniej bęctzie to również natalizumab ( 300 mg i.y., co 4 tyg.).

Zgodnie z TPZ przed przystąpieniem do terapii, którąkowiek z refundowarych substancji u chorego przeprowadza się ogólne badanie moczu, morfologię kwi
zrozmazem oraz badania biochemiczne (w tym oceniające poziom hormonów tarczycy, funkcjonowanie nerek czy wątroby). W ramach procesu kwalifikacyjnego badane moga być rớwnież wrokowe potencjahy wywołane (WPW) jak również, w razie wątpliwosci diagnostycznych, obecność biakka oligoklonalnego $\lg G \mathrm{w}$ płynie mózgowo-rdzeniowym. Poza tym tuż przed podaniem pierwszej dawki leku uchorego przeprowacta się rezonans magnetyczny (bez i z kontrastem), szczególnie jeśli leczenie nie zostanie rozpoczęte do 30 dni od procesu kwalifikacyjnego (którego obowiazkowymelementem jest badanie MRI).

## 4. Interwencja

### 4.1. Fingolimod

Substancją czynną preparatu Gilenya ${ }^{\text {a }}$ jest fingolimod (w postaci chlorowodorku). Dostępny jest on w postaci kapsułek twardych w dawce $0,5 \mathrm{mg}$ [11].

Według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) należy do grupy farmakoterapeutycznej: leki immunosupresyjne, o kockie L04 AA27 [73].

Fingolimod został zarejestrowary 17 marca 2011 r. przez EMA (ang. European Medicines Agency - Europejska Agencja Medyczna).

### 4.1.1. Działanie leku

Fingolimod jest lekiem modulującym receptor sfingozyno-1-fosfatynowy na limfocytach. Działając jako silny agonista tego receptora, powoduje jego szybką internalizację. Limfocyty pozbawione tego receptora są zatrzymywane w węzłach chłonrych, co powoduje zmniejszenie ich liczby we krwi obwodowej i mniejsze przechoczenie do mózgu. Jego dziatanie opiera się na zasadzie immunosupresji nieswoistej [11].

Fosforan sfingozyny jest wistępującym naturalnie worganzmie fosfolipidem, kóry bierze ucział miedzy innymi w procesach związanych z:

- regulacją procesów immunologicznych (w tym rozwojem odczynu zapalnego),
- regulacją częstości akcji serca;
- regulacją napięcia mięśni gładkich (w tym oskrzeli i naczyń krvionośnych) [2, 5].


### 4.1.2. Wskazania

Fingolimod wskazany jest do stosowania $u$ dorostych w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego o dużej aktywnosci, w następujacych grupach chorych:

- chorzy z wysoka aktywnością choroby pomimo leczenia interferonem beta osoby, u których nie nastąpiła odpowiedź na pełen, whaściwy cykl (zwhkle przynajmniej roczry) leczenia interferonem beta, $u$ tych chorych powinien Wystąpić co najmniej 1 rzut choroby w ciągu ostatniego roku leczenia i co najmniej 9 hiperintensjwnych zmian T2-zależnych w obrazach MRI czaszki lub co najmniej 1 zmiana ulegająca wamocnieniu po podaniu gadolinu; brak reakcji na leczenie można równiez zdefiniować jako niezmienioną lub zwększoną częstością rzutów lub ciężkie rzuty choroby $w$ porównaniu z poprzednim rokiem;
- chorzy z szybko rozwijającą się, ciężka, ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego - chorzy z 2 lub więcej rzutów powodujacymi niesprawnośc w ciągu jednego roku oraz 1 lub więcej zmian ulegających wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazach MRI mózgu lub znaczącym zwiększeniem liczby zmian T2-zaleznych w porównaniu z wcześniejszym, ostatnio wkonywarym badaniem MRI.


### 4.1.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatu

Rekomendowaną dawką leku jest $0,5 \mathrm{mg}$ na dobę. Lek przyjmować należy doustnie (z lub bez jectzenia) [11].

### 4.1.4. Działania niepożądane

Wykaz działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem fingolimodu przedstawiony został na podstawie zestawienia pochoczącego z badania randomizowanego dotyczącego porównania fingolimodu $z$ placebo (badanie FREEDOMS 2010). Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w grupie poddanej terapii fingolimodem byly ból glowy, infekcja wirusem grypy, biegunka, ból pleców, podwyższenie poziomu enzymớw wątrobowych oraz kaszel [11].

W ponz̈szej tabeli (Tabela 8.) przedstawiono zestawienie wszystkich dziatań niepożądanych, które wystąpity $u \geq 1 \%$ chorych oraz byly raportowane 0 ponad $1 \%$ częsciej $w$ grupie chorych poddanej terapii fingolimodem $w$ dawce $0,5 \mathrm{mg}$ w porównaniu z placebo wokresie trwania badania, tj. 24 miesiącach [11].

Działania niepożądane raportowano również $w$ badaniu randomizowanym dotyczącym porównania fingolimodu $z$ interferonem beta-1a podawanym domięśniowo (badanie TRANSFORMS 2010, Które trwało 12 miesięcy. Dziatania niepoząane odnotowane w tym badaniu byy porównywalne $z$ tymi $z$ badania FREEDOMS 2010 [11].

Tabela 8.
Zestawienie działań niepożądanych fingolimodu wzglẹdern placebo (na podstawie wyrików bada nia FREEDONS 2010)

| Diziaranie niepozagdane |  | Czestosó (\%) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | FINGO 0.5 mg | PLACEBO |
| Infekcje | Infekcia wirusem grypy | 13 | 10 |
|  | Infekcja mirusem opryszczki | 9 | 8 |
|  | Zapalenie oskrzeli | 8 | 4 |
|  | Zapalenie zatok | 7 | 5 |
|  | Zapalenie żoładka i jelit | 5 | 3 |
|  | Intekcje grzyticze | 4 | 1 |
| Zaburzenia rytmu serca | Bradykardia | 4 | 1 |
| Zaburzenia uldadu nerwowego | Ból gtony | 25 | 23 |
|  | Zawnoty głown | 7 | 6 |
|  | Parestezje | 5 | 4 |
|  | Migrena | 5 | 1 |


| Dziəanie niepożądane |  | Czestosc (\%) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | FINGO 0,5 mg | PLACEBO |
| Zaburzenia żolądko wo. jelit owe | Biegurka | 12 | 7 |
| Zaburzenia ogólnoustrojove i zwiaganiez miejscem podanialeks | Astenia | 3 | 1 |
| Zaburzenia miesniovoszkieletowe it kanki tacznej | Ból plecón | 12 | 7 |
| Zaburzenia dermatologiczne | Moypadanie mhos óm | 4 | 2 |
|  | migsypka | 3 | 2 |
|  | Soviad | 3 | 1 |
| Myriki badań | Podunyzzzony poziom transaminaz | 14 | 5 |
|  | Podinyżzony poziom gamma glutamylotr ans pe ptydazy | 5 | 1 |
|  | Spadek masy ciała | 5 | 3 |
|  | 隹zrost poziomu trójglicerydón we knoi | 3 | 1 |
| Zaburzenia uldadu oddechowego | Kaszel | 10 | 8 |
|  | Duszność | 8 | 5 |
| Zaburzenia psychiatryczne | Depresja | 8 | 7 |
| zaburzeniazwiazane ze wzrokem | Niemoraźne widzenie | 4 | 1 |
|  | Ból oka | 3 | 1 |
| Zaburzenia noozyniove | Nadciśnienie tętnicze | 6 | 4 |
| Zaburzenia zwizanez uktadem kuwionónymi limfay yoznym | Limfopenia | 4 | 1 |
|  | Leukopenia | 3 | $<1$ |

Z̈ódho: opraconanie własne na podstanie Charaktenstyki productu leczniczego (Gilenya@) [11].

## 5. Wybór i charakterystyka komparatorów

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) zaleca, by porớwnywać ocenianą interwencję z tw, istniejącą praktyką. Zalecarymi komparatorami są takėe technologie najczęściej stosowane, najtańsze lub najskuteczniejsze.
(W ponizszych tabelach przedstawiono opcje terapeutyczne stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego, wybrane przede wszystkim na podstawie Terapeutyc znego programu zofrowotnego keczenia stwardnienia rozsianego (TPZ) oraz dodatkowo na podstawie odnalezionych wytycznych organizacji międzynarodowych.

Należy zaznaczyć, że nie odnaleziono żadnych aktualnych wytycznych leczenia SM w Polsce, natomiast unano, że aktualną praktykę kliniczną definiuje przede wszystkim opisany wcześniej Terapeutyczny program zorrowotny stanowiący Załącznik Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 12 grudnia 2011 roku [59].

Dodatkowo należy wskazać na Rekomendację nr 19/2010 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 24 maja 2010 r. [58] dotyczącą natalizumabu, zgodnie z którą lek ten jest rekomendowany jako swiadczenie gwarantowane pod Warunkiem obniżenia kosztu terapii do poziomu efektywności kosztowej wnoszącej okoto $3 \times$ PKB / QALY per capita.

Niezbędne jest w tym miejscu również wskazanie celu leczenia SM, którym jest zahamowanie rozwoju choroby poprzez eliminację powstawania nowych ognisk choroby (pomiędzy rzutami) oraz zmniejszenie częstotliwosci występowania rzutów. Wsystkie interwencje, które nie realizują wskazanego powyżej celu zostaky Wykluczone, ponieważ nie mogą być technologią alternatywną dla fingolimodu.

Analizowane będą te interwencje, które odwołują sie do leczenia rzutowo-remisyjnej postaci SM. Wynika to z:

- założeń TPZ;
- faktu wy stępowania tej postaci choroby u większości chorych z SM;
- faktu rejestracji fingolimodu (Gilenyad) w leczeniu tej postaci choroby.

Dodatkowo, mimo UWzglednienia W TPZ zastosowania interferonu beta jako I linii leczenia SM, w zwązku z tym, że jest standardowa terapią w leczeniu RRSM interwencja ta bęckie rozpatrywana w niniejszym raporcie jako komparator. Takie postępowanie pozwoli na ocenę, czy stosowanie fingolimodu w II linii leczenia jest bardziej skuteczne niż kontynuowanie leczenia interferonem beta pomimo
niepowodzenia takiego leczenia w I linii. Ponadto w rekomendacji AOTM dotyczącej stosowania octanu glatirameru w leczeniu stwardnienia rozsianego [58] także porówrywano ten lek z interferonami beta, co jest dodatkowym potwierdzeniem słuszności uwzględnienia interferonów beta jako komparatorów w niniejszej analizie.

Aktualną praktykę kliniczną w leczeniu stwardnia rozsianego stanowią więc: interferony beta, natalizumab oraz octan glatirameru. Wiszystkie te intenwencje zostaky zakwalifikowane jako komparatory w niniejszej analizie.

Tabela 9.
Leki modyfikujące przebieg choroby stanowiące aktualną praktykę kiniczną Ieczenia RRSM w II linii

| Komparzaor | Uzasadnienie vabbory |
| :---: | :---: |
| octan glatir ameru | stosomany wi TPZ - uznany jako attualna praktyk a kliniczna |
| natalizumab | - spodziemana praktyka akliniczna <br> - rekromendowanyw Il linii leczenia SM: <br> - warurk owa Rek omendacja nt 19/2010 Prezes a Agencij Oceny Technologii Medycznych z dnia 24 maja 2010 r. - Prezes AOTM zarekomendowat natalizumab jaco swiadozenie govar antowane, pod warurk iem, obnïzenia kos ztu terapii do poziomu efectyon óscikosztomej zblizone do wartós ci $3 \times \mathrm{PKB} / \mathrm{QAL} Y$ per capita |
| interfer on beta- 1a, interferon beta 1b | - stosowiane m TPZ |

Z̈ódo: Opraconanie untasine na podstanie Terapeuthozrego program u zolomotnego keczeria stwardnienia rozsianego i losy 2007 [38, 59]

Zgodnie z powyżej opisanymi rozważaniami, fingolimod powinien zostać porównary w terapii dorostych osób waześniej leczonych lekami immunomodulujacymi (modyfikującymi przebieg choroby) z rzutowo-remisyjną postacią SM z:

- interferonem beta 1 a i.m. is.c.;
- interferonem beta-1b s.c.;
- natalizumabem iv:
- octanem glatirameru s.c.

Charakterystyka komparatorów została przeprowadzona na podstawie produktów dostępnych w Polsce i przedstawiona w kolejrych podrozdziałach.

### 5.1. Natalizumab

Substancją czynną produktu leczniczego Tysabri ${ }^{\text {io }}$ (podmiot odpowiectzialny: Elan Pharma International) jest natalizumab. Dostępny jest on postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w 15 ml fiolkach po 300 mg natalizumabu ( $20 \mathrm{mg} / \mathrm{ml}$ koncentratu). Po rozcieńczeniu roztwór do infuzji (bezbanwny, przezroczysty, lekko opalizujący) zawiera około $2,6 \mathrm{mg} / \mathrm{ml}$ natalizumabu [16].

Wedtug klasyfikacji ATC natalizumab należy do grupy farmakoterapeutycznej: selektywne leki immunosupresyine, o kodzie ATC: L04AA23 [16].

### 5.1.1. Działanie leku

Natalizumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciakem przecwko integrynie alfa-4, wytwarzanym w mysich liniach komórkowjch metodą rekombinacji DNA. Działanie natalizumabu przejawia się przez selektywną inhibicję molekuł adhezyjnych wiążąc się z podjednostką alfa-4 integryny ludzkiej, która ulega znacznej ekspresji na powierzchni wszystkich leukocytów, z wyjątkiem neutrofili. Swoiste wiązanie natalizumabu $z$ integryną affa-4-beta-1 blokuje interakcję $z$ jej receptorem, cząsteczką adhezji międzykomórkowej naczyń 1 (vCAM-1) i ligandami osteopontyną oraz alternatywnie uformowaną domeną fibronektyny - segmentem
łączącym 1 (CS-1). Natalizumab blokuje także interakcję integryny alfa 4 -beta 7 z adresyną (cząsteczką adhezyjną błon śluzowch 1 (MadCAM-1)). Inhibicja tych molekularnych interakcji zapobiega przenikaniu limfocytów jednojądrowych przez śródbłonek do zapalnej tkanki śródmiąższowej. Następnie natalizumab może powodować supresję reakcji zapalrych wstępujących wzmienionych chorobowo tkankach poprzez hamowanie interakcji leukocytów (Wykazujących ekspresję integryny alfa-4) $z$ ich ligandami $w$ macierzy pozakomórkowej i komórkach sródmiąższowych. Mechanizm ten wowołuje supresię procesu zapalnego oraz hamuje dalszą rekrutację komórek zapalnych w zmienionej chorobowo tkance.

W przypadku zapalenia OUN w przebiegu stwardnienia rozsianego natalizumab blokuje interakcje molekularne pomięczy integryną alfa-4-beta-1 i elementami docelowymi (ti. VCAM-1, CS-1 i osteopontyną) zmniejszając aktywnośc zapalną w mózgu oraz hamując dalszą rekrutację komórek odpornościowych do tkanki zapalnej. Prowadzi to do redukcji tworzenia lub powiększania się ognisk chorobowych w stwardnieniu rozsianym [16].

### 5.1.2. Zarejestrowane wskazanie

Natalizumab wskazany jest w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby wizutown-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego 0 dużej aktywności w następujących grupach:

- pacjenci z wysoką aktywnością choroby pomimo leczenia interferonem-beta (czyli chorzy, u których nie nastąpiła odpowiedź na pełen, roczny cykl leczenia interferonembeta). Występuje u nich co najmniej 1 nawrót choroby w ciagu ostatniego roku terapii i co najmniej 9 hiperintensywnych zmian w T2-zależnych obrazach MRI czaszki lub co najmiej 1 zmiana ulegająca Wzmocnieniu po podaniu gadolinu. "Pacjenta niereagujacego na leczenie" można też zdefiniować jako chorego z niezmienionym lub zwiększonym Wskaźnikiem nawrotớw lub z ciężkimi nawrotami w porớwnaniu z poprzednim rokiem.);
- pacjenci z szybko rozwijającą się, ciężką, ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego (2 lub więce nawrotów powodujących niesprawność W ciągu jednego roku oraz 1 lub więcej zmian ulegających wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazach MRI mózgu lub znaczący wzrost obciążenia zmianami w T2-zależrych obrazach w porównaniu z poprzednim, niedawnym badaniem MRI) [16]:


### 5.1.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatu

Leczenie natalizumabem należy rozpoczynać i kontynuować pod nadzorem lekarza doswiadczonego w rozpoznaniu i leczeniu schorzeń neurologicznych wośodkach mających dostęp do MRI.

Po uprzednim rozcieńczeniu koncentratu natalizumab w dawce 300 mg podawany jest drogą infuzji dożylnej trwającej około 1 goczinę raz na 4 tygodnie. Chorych należy obsenwować w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotownch nadwrażliwości w trakcie infuzji i przez 1 goczzinę po zakończeniu wewu.

Produktu nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu [16].

### 5.1.4. Działania niepożądane

Dane na temat działań niepożądanych występujących po stosowaniu natalizumabu uzyskano z kontrolowanych badań klinicznych z placebo obejmujących 1617 chorych ze stwardnieniem rozsianym (placebo - 1135 chorych), którzy leczeni byli natalizumabem przez okres maksymalnie 2 lat. Dziatania niepożądane zgłaszane podczas terapii natalizumabem z częstością większą 0.0,5\% nż działania zgłaszane w grupie placebo przedstawiono w poniższej tabeli [16].

Działania te zostały podane waz z wssczególnieniem częstosci wystepowania: bardzo częste $(1 / 10$ ), częste ( $(1 / 100$ do $=1 / 10$ ), niezbyt częste $(\geq 1 / 1000$ do $<1 / 100$, radkie ( $21 / 1000$ do $\leqslant 1 / 10000$ ) oraz bardzo radkie ( $\leqslant 1 / 10000$ ).

Tabela 10.
Zaobser wowane działania niepożądane związane ze stosowaniem natalizurnabu

| Zaburzenia wuldadzieinarzadzie | Dziaranie niepożalane | Czestosó wystepowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia uldadu ner wowego | ból gromy, zamoty gtomy | Często |
| Zaburzenia zoładkai jelit | ingmioty, nudnośei | Czesto |
| Zaburzenia mię́niowoszkieletowe i tkanki tacznej | bóle stanóvo | Często |
| Zakażenia i zarȧ̇enia pasożytnicze | zak azenia dróg moczonyyh. zapalenie błony śluzowej nosa igardła | Często |
| Zaburzenia ogólne i stany w miejsou podania | dreszcze, goraczka, zmęczenie | Czessto |
| Zaburzenia uldadu i mmunologicznego | pokraynea | Czessto |
|  | nadur azzliouośc | Niezbyt czessto |

Zócho: opracomanie vatasne na podstanie Charactenystyki produktu leczniczego Tysabrir [16]
Oprócz powyżej wymienionych działań niepożądanych u chorych leczonych natalizumabem obserwowano równiez:

- reakcje na infuzję:
- zawroty grow,
o nudności;
o pokizywka;
o dreszcze;
- reakcje nadwrażliwościz towarzyszącymi objawami:
o hipotonią;
- nadciśnieniemtętniczym;
o bólemw klatce piersiowe;;
o. uczuciem dyskomfortu w klatce piersiowej;
o dusznością i obrzękiem naczynioruchowym;
o wysypką;
o pokrzywką;
- immunogenność (przeciwciała przecwko natalizumabowi) i zwązane z nią działania w czasie infuzji:
o drżenia;
o nudności;
o Wymioty;
- uderzenia gorąca;
- zakażenia izakażenia oportunistyczne:
- postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia - zW\%kle prowadząca do ciężkiej niesprawności lub zgonu;
- Cnyptasporioum
- wirus opryszczki (Varicell zoster, Herpes simoled;
- opryszczkowe zapalenie mózgu;
- działanie na wątrobę:
a. spontaniczne, ciężkie przypadki uszkoczeń wątroby;
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
o hiperbilirubinemia;
- nowotwory ztośliwe;
- wphyw na wyniki badań laboratoryjnych:
o zwiększenie liczby krążących leukocytów, monocytów, eozynofili, bazofili i jądrowych postaci kwwinek czerwonych;
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hematokytu i erytrocytów[16].

Dla wymienionych działań niepożądarych nie podano częstości wy stępowania.

### 5.2. Octan glatirameru

Substancją czynną produktu leczniczego Copaxone ${ }^{\text {© }}$ (podmiot odpowiectzialny: Teva Pharmaceuticals Limited) jest octan glatirameru. Dostepry jest on wampułkostrzykawkach w postaci roztworu do wstrzkiwań 1 ml tego roztworu zaviera 20 mg octanu glatirameru, co odpowiada 18 mg glatirameru w postaci zasady.

Wedtug klasyfikacji ATC octan glatirameru należy do grupy farmakoterapeutycznej: inne cytokiny i produkty immunomodulujące, o koctzie: L03 AX13 [25].

### 5.2.1. Działanie leku

Mechanizm ctiałania octanu glatirameru u chorych ze stwardnieniem rozsianym nie został dokładnie poznany. Uważa się, że produkt ten działa poprzez modyfikację
procesów odpornosciowych. Po podaniu octanu glatirameru dochocki do pobudzenia swoistych supresorowich komórek T i ich pobudzenia wtkankach obwodowych [17].

### 5.2.2. Zarejestrowane wskazanie

Octanu glatirameru wskazany jest do zmniejszenia częstosci wstępowania rzutów choroby $u$ chorych leczonych ambulatoryjnie $z$ nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, charakteryzującą się wystąpieniem co najmniej dwóch napadów zaburzeń neurologicznych w okresie poprzedzających dwóch lat [17].

Octanu glatirameru nie powinno się stosować u chorych z chorobą piewpotnie lub wtórnie postępującą [17].

### 5.2.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatu

Zalecana dawka octanu glatirameru u doroslych chorych wnosi 20 mg (jedna ampułkostrzykawka) raz na dobę, we wstrzyknięciu podskórnym. Miejsce wstrzyknięcia powinno być codziennie zmieniane $w$ celu zmniejszenia prawdopodobieństwa miejscowego podrażnienia. Samoczielne wstryknięcia przez chorego zaleca się wykonywać w brzuch, ramiona, biodra lub uda [17]:

### 5.2.4. Dziatania niepożądane

Najczęściej zaobsenvowanymi cziałaniami niepożądanymi podczas podawania octanu glatiramers chorym w badaniu klinicznym byly reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak rumień, ból, stwardnienie tkanek, Swiąd, obrzęk, zapalenie inadwrażliwosć. Bezpośrednio po wstrzyknięciu produktu zaobserwowano co najmniej jedną z wymieniorych reakcji: rozszerzenie naczyń, ból w klatce piersiowej, duszność, kołatanie serca lub częstoskurcz. Wszystkie działanie niepożądane Występujące $u$ chorych otrzymujących octan glatirameru w badaniu klinicznym przedstawiono w poniższej tabeli. Dane te pochodzą $z$ trzech, podwójnie zaślepionych badań klinicznych z placebo (269 - grupa badana, 271 - placebo), przeprowadzonych w okresie 35 miesięcy [17].

Działania niepożądane zostały podane wraz z Wuszczególnieniem częstości Występowania: barczo częste $(\geq 1 / 10)$, częste $Q 1 / 100$ do $<1 / 10$ ), niezbyt częste

```
( \(1 / 1000\) do \(\leqslant 1 / 100\), radkie ( \((1 / 1000\) do \(\$ 1 / 10000\) ) oraz bardzo nadkie ( \(s\) 1/10000)
```

Tabela 11.
Zaobser wowane diałania niepożądane związane ze stosowariem octanu glatirameru

| Zaburzenia wulfadzieharzadzie | Dzialanie niepożădane | Czestośo występowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia sercai naczyŕ | kołatanie serca, rozszerzenie naczyń | Bardzo często |
|  | omdlenie, nadeśnienie, migrena, częstoskurcz, zaburzenia naczyń | Czessto |
|  | skurcze prze dinczes ne serca, bladość, żylaki | Niezbyt często |
| Zaburzenia krwi i układu chtonnego | maylemy podskórne, uogólnione pomiedsze nie węztón chłonnych | Często |
|  | eozynofilia, powięcszenie sledziony | Niezbyt często |
| Zaburzenia uldadu ner movego | niepokój, depresja, zaworoty głonny, ansiększone napięcie mięśnionte | Bardzo często |
|  | dziwaczne sny, pobudzenie, amnezja, ataksja, stan splątania, opadanie stopy, nermonóść. oczoplas, senność, zabuzenía moung, stupor, drżenie | Często |
|  | euforia, omarry, mrogość, reakcje maniak alne, drgankikloniczne miésni, zapalenie nermu, zaburenia osobowosci, kręcz szyi | Niezbyt często |
| Zaburzenia uldadu oddechowego, klatki piersioweji sódpiersia | dusznośó | Bardzo często |
|  | zapalenie oskrzeli, zoniększony kaszel, nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, sezonomny nieżyt nosa | Niezbyt często |
|  | bezdech, krmanjienie z nosa, skurczk rtani, zaburzenie płuca, zmiana głosu | Niezbyt często |
| Zaburzenia żoladkal jelit | zaparcie, biegurk a, nudności | Bardzo często |
|  | anoreksja, dysfagia, nietzymanie kału, zapalenie żoładd a i jelit, zaburzenia odbytu, zapalenie jamy ustrej. próchnica zębóou | Często |


| Zaburzenia wuldadziehnazadzie | Dzialanie niepożądane | Czestość wystẹpowenia |
| :---: | :---: | :---: |
|  | wizód przełyku, kriotok $z$ odbytu, <br> zapalenie jelita cienkiego i <br> dereżnicy, pomiększenie in ątroby. pomiększenie gruczołu slinomego | Niezbyt często |
| Zaburzenia skóryi tkanki podskómej | mysypka, pocenie siez | Bardzo często |
|  | opryszczk a Herpes simplex, łagodny nomotnór skóry. zaburzenia sk óry, pokrzyouka | Często |
|  | obreęk naczynioruchouny. kontaktowe zapalenie skóry, rumień guzowaty, ozyr aczność, atrofia skóry, rak skóry, guzek skóry | Niezbyt często |
| Zaburzenia mięs ionoszkieletowe i tkanki taconnej | bólstanowny | Bardzo często |
|  | zapalenie stavus | Często |
|  | zaburzenia ścięgna, zapalenie scięgien i pochemek | Niezbyt często |
| Zaburzenia endokrynologiczne | pomiększenie tarczycy, nadczynnósé tar czycy | Niezbyt często |
| Zaburzenia meabolizmu i odżywiania | obrzęk, obrzeck obwo dony. zuniększenie masy ciała | Często |
|  | nietolerancja alkoholi, dna moczanowa | Niezbyt często |
| Zaburzenia oka, wha i bfedrika | podmójne widzenie, zaburzenia ucha, ból ucha, zaburzenia oczu, zapalenie ucha środkowego, zaburzenia smaku, zaburzenia pola midzenia | Często |
|  | zaćma specyficzna, uszkodzenie rogónki, knolawie nie z gaki ocznej, rozszerzenie źenicy, zapalenie ucha zemnętznego. opadanie powiek | Niezbyt często |
| Zaburzenia nereki dróg moczowych | kandydoza pochuny, zapalenie pęcherza, bolesne miesiaczkowanie, impotencja, zaburzenia miesiagck owania, nie prawnidtonyy rozmaz oytologiczny, zatraymanie moczu, zaburzenia dróg moczomnych, nagłe parcie na mocz | Często |


| Zaburzenia wuldadziènarządzie | Dził̧anie niepożądane | Czestość występowania |
| :---: | :---: | :---: |
|  | poronienie, obrzet piersi, <br> krwiomocz, ból nerki, zaburzenia jajnka, bolesny przedtizony waznód prácia, zaburzenia gruczołu krokowego. odmiedniczk owe zap alenie nerek. zaburzenia jader, niep ramidłowość moczu, krowotok z pochung, zaburzenia sromu ipochony | Niezbyt czeqsto |
| Zaburzenia ogólne i stany wo miejsou podania | reak cje w miejscu wstrakenięcia, ból wo klatce piersiowej, objamy grypopodobne, astenia, ból plecon, bol gtany, bol | Bardzo czessto |
|  | reakcje alergiczne, dreszoze, obredt tonalzy. goraçzka, ból boku, torbiel, reaccje miejs come, złe samopoczucie, ból szyi. notwotonór | Często |
|  | próby samobójcze, ropień, zap alenie tharki tacznej, objawny tand. .dnia następrego", przepuclina, hipotermia, nie określone dok tadnie zapalenie. zapalenie btonys luzowej, syndrom poszozepienny | Niezbyt czessto |

Z'ócho: Opracowanie whasne na podstanvie Charakterystyki produktu leczniczego Copaxone" [17].
Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi u chorych przyjmujących octan glatirameru obserwowano także rzadkie oraz bardzo izadkie reakcje takie jak. reakcje anatilaktyczne, drgawki, zmianę liczby biakych krwinek, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowfch. Donoszono rớwnież o wystąpieniu miejscowego zaniku tkanki tłuszczowej i rzadko martuicy skóry w miejscu wstrzyknięcia [17].

### 5.3. Interferon beta-1a

Interferon beta-1 a jest substancją czynną zawartą w dwóch preparatach dostęprych na polskim rynku:

Avonex ${ }^{\text {© }}$ (podmiot odpowiectialny Biogen Idec) dostępny jest w postaci proszku (o barwie białej do złamanej bieli) z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań) do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Każda fiolka zawiera $30 \mathrm{\mu g}$ ( 6 MIU ) interferonu beta-1a. Po rozpuszczeniu w fiolce znajduje się $1,0 \mathrm{ml}$ roztworu a stężeniu $30 \mu \mathrm{ml}$ : interferonu beta-1a [12]:

Rebif (podmiot odpowiedzialny: Merck Serono S.p.A.) dostępny jest w ampułkostrzykawkach w dawkach: $22 \mu \mathrm{~g}$ ( 6 MIU ), $44 \mu \mathrm{~g}$ ( 12 MIU$), 66 \mu \mathrm{~g}(18 \mathrm{MIU})$, $132 \mu \mathrm{~g}$ ( 36 MIU ) w roztworze do wstrzykiwań [13].

Według klasyfikacji ATC interferon beta-1a należy do grupy farmakoterapeutycznej: leki immunostymulujące, interferony, o kodzie: L03 AB07 [25].

### 5.3.1. Działanie leku

Interferony należą do grupy biatek wytwarzanych przez komórki eukariotyczne W odpowiedzi na zakażenie wirusowe lub cziałanie innych czynnikớw biologicznych. Interferony są cytokinami pośredniczącymi w aktywności przeciwwirusowej, antyproliferacyjnej i immunomodulacyjnej. Interferon beta wytwarzany jest przez różne roczaje komórek, mięctzy innymi przez fibroblasty i makrofagi. Interferon beta1a ma taką samą sekwencję aminokwasów jak endogenny ludzki interferon beta, przez co ulega glikozylacji tak samo jak naturalne biakko $[12 ; 13]$.

Lek Wykazuje działanie biologiczne poprzez wiązanie się ze specyficznymi receptorami na powierzchni ludzkich komórek. Wiązanie to daje początek złożonej kaskadzie reakcji wewnątrzkomórkowych, które prowactzą do ekspresji wielu produktów i markerów genowych takich jak: MHC klasy I, biako MX, syntetaza 2' / 5'-oligoadenylowana, $\beta_{z}$-mikroglobulina i neopteryna. Po domięśniowym podaniu pojedynczej dawki interferonu beta-1a, zwiększone stężenia tych czynnikớw utrzymują się w surowicy przez co najmniej cztery dni do jednego tygodnia [16].

Dokładny mechanizm ctziałania interferonu beta w stwardnieniu nie zostar jednak w dalszym ciągu szczegófowo zbadany [12]:

### 5.3.2. Zarejestrowane wskazanie

Avonex ${ }^{\text {© }}$ ma następujące wskazania do stosowania:

- U chorych ze zdiagnozowaną nawracającą postacią stwardnienia rozsianego (MS) określonego w badaniach klinicznych jako ofwa lub więcej zaostrzeń choroby (nawrotów w czasie ostatnich trzech lat bez oznak postępu choroby
między nawrotami, (spowalnia postęp niesprawności izmniejsza częstość nawrotów
- U chorych, u których wystąpi pojedynczy przypadek demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, którego ciężkość kwalifikuje do leczenia podawanymi dożyInie kortykosteroidami, jeśli alternatywna diagnoza została wykluczona, i jeśli istnieje dıze ryzyko rozwoju klinicznie zdefiniowanego stwardnienia rozsianego.

Produkt należy odstawić u chorych, u Kórych rozwinie się postępujące MS [12].
Rebif ${ }^{\text {D }}$ wskazany jest $w$ leczeniu postaci stwardnienia rozsianego przebiegającej z Izutami. W badaniach klinicznych oznacza to wystąpienie przynajmniej dwóch lub większej ilości rzutów zaburzeń neurologicznych w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie udowodniono skuteczności produktu $u$ chorych $z$ wtórnie przewekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegaiącą bez izutớw [13].

### 5.3.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatu

Leczenie interferonem beta-1a należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w terapii MS.

W leczeniu nawrotowego stwardnienia rozsianego zalecana dawka produktu Avonex ${ }^{\text {© }}$ whosi $30 \mathrm{pg}(1 \mathrm{ml}$ roztwors) raz w tygodniu we wstryknięciu domięśniowy.

Natomiast zalecana dawka produktu Rebif whosi 44 jg podawana we wstrzyknięciu podskómym trzy razy w tygodniu, z kolei dawka $22 \mu \mathrm{~g}$ zalecana jest u chorych nietolerujących wiższych dawek interferonu.
(W początkowy leczeniu interferonem beta dawkę należy stopniowo zwiększać w celu umożliwwienia rozwoju tachyfilaksji i zmniejszenia w ten sposób ctziałań niepożądanych [13].

Premedykacja: w celu zmniejszenia objawów grypopodobnych zwązanych ze stosowaniem interferonu beta zaleca się podanie przeciwgorączkowego leku przeciwtólowego przed wykonaniem wstrzyknięcia i dodatkowo 24 godziny po każơym wstrzyknięciu $[12,13]$.

### 5.3.4. Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane po zastosowaniu produktu Avonex ${ }^{\text {® }}$ są objawy grypopodobne, bóle mięśniowe, gorączka, dreszcze, pocenie się, ostabienie, bóle głow i nudności. Są one szczególnie nasilone w początkowej fazie leczenia, a częstość ich występowania zmniejsza się wraz z kontynuacją terapii. Przejściowe objawy neurologiczne przypominaiące objawy nasilenia stwardnienia rozsianego (MS) mogą wystąpić natomiast po wstryknięciu leku W każdym momencie leczenia może dojść do przejściowego wzmożenia napięcia mięśniowego i (lub) ciężkiego ostabienia mięśniowego, które uniemożliwia wykonywanie ruchớw dowolnych. Objawy te występują w ograniczonym czasie trwania w zależności od kolejrych wstrzyknięc i moga powtarzać się po kolejnych wstrzyknięciach (w niektórych przypadkach zwązane są $z$ Występowaniem objawów grypopodobnych).

Dziatania niepożądane zostały wyrażone w pacjento-latach i podana wraz zWyszczególnieniem częstošci wstępowania; barctzo często (z1/10 pacjento-lat), często ( $=1 / 100$ do $<1 / 10$ pacjento-lat), niezbyt często ( $=1 / 1000$ do $\leqslant 1 / 100$ pacjentolat), radko ( $21 / 10000$ do $=1 / 1000$ pacjento-lat), barctzo raadko ( $<1 / 10000$ pacjentolat), oraz częstość nieznana (częstosć nie może być określona na podstawe dostępnych danych).

Pacjento-czas jest sumą indywidualnych jednostek czasu, w których chory uczestniczący $w$ badaniu by poddany działaniu produktu Avonex ${ }^{\Phi}$ przed Wystąpieniem çiałania niepożądanego. Na przykad 100 osobo-lat można obserwować $u 100$ chorych leczorych przez okres jednego roku lub u 200 chorych leczonych przez okres pót roku: W tabeli ponz̈ej przedstawiono działania niepożądane zaobserwowane w trakcie badań (badania kliniczne i badania
obserwacyjne, z okresem obsenwacji od dwóch do szesciu lat) i inne dziatania niepożądane o nieznanej częstości zghoszone w trakcie badań porejestracyjnych.

Tabela 12.
Zaobser wowane diałania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Avonex ${ }^{\circ}$

| Zaburzenia wulsadzieinarzadzie | Dziłłanie niepożadane | Czestósó wysterpowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia serca | k ardiomiopatia, zas toinona niemoydoln ósó serca, kołatanie serca, anytmia, tachykardia | Czesstość nieznana |
| Zaburzenia krwi i uldadu chitonnego | pancytopenia, trombocytopenia | Częstość niezıana |
| Zaburzenia ukadurierwowego | ból gtowy | Bardzo często |
|  | spastyczność mięśni, niedoczulica | Czessto |
|  | objanny neurologiczne, omdlenie, mzmożone napięcie, zawnoty ghomy, parestezje, drgandi, migrena | Częstość niezriana |
| Zaburzenia uktadu oddechowego, Watki piersiowej i sródpiersia | wnyciek modnistyz nos a | Często |
|  | dusznośo | Rzadko |
| Zaburzenia żołaldka i jelit | mymioty, biegurk a, nudności | Często |
| Zaburzenia skóry it kanki podskórnej | woysypka, nasilone pocenie się. siniaki | Często |
|  | tysienie | Niezbyt częs to |
|  | obrzęk naczynioruchony, śmiad, monsyple a pęcherz) onola, pokrzyok a, nasilenie łuszozycy | Czesstość nieznana |
| Zaburzenia mię́sionoskieletowe i tkanki tasznej | kur cz miéśni, bólkarku, bóle mięśni, bóle stanón, bóle Kańczyn, bóle plecóon, sztyouncéé miés ni, sztymność mieśs niowoszkieletowa | Często |
|  | ulładonyy toczeń rumieniowaty, osłabienie mieśsni, zap alenie stanoón | Częstość niezriana |
| Zaburzenia endokrynologiczne | nie doczynność tarczycy. nadezynność tar czycy | Czesstość niezuana |
| Zaburzenia metabolizmu iodżymiania | brak taknienia | Często |
| Zakażeniai zarażenia pasożytnicze | ropień um miejs cu tustrzyknięcia | Czesstość niezuana |


| Zaburzenia wuldadziehnarzadzie | Dziaranie niepożądane | Czestośś występowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia naczyniowe | nagte zaczenmienienie | Często |
|  | rozszerzenie naczyón | Częstósó niezuana |
| Zaburzenia ogólnei stamy w miejscu podania | objanny grypopodobre, gorączka. dreszoze, poceniesię | Bardzo często |
|  | ból wo miejsou mstrzyknięcia, rumień tu miejscu ustrzyknięcia, siniak tor miejs ou instrzjknięcia, osłabienie, ból, zmęczenie, złe samopoczucie, nocne pocenie się | Czessto |
|  | uczucie pieczenia to miejscu mstryknięcia | Niezbyt często |
|  | odozyn m miejscu ms tzzk nięcia, <br> zapalenie wo miejs ou ms tryke nięcia, zapalenie tk anki łacznej to miejscu wstrzyknięcia, martuica wo miejscu ustryknięcia, <br> knowaienie to miejs ou ustrzyk nięcia, bóle whlatce piersionej | Częstośó niezuana |
| Zaburzenia uktadu immunologicznego | reaccja anafilactyczna, wstrzas anafilaktyczro, reakcje nadurażlinoóci (obrzek naczynior uchonny, dusznós' pokryonka, mysypka, mus ypta ze swiądem) | Częstósć nieziana |
| Zaburzenia wątroby i dróg zólciowych | niennydolnósó wątroby, zapalenie magtroby, autoimmunologiczne zap alenie watroby | Częstośó niezuana |
| Zaburzenia uktadurozrodczego i piers | kriwotok maciczny, knotok miesiacza ony | Niezbyt częs to |
| Zaburzenia psychiczne | depresja, bezsenność | Często |
|  | próty samobójcze, psychozy. nie pokój, splątanie, niestabilność emocjonalna | Częstośó niezulana |
| Badania diagnostyczne | zmniejszenie liczby limfocytóno, zmniejzzenie liczby biatych krowinek, zmniejszenie liczby granulocytóm obojętno chtonmych. zmniejszenie hematokrytu, zwiększenie stężenia potasu we knoui, zoniększenie stężenia azotu moczrikonego we krovi | Czesto |
|  | zmniejz zenie liczby plytek | Niezbyt często |
|  | zmniejszenie masy ciała, zulideszenie masy ciała, niepramidłome wynki testón czynnos ci wątroby | Czeqstóśc niezuana |

Zródho: Opracowanie whasne na podstanuie Charakterystyki produktu leczniczego Avonex0 [12].

Największą częstość występowania ctziałań niepożądanych (u około 70\% chorych) związarych z terapią produktem Rebif ${ }^{\text {T }}$ wy kazują objawy grypopodobne, szczególnie na początku terapii. U około $30 \%$ chorych wstępują też reakcje wmiejscu Wstrzyknięcia, przeważnie w postaci łagodnego odczynu zapalnego lub rumienia. Badania laboratoryjne często wykazują równiez bezobjawowe zaburzenia czynności wątroby i zmniejszenie liczby leukocytów. Wję̧kszosć działań niepożądarych zaobserwowanych podczas terapii interferonem beta-1a jest zwykle tagodna, przemijająca i ustępuje po zmniejszeniu dawki leku.

Poniżej przedstawiono dane, dotyczące częstosci występowania cziałań niepożądanych, tryskane podczas badań klinicznych stwardnienia rozsianego (placebo - 824 chorych; Rebif $22 \mu \mathrm{~g}$ podawany 3 razy w tygodniu -398 chorych; Rebif ${ }^{[15} 4 \mu \mathrm{~g}$ podawary 3 razy wtygodniu -727 chorych), Dane te zostaky zebrane wokresie 6 miesięcy. Dodatkowo przedstawiono działania niepożądane zebrane z okresu porejestracyjnego (częstość tych działań jest nieznana).

Działania niepożądane zostały podane wraz z wyszczególnieniem częstości Występowania: barcto częste ( $\geq 1 / 10$ ), częste $(\geq 1 / 100$ do $<1 / 10$ ), niezbyt częste ( $1 / 1000$ do $<1 / 100$ ), radkie ( $21 / 1000$ do $<1 / 10000$ ), barcto rzadkie ( $\leqslant 1 / 10000$ ), oraz częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 13.
Zaobser wowane działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Rebif ${ }^{\circ}$

| Zaburzenia wulfadzieinarządzie | Dziłhanie niepożădane | Czeestósó wysteppowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia krwi i ulfadu chtonnego | neutropenia, limfopenia, ledkopenia, małoptytkomośś, niedokrmistósé | Bardzo często |
|  | zakrzepona plamica <br> matoptyk onvai' zesp ót hemolityczno-mocznicoung | Częstośó niezulana |
| Zaburzenia uktadurier wowego | ból gtomy | Bardzo często |
|  | drganki, przej' cionve objanory neurologiczne (tzn. zmniejzzenie czuciáa, skurcze mięśni, parestezje, zaburzenia chodu, sztypunośó mieśśni istanóon) mogace naśladować zacstrzenia objatoówn stwar dnienia rozianego | Czesstósó nieziana |
| Zaburzenia oka | zabuzenia naczyniowe siak ónki (np. retinop atia, myysięki o <br>  siatkónce, nie drożnośś tętricy lub żyty siatkónki) | Częstość niezuana |
| Zaburzenia uktadu oddechowego, Watki piersiowej i sódpiersia | duszność | Czesstósó niezuana |
| Zaburzenia żołądka i jelit | Wrymioty, biegurk a, nudnossi | Często |
| Zaburzenia skóryit kanki podskórnej | swiad, mys yplea, mysypka rumieniona, mys yple a grude onoplamkowa | Czessto |
|  | obręte naczynioruchouny. pokrzyok a, rumién <br> mielopostaciony, reac cje skóme podobne do objanónon rumienia wielop ostaciowego, zes pół Stevensa Johnsona, wrypadanie whosóm | Częstośó niezuana |
| Zaburzenia mię̧́siowoszkieletowe i tkanki łącznej | ból mięs ${ }^{\text {a }}$, ból stawón | Często |
| Zaburzenia endokrynologiozne | zaburzenia czynności tarczycy objanniające się nadczynnościa lub niedoczynnoscią tarezycy | Niezbyt czeesto |
| Zakażeniai zarażenia pasoźytnicze | ropień um miejscu ustrzyknięcia | Niezbyt czeesto |
|  | infek cje tou miejscu mostryknięcia mi tym zapalenie tkanki łącznej | Czesstósó niezuana |
| Zaburzenia naczyniowe | incydenty zakrzepono-zatorone | Częstósó niezuana |
| Zaburzenia uktadu i mmunologicznego | reakcje an atilaktyczne | Czeqstósó niezrana |
| Zaburzenia wątroby i dróg zótciowych | zapale nie wąt oby z żóttaczk a lub bez żóttaczki | Częstósó nieziana |


| Zaburzenia wuldadziehnaragdzie | Działanie niepożądane | Częstość wysteppowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia psychiczne | depresja, bersenność | Często |
|  | próby samobójcze | Czestośó niezuana |
| Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | stanyzapalne wimiejou mstrzyknięcia, reacoje min miejsou mustrzyknięcia, objanny grypopodobne | Bardzo często |
|  | ból wo miejscu mstrzyknięcia, zmęczenie, dreszcze, goraczka | Często |
|  | martunica wiejscu mstrzyknięcia, ropień lub naciek wo miejscu mstrayknięcia | Niezbyt często |
| Badania diagnostyczne | bezobjanome zonietrszenie aktyouności aminotrarsferaz | Bardzo często |
|  | znaczne zoniększenie atypunósi aminotrarsferaz | Często |

Żróoho: Opracomanie whas ne na podstamie Charakterystyki produktu leczniczego Rebif [13]

### 5.4. Interferon beta-1b

Interferon beta-1b jest substancją czynną zawartą w dwóch preparatach dostęprych na polskim rynku:

Betaferon ${ }^{\text {a }}$ (podmiot odpowiedzialny: Bayer Schering Pharma AG) dostępry jest w postaci proszku (sterylny, banvy biakej lub prawie biatej) z rozpuszczalnikiem (chlorek sodowy) do sporządzania roztworu do wstrzykiwań wifiolce Każda fiolka zawera $300 \mathrm{\mu g}(9,6 \mathrm{MIU})$ rekombinowanego interferonu beta-1b, a $\mathbf{w} 1 \mathrm{ml}$ przygotowanego roztworu znajduje się $250 \mu \mathrm{~g}$ ( 8 MIV) rekombinowanego interferonu betar 1 b [14].

Extavia (podmiot odpowiectialny: Novartis Europharm Limited) dostępny jest w postaci proszku (barwy białej lub zblizonej do białej) z rozpuszczalnikiem (chlorek sodu) do sporządzania roztworu do wstrzykwan w fiolkach Kaźda fiolka zawiera $300 \mu \mathrm{~g}(9,6 \mathrm{MIU})$ rekombinowanego interferonu beta-1b, a w 1 ml prygotowanego roztworu znajduje się $250 \mu \mathrm{~g}$ ( 8 MIU)rekombinowanego interferonu beta-1b [15].

Według klasyfikacji ATC interferon beta-1b należy do grupy farmakoterapeutycznej: cytokiny i interferony o kodzie ATC: L03 AB 08 [25].

### 5.4.1. Dziatanie leku

Interferony należą do grupy biakek wytwarzanych przez komórki eukariotyczne wodpowiedzi na zakażenie wirusowe lub ctiatanie innych czynników biologicznych. Interferony są cytokinami pośredniczącymi w aktywności przeciwwirusowej, antyproliferacyjnej i immunomodulacyinej. Interferon beta-1b whazuje zarówno waściwości przeciwwirusowe jak i wasciwości regulujące uktad immunologiczny. Mechanizm działania interferonu beta-1b w stwardnieniu rozsianym nie zostaf cakowicie wjaśniony. Wiadome jest jednak, że zdolność interferonu beta-1b do modyfikowania odpowiectzi biologicznej jest związana z jego odchialywaniem ze specyficznymi receptorami znajdującymi się na powierzchni komórek ludzkich. Wiązanie się interferonu beta-1b z tymi receptorami indukuje ekspresję produktów wielu genów, które są mediatorami ckiałań biologicznych interferonu beta-1b. Ponadto interferon beta-1b zmniejsza powinowactwo receptorów do wiązania się z interferonem gamma oraz przyspiesza internalizację i degradację receptorów interferonu gamma. Interferon beta-1b nasila także hamujące dziakanie obwodowych komórek jednojądrowych krwi $[14,15]$.

### 5.4.2. Zarejestrowane wskazanie

Interferon beta-1b wskazary jest w leczeniu chorych:

- z pojedynczym ogniskiem demielinizacji z czynnym procesemzapalnym, który jest wystarczająco zaostrzony i uzasadnia leczenie poprzez dožyIne podanie kortykosteroidớw, jeśli wykluczono alternatywne rozpoznania i jeśli u chorych Występuje duże ryzyko rozwoju jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego;
- z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ofwóch lat wistąpiky przynajmniej dwa rzuty choroby;
- z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutami $[14,15]$.


### 5.4.3. Dawkowanie i przyjmowanie preparatu

Leczenie interferonem beta-1b należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doswiadczonego w terapii MS.

Zalecana dawka interferonu beta-1b wynosi $250 \mu \mathrm{~g}(8,0 \mathrm{MIU}) \mathrm{tj} 1 \mathrm{ml}$ przygotowanego roztworu, podawana podskórnie co drugi dzień. W początkowwm okresie leczenia zwykle zaleca się stopniowe zwiększanie dawki. Podawanie interferonu beta1b należy rozpoczać od dawki $62,5 \mu \mathrm{~g}(0,25 \mathrm{ml})$ podskórnie co drugi dzień, powoli zwiększając dawkę do $250 \mu \mathrm{~g}(1,0 \mathrm{ml})$ co drugi dzień. Okres zwiększania dawki można odpowiednio dostosować w przypadku wystąpienia jakiegokowwiek istotnego dziatania niepożądanego. W celu uyskania wasciwej skuteczności należy osiągnąć dawkę 250 mikrogramów ( $1,0 \mathrm{mb}$ ) podawaną co drugi dzień.

Nie zaleca się leczenia chorych z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich 2 lat wystąpiły mniej niż 2 rzuty choroby lub chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich 2 lat nie wstąpifo czynne stadium choroby [14, 15 .

### 5.4.4. Działania niepożądane

W początkowym okresie leczenia często występują dziakania niepożądane, które zazwoczaj samoczynnie ustępują. Najczęściej obsewowano zespót objawów grypopodobnych (gorączka, dreszcze, bóle stawów, złe samopoczucie, pocenie się, ból głowy, bóle mięśniowe) whikających głównie z działania farmakologicznego interferonu beta1b. W miejscu wstryknięcia często występują reakcje takie jak: zaczewienie, obrzęk, przebarwienie, stan zapalry, ból, nadwrażlwośc, martwica i reakcje nieswoiste [14, 15].

W ponższej tabeli zebrano działania niepożądane związane z podaniem interferonu beta 1b. Działania te zostały podane wraz $z$ wyszczególnieniem częstości występowania barcto częste ( $\geq 1 / 10$ ), czeste ( $\geq 1 / 100$ do $<1 / 10$ ), niezbyt częste ( $21 / 1000$ do $<1 / 100$, radkie $(~(1 / 1000$ do $<1 / 10000$ ) oraz bardzo radkie $(\leq 1 / 10000)$.

Tabela 14.
Zaobser wowane diałania niepożădane związane ze stosowaniem interferonu beta-1b

| Zaburzenia wuldadzieharządzie | Dziłłanie niepożădane | Czesstósó wysteppowenia |
| :---: | :---: | :---: |
| Zaburzenia seroa | kardiomiopatia, tachykardia, uczucie k ofatania serca | Rzadko |
| Zaburzenia krwi i uldadu chtonnego | nie dok nomistośc, małoptytkomośc. leukopenia | Niezbyt często |
|  | uogólnione powiększenie wę̧tón chtonnych | Rzadko |
| Zaburzenia uktadurier wowego | drganki | Rzadko |
| Zaburzenia uktadu oddechowego, Watki piersionej i धódpiersia | skurcz oskrzeli, duszność | Rzadko |
| Zaburzenia żotądka i jelit | mormioty, nudności | Niezbyt czeesto |
|  | zapalenie trustki | Rzadko |
| Zaburzenia skóryitkanki podskórnej | pokrzyok a, mysypka, świąd, tysienie | Niezbyt często |
|  | zmiana zabamuienia skóry | Rzadko |
| Zaburzenia mięśniowoskieletowe i tkanki tocznej | bóle mięśniome, nadmierne napięcie | Niezbyt czeesto |
| Zaburzenia endokrynologiczne | nadezynność tarczycy, nie doczynnośó tarczycy. zaburzenia czynnośsi tarczycy | Rzadko |
| Zaburzenia metabolizmu iodżymiania | zuniększenie stężenia trójglicerydón we knovi, jadtomst tret | Rzadko |
| Zaburzenia naczyniowe | nadećsnienie | Niezbyt czets to |
| Zaburzenia ogólnel stany w miejsou podania | zespót objanoón grypopodobrych ${ }^{x}$, dreszeze $e^{x}$. gor aczk $a^{x}$, reakcja min miejscu mstrzyknięcia ${ }^{x}$, stan zap alruy mol miejscu ustrzyknięciana, bólm. miejscu ins tzyk nięcia | Bardzo często |
|  | martuica w miejscu wstrzyknięcia | Często |
|  | ból wh klatce piersionej, zte s amopoczucie, potliność | Rzadko |
| Zaburzenia układu i mmunologicznego | reakcje anatilaktyozne | Rzadko |
| Zaburzenia watroby i dróg zófciowych | zoniększenie aktypuności aminotrarsferazy alaninowej. zoniększenie altypunósoi aminotransfer azy asparaginianowej | Niezbyt czeesto |


| Zaburzenia wuldadziehnaragzie | Dziaranie niepożądane | Częstość występowenia |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Zoniększenie stężenia bilirubiny we krovi, zoniększenie aktyonności gamma glutamylotr ansterazy, zapalenie watroby | Rzadko |
| Zaburzenia układu rozrod czego ipiersi | zaburzenia miesiaczkionania | Rzadko |
| Zaburzenia psychiczne | depresja | Niezbyt czetsto |
|  | splątanie, lęk, chvie jność emocjonalna, próby samobójcze | Rzadko |
| Badania diagnostyczne | zmniejszenie masy ciała | Rzadko |

*czestośó unystęponania podano two oparciu o mynki bad ań klinicznych
Źrodio: Opracomanie whasne na podstanie Charakterystyki produktu leczniczego Extavia [15]

## 6. Efekty zdrowotne

Ocenianymi efektami zdrowntnymi będą istotne klinicznie punkty końcowe, mające znaczenie wocenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii stwardnienia rozsianego.

W odniesieniu do skuteczności uwzględnione zostaną punkty końcowe, które są zwązane z oceną częstości wstępowania rzutów, progresią choroby i postępem niepetnosprawności, zmianami wobrębie ognisk demielinizacyjoych w obrazowaniu rezonansem magnetycznym, utratą chorych z badania oraz zgonami i jakością życia.

W analizie bezpieczeństwa pod uvage zostanie więta częstosćc wysteqpowania działań niepożądanych (ogółem, ciężkich oraz charakterystycznych dla leku działań niepożądanych wymienionych w badaniach).

## 7. Status finansowania

Fingolimod nie jest obecnie w Polsce finansowany.
W Polsce częsćc chorych leczona jest w ramach Terapeutycznego programu zofrowotnego lec zenia stwardnienia rozsianego, który obejmuje chorych z rautoworemisyjną postacią MS (pozostali chorzy nie otrzymują terapii immunomodulującej finansowanej z budżetu płatnika publicznego). Kwalifikacja do programu zapewnia leczenie przez okres do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 60 miesięcy, lekami modyfikującymi przebieg choroby takimi jak: interferon beta-1a,
interferon beta-1b lub ( W razie niepowoczenia terapii interferonami beta) octan glatirameru.
(W ponższej tabeli przedstawiono wykaz substancji czynnych stosowanych w TPZ wraz $z$ ich whceną punktową.

Tabela 15.
Whyena punktowa interferonów beta oraz octanu glatirameru stosowarych w Terapeutycznym programie zdrowotrym leczenia stwardnienia rozsianego

| Kod substancii czynnej CH | Nazwa substanci ozynnej | Droga podania | Jednostka | Wycena punktowe 2012 jednostki leku [pkt.] |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5.0804 .0000161 | Octan glatir ameru | inj. | mg | 0.5096 |
| 50804,0000187 | Interferon beta-1a | inj. | amp. 22 fg | 12,5000 |
| 50804.0000188 | Interferon beta-1a | inj. | amp. $44 \mu \mathrm{~g}$ | 25,0000 |
| 50804.0000189 | Interferon beta-1a | inj. | amp. $30 \mu \mathrm{~g}$ | 75,0000 |
| 50804.0000195 | Interferon beta-1b | inj. | amp. $300 \mu \mathrm{~g}$ | 20,7940 |

Żócho: opracowanie whasne na podstamie Kazalogu substangii czynnych stosomanych wteraneutyoznych program ach zohowotnych [6].

Natalizumab nie jest obecnie finansowany z budzetu phatnika publicznego. Stanowił natomiast przedmiot oceny przeprowadzonej przez AOTM. W wniku oceny natalizumab Lzyskał oraz warunkową Rekomendację nr 1912010 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medyczrych z dnia 24 maja 2010r, w której Prezes AOTM zarekomendował natalizumab jako świadczenie gwarantowane, pod warunkiem obniżenia kosztu terapii do poziomu efektywności kosztowej zblżonej do wartości $3 x$ PKB/QALY per capita.

## 8. Proponowane kierunki analityczne i zakres analiz

### 8.1. Analiza kliniczna

Analiza kliniczna, która zostanie wykonana, będzie miała na celu porównanie fingolimodu z wybanymi komparatorami w II linii leczenia doroskych chorych, u których stwierdzono rzutowo-remisyjną postać stwardnienia roz sianego.

Raport oceny technologii medycznej będzie dotyczyt dawki 0,5 mg na dobę. W takiej dawce fingolimod został dopuszczony do obrotu przez EMA.

W whiku wstępnego przeszukania baz informacji medycznej odnaleziono 2 badania randomizowane: FREEDOMS 2010 [33] i TRANSFOFMS 2010 [18], które dotyczą porównania fingolimodu odpowiednio z placebo i interferonem beta-1a i.m. Na ich podstawie określono zakres możliwych do przeanalizowania wramach pehnego przeglądu systematycznego efektów zdrowotnych.

Analiza Kliniczna zostanie przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) stanowiącymi zatącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 Prezesa AOTM z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych oceny swiadczeń opieki zdrowotnej [1] oraz zasadami przedstawionymi w "Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions", wersja 5.1.0. [30]

Proces doboru publikacji do przeglądu systematycznego zostanie przeprowaczony zgodnie z kryteriami włączenia i wkluczenia zdefiniowanymi schematem PICO, który przedstawiono w ponższej tabeli.

Tabela 16.
Charakterystyka problemu decyzyinego zgodnie ze schematem PICO

| Populaja | dorośli pacjenciz rzutowo-remisyjn a postacia stwardnienia rozsianego |
| :---: | :---: |
| Interwencja | fingolimod wow dawe 0,5 mg na dobe; p.o. |
| Komparstory | - natalizumab ( 300 mg i.v.) <br> - octan glatirameru ( 20 mg s.c.) <br> - interferon beta ( 1 a i.m. orazs.c.i 1 b s.c.) |
| Efelty zdrowotne | skutecznosé: purkty końconve, ktôre sa zowiązane z: <br> - ocena czestóścinorstęp powania rzutóon (non tym piemos zorzędonny purkt końconny jakim jest roczria czestość rzutón- - ang. annualized relase rate; ARR): <br> - progresja choroby: <br> - zmianami mobrębie ognisk demielinizacyjnychwo obrazowaniu rezonansem magnetycznym; <br> - utrata chorych $z$ badania; <br> - zgonem; <br> - jazościa życia; <br> - inne majace is totne znaczenie kliniczne bezpieczeńst wo: czestość mystęp awania: <br> - tziałań niepożz damych ogótem: <br> - cię̇̇kich działań niepożada anych: <br> - charakterystycznych dla leku działań niepożáqanych monmienionych wo bad aniach. |
| Metodyka | - badania eks spenymentalne i obsenmacyjne (im przypadku braku badań, head'to-head"' "otaczane będa badania umożliniajace magkonanie porównań pośrednich, badania wotóme takie jak: przeglady systematyczne i meta analizy): <br> - do analizy zostana whaczone badania opublkowane mj jezykach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim. |

Żócho: opracowanie whasne
W przypadku braku badań bezpośrednio porównujących fingolimod z wharami komparatorami wfączane będą badania umożliwiające wkonanie porównań pośrednich, tj. badania wtórne takie jak przeglądy systematyczne i metaanalizy.
(W takiej sytuacii niezbędne będzie przeprowackenie dodatkowego przeglądu literatury. Będzie on miał na celu odnalezienie badań porównujących każdy z komparatorów, dla którego nie zostana zidentyfikowane badania "head to head"
z grupą kontrolną. Grupę kontrolną będzie stanowiła wspólna referencja z grupami kontrolnymi z badań randomizowanych dotyczących fingolimodu.

W przypadku braku możliwosci przeprowaczenia porównania bezpośredniego i pośredniego fingolimodu $z$ komparatorami w analizowanym wskazaniu konieczne będzie przedstawienie skuteczności i bezpieczeństwa fingolimodu w porównaniu do placebo lub standardowej terapii stwardnienia rozsianego (bez względu na linię).

### 8.2. Analiza ekonomiczna

Celem analizy ekonomicznej powinna być ocena iporównanie optacalności stosowania fingolimodu $z$ lekami, które uznano za komparatory, tj. octanem glatirameru, natalizumabem i interferonami beta.

W analizie ekonomicznej wyknana zostanie ocena kosztów wynikających z zużycia zasobów zwiąanych z leczeniem izutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. W przypadku, gdy koszty te będa ponoszone zarớwno przez płatnika publicznego, jak i pacjenta, analiza ekonomiczna przeprowackona zostanie z perspektywy wspólnej. W przecwnym przypadku uwzględniona zostanie wyłącznie perspektywa pkatnika publicznego.

Wybór techniki analitycznej zastosowanej w analizie ekonomicznej zaleźeć będzie od Wyników analizy klinicznej Jeżeli na podstawie przedstawiorych dowodów mozliwa będzie ocena różnic $W$ skuteczności pomiędzy fingolimodem iwskazanymi komparatorami, kalkulacja opłacalności zostanie przeprowadzona technika kosztówefektyøności (odpowiednio kosztów-użyteczności jeżeli wykazane zostaną różnice w jakosci życia chorych), W tym przypadku whikiem analizy będzie wyznaczenie wspótczynników kosztów-efektywnosci (ang incremental cost-effectiveness ratio, ICER), kosztów-L்̇yteczności (ang. incrementalcost-utijiy ratio, ICUR) lub wskazanie technologii dominującej. Jeżeli na podstawie wiarygodnych dowodớw naukowych Wykazany zostanie brak różnic pomiędzy ocenianymi technologiami medycznymi, W analizie zastosowana zostanie technika analityczna minimalizacji kosztów.

Istotrym elementem analizy ekonomicznej bęctzie ponadto analiza wrażliwości. Zostanie ona przeprowadzona dla parametrów majaçch istotny wphyw na wynik oraz
dla tych darych wejściowych do modelu, których oszacowanie wiazato się niepewnością lub ograniczeniami.

### 8.3. Analiza wplywu na system ochrony zdrowia

Celem analizy finansowej jest określenie możliwych skutków dla budżetu phatnika zwązanych z rozpoczęciem finansowania terapii fingolimodem ze srodków publicznych, w porớwnaniu do sytuacji obecnej, w której nie jest on refundowany.

W prypadku, gdy koszty leczenia stwardnienia rozsianego będą ponoszone zarớwno przez płatnika publicznego, jak i pacjenta, analiza przeprowaczona zostanie z perspektyw wspólnej. W przecwnym przypadku uwzględniona zostanie whącznie perspektywa pkatnika publicznego.

Populację braną pod uwage w analizie wplywu na bucket powinni stanowić wszyscy uprzednio leczeni dorośli chorzy z rutoworemisyiną postacią stwardnienia rozsianego (RRSM). Konieczna będzie kalkulacja wielkości tej populacji, którą moźna wikonac na podstawie danych sprzedażowych octanu glatirameru (jedynego leku stosowanego will linii leczenia SM finansowanego ze srodków ptatnika).

W analizie wphywu na budżet uwzględnione zostaną dwa scenariusze "istniejący" i "nowy" Scenariusz "istniejący", przyjęty w analizie wphywu na budżet, zakładał będzie, że fingolimod nie jest finansowany ze srodków publicznych, a chorzy są leczeni substancjami leczniczymi dostępnymi w ramach Terapeudyc znego programu zorowotnego leczenia stwarchienia rozsianego. W scenariuszu „nowm" pryjetta zostanie natomiast sytuacja, wktórej fingolimod jest finansowany w ramach Terapeutycznego programu zcrowotnego leczenia stwardnienia rozsianego. Wplyw na budżet płatnika wyznaczomy zostanie jako różnica pomięçzy tymi scenariuszami.

## Spis tabel

Tabela 1. Rozszerzona skala niewydolności ruchowej (EDSS) - skala Kurtzkego. ..... 18
Tabela 2. Skale funkc jonalności układów czynnościowych (UC) ..... 20
Tabela 3. Kryteria diagnostyczne SM Wg McDonalda ..... 25
Tabela 4. System punktowy klasyfikacji chorego do Terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia stwardnienia rozsianego ..... 32
Tabela 5. Rekomendacje organizacji międzynarodowych dotyczące leków stosowarych w leczeniu stwardnienia rozsianego ..... 41
Tabela 6. Leczenie objawowe oznak SM ..... 46
Tabela 7. Rekomendacje AOTM dotyczące leków stosowarych w leczeniu stwardnienia rozsianego ..... 48
Tabela 8. Zestavienie działań niepożądanych fingolimodu waględem placebo (na podstawie wuików badania FREEDOMS 2010) ..... 51
Tabela 9. Leki modyfikujące przebieg choroby stanowiące aktualną praktykę kliniczną leczenia RRSM w II linii. ..... 54
Tabela 10. Zaobserwowane działania niepożądane związane ze stosowaniem natalizumabu. ..... 58
Tabela 11. Zaobserwowane działania niepożądane związane ze stosowaniem octanu glatirameru ..... 61
Tabela 12. Zaobserwowane działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Avonex ${ }^{\text {© }}$ ..... 67
Tabela 13. Zaobserwowane działania niepożądane zwiagzane ze stosowaniem preparatu Rebif ${ }^{\text {¹ }}$ ..... 70

Tabela 14. Zaobserwowane działania niepożądane związane ze
stosowaniem interferonu beta-1b. ..... 74

Tabela 15. Wycena punktowa interferonów beta oraz octanu glatirameru stosowanych w Terapeutycznym programie zdrowotnym leczenia stwardnienia rozsianego76

Tabela 16. Charakterystyka problemu decyzyjnego zgodnie ze schematem PICO 78

## Bibliografia

1. Agengja Oceny Technologii Medycznych. Wytyczne przeprowadzania Oceny Technologï Mecyycznych (HTA). Warszama 2009
2. Anliker B, Chun J. Lysophosphoüph G protein-coupled receptors.J Biol Chem. 2004, 279(20): 20555-8
3. Association of British Neurologists: Revised (2009) Association of Brzish Neurologists' guidelines for prescribing in multyle sclerosis. November 2009
4. BerkowR, red. Podręczmik djagnostyki i terapï. Urban \& Partner, Wroctaw1995, strony 1739-42, http:/inssociety.caien/researchim edmmo-prev-may_02.htm (data dosteppu 25.11.2010)
5. Brinkmann V, Lynch KR. FTV720: targeting G-protein-coupled receptors for sphingosine 1-phosphate in transs, iantation and autommunky.Curr Opin Immunol. 2002, 14(5):569-75
6. Calabresi 2005 Multiple sderosis Approaches to eany diagnosis and new treatment options. Advanced Studies in Medicine 2005, 5(7) 368-75
7. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Heath, CDEC Final Recommendation Fingolinod, Common Drug Revew 2011
8. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, CEDAC Final recommendation on reconsideration and reasons for recommendation - Natalizumab Resubmission, Common Drug Review 2009
9. Cardoso E, Fukuda T, Pereira J Cinicaland epidemiological profie of muitiole scierosis in a reference center in the state of Bahia, Brazij.Arquivos de Neuro-P siquiatria 2006, 64 (3B): 727-30
10. Cegielska J, Kochanowski J. Zastosowanie dożymyon immunogiobulinn w leczeniu chorób uktciu nerwowego. Terapia 2006, 171: 26-30
11. Charakterystyka produktu lecziczego fingolimod (Gilenya*)
12. Charakterystyka produktu leczniczego interferon beta-1a (Avonex)
13. Charakterystyka produktu leczniczego interferon beta-1a (Rebif\%)
14. Charakterystyka produktu lecziczego interferon beta-1b (Betaferon')
15. Charakterystyka produktu leczriczego interferon beta-1b (Extavia*)
16. Charakterystyka produktu leczniczego natalizumab (Tysabri ${ }^{6}$ )
17. Charakterystyka produktu lecziczego octan glatirameru (Copaxone?)
18. Cohen JA, Barkhof F, Comi G, Hartung HP, Khatri BO, Montalban X, Pelletier J, Capra R, Gallo P, Izquierdo G, TielWilck K, de Vera A, Jin J, Stites T, Wu S, Aradhye S, Kappos L; TRANSFORMS Study Group. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):402-15. Epub 2010 Jan 20
19. Committee to Evaluate Drugs, Ministry of Health and Long-Tem Care Ontario, Recommendations and Reasons. Natallzumab, February 2011
20. Compston A, Coles A. Mutiple sclerosis. Lancet 2002; 359:1221-1231
21. Cook DJ, Sackett DL, Spitzer WO Methodobgic guidelines for systematic reviews of randomized control trials in heath care from the Potsdam Consukation on Meta-A nalysis. J Clin Epidemiol 1995;48:167-171
22. CZonkowska A, Mirowska-Quzel D Stwardnienie rozsiane. W Choroby Wewnętrane Szczeklik A (red) ISEN 83-7430-069-8 Medycyna Praktycza, Kraków2006; tom 2, 19438
23. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use: Refusa/ of the marketing authorisation for Movectro (ciocribine). Outcome of re-examination. 2011. EMACHMP 151402/2011
24. Fam aceutyczaa Baza Danych Bazy; http:/ibazyl.karnet. waw.pl
25. Fam aceutyczla Baza Danych Bazy; http://bazyl.karnet, waw.pl
26. Hafler D.A. Muitpie Sclerosis.J Clin Invest. 2004;113(6)7788-794
27. Haute Autorité de santé, Synthèse D'avis de io Commission de fa Transparence. AVONEX et REBIF, BETAFERON et EXTAVIA (interférons bêta) et COPAXONE (acétate de giatiramère) immunomodulateurs http:/Dpowhas-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201109isynthese_davis_sep_if_beta_copaxone.pdf [data dostępu 28.12.2011]
28. Haute Autorité de santé Synthèse D'avis de í Commission de í Transparence. GILENYA (fingolinod) modwateur des récepteurs à ia swingosibe 1-phosphate. http://Wwwhas-sante.frjportail/upload/docs/application/pdfi2011-11/gilenya_20-07-2011_synthese_d-10252.pdf [data dostępu 28.12.2011]
29. Haute Autorité de santé. Transparency Commitee. Opinion. 17 January 2007. TYSABRI. http://wowhas-sante.fryportail/upload/docs/application/pdf/200906ict_3657_tysabri_ang.pdf [data dostępu 28.12.2011]
30. Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 5.1 .0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.oochrane-handbook.org
31. Hutchinson M. Natainzumab theraky of muityle sclerosis Journal of Interferon and Cytokine Research 2010, 30 (10): 787-9
32. Jones $\mathrm{JL}_{\mathrm{i}}$ Coles AJ , New treatment strategies in mukiple scleorsis. Experimental Neurology 2010, 225 (1): 34-9
33. Kappos L, Radue EW, O'Connor P, Polman C, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K, Agoropoulou C, Lek M, Zhang-Auberson L, Burtin P; FREEDOMS Study Group. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5)387-401. Epub 2010 Jan 20
34. Karlińska I, Selmaj K Zaburzenia funkcil poznawczych w stwardneniu rozsianym. Neurologia i Neurochirurgia P olska 2005; 39, 2: 125-33
35. Kryteria rozpoznania SM Polska strona LDN http://Wwwidn.org.plifeadarticle_sm php?artide_sm id $=84$
36. Kurkowska-Jastrzębska 1, Mirowska-Guzel D, Zaburenis funkcyl poznawczych w stwa ronienid rozsianym. Terapia 2007, (189): 50-3
37. Kurtzke JE, Epidemiohgy of mukiple sclerosis Does this realy point toward an etiohgy? Lectio Dodoralis. Neurol Sci 2000; 21:383-403
38. Losy J, TokarzKupczkk E, Wygladalska-Jemas H. Stwardienie rozsiane - schematy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Zwiastun Vademecum Neurologa iP sychiatry 2007
39. Losy J. Nowe zale cane kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego. Aktual. Neurol. 2002 Vol. 2 nr 2 s. 134-136
40. Maciejek Z. Diagnostyka stwardnienia rozsianego. Farmakoterapia w pschiathi; ; neurologi", 2005; 3, 209-17
41. MoDonald W.1., Compston A., Edan G. i wsp.. Recommended diagnostic crienia for muitiole scierosis: guidelines from the international Panel on the diagnosis of multiple sclerosis.Ann. Neurol. 2001; 50: 121-127
42. Mirowska Guzel D, Cztonkowska A, Stwardmienie rozsiane - wie zawsze ciezza choroba. Terapia 2007, 189; 46-9
43. Narodowy Program Leczenia Chorych ze stwardnieniem rozsianym na lata 2006-2008, http:/hwow.m z.gov.pl/wownilesima_strukturaidocsizalacznik_r_22.pdt data dostępu 29.11 .2010
44. National Clinical Advisory Board of the National Multiple Sderosis Society, Treatment Recommendation for Physicians, Disease management consensus statement mawnationalm ssociety.org [data dostępu $28.12,2011$ ]
45. National Institute for Health and Clinical Excellence. Beta interferon and glatixamer acetate for the treatment of mukiple scierosis. Technology Appraisal Guidance - No. 32 [data dosteppu 28.12.2011]
46. National Institute for Health and Clinical Excellence. Mukiple sclerosis Management of muitiole sclerosis in phmary and secondary care. Clinical Guideline 8. Novem ber 2003
47. National Irstitute for Health and Clinical Excellence. Fingolimod for the treatment of highty active relapsing-remitting multiple sclerosis http:/MW0.nice.org.ukinicemedialive/12170:58500/58500.pdf [data dostępu ©2.04.2012]
48. National Institute for Heath and Clinical Excellence: Natalizumab for the treatment of aduts with highy active relapsing-remiting mukiple sclerosis. Technology Appraisal Guidance - No. 127 [data dostępu 28.12 .2011 ]
49. Pharmacentical Benefits Advisory Committee. Public suminary document. Fingolimod, casoute. 0.5 mg (as hyorochoride). Gilenya.
 OC 12AO/3File/Fingolimod\%20G/LEMYA\%2ONovartis\%205-3\%202011-03\%20PSO\%2OFMAL oolf [data dostẹpu 28.12.2011]
50. Pharmaceutical Benefits Advisony Committee. Public summay document. Matalizumab, concentrated solution for $A /$ intusion, 300 mg per 15 mL . Tysabrie.高p//www.heath gov.awinternetin aid/publishing .ns//Contert/B5A97B8C5412500FCA2573FB00 093EF4/FFirs/Matalizum ab\%20TYSABR/\% 20Eiogen\%20/dec\%207.7\%20PSD\%20Vou\%2007\%20 FMAL_od [data dosępu 28.12.2011]
51. Poser C.M., Paty D.W., Scheinberg L.C. I wsp.: New diagnostic crkerio for mukiple scierosis: guideines for research protocols. Ann. Neurol 1983; 13: 227-231
52. Potemkowski A. Kyteria rozpoznania stwamienia rozsianego. Polski Przeglad Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A
53. Prescrire. Fingoilmod. Just another immunosuppressant for mutiple scierosis. Prescrire International 2011; 20 (118) 173-177
54. Prescrire. Gibtramer and suspected mukiple scierosis. No proven advantage. Prescrire International 2010; 19 (108) 160
55. Prescrire. Nataikzumab: infections, bypersenskivity, etc. Prescrire International 2011, 20 (122): 297
56. Rae-Grant A, Ontaneda D Relapsing-Remating Mutiple Sclerosis - Curent Treatment Options and Perspectives for the Future. European Neurological Review 2010; 5(1)78-82
57. Rejdak K. Terape modyfikpiqce przebieg SM. Manager Apteki 2010, 1
58. Rekomendacja nr 19/2010 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 24 maja 2010 r. w sprawe zak walifikowania swiadczenia opieki zdrowotnej „leczenie stwardnienia rozsianego przy wkorzystaniu produktu leczniczego natalizumab (Tysabri(3) w ramach programu zdrowotnego Narodonego Funduszu Zdrowia", jako świadczenia
gwaranto wenego
http://wownaotm .gov.pliassetsifilesiradairekomendacje_stanowiska/2010R28-2010stwardnienie_rozsiane:R_19_2010_Tysabri_sm .pdf [data dostępu: 28.12.2011]
59. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia $z$ dnia 12 grudnia 2011 roku znieniajace rozporządzenie $w$ sprawie swadczeń gwarantowanych $z$ zakresu programów zdrowotnych - Zatacczik: Leczenie stwardnienia rozsianego (Dz.U. nr 269, poz. 1597)
60. Schumacher G.A., Beebe G.W., Kibler R.F. I wsp:: Problems of experimental trials of therapy in multiple sclerosis: report by the panel on the evaluation of expenmenta/trials of the rapy in mukiple sclerosis. Ann. NY Acad. Sci. 1965; 1122: 552-568
61. Scottish Medicines Consortium, NHS Scotland, Avonex ${ }^{\circ}$ Liguk (imterferon beta-1a), No. ( $58 / 03$ ) whw. scottishmedicinesconsortium org .uk [data dostępu 28.12.2011]
62. Scottish Medicines Consortium, NHS Scotland, Fingolimod (as hydrochloride), $0,5 \mathrm{mg}$ hard capsules (Gilenya') SMC No (763/2) http://wownscottishmedicines.org.uk/files/advice/fingolimod_Gilenya_FINAL_February_20 12_for_mebsite .pdf [data dostepu 02.04.2012]
63. Scottish Medicines Consortium, NHS Sootland, interferon beta-1b250 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{m} /$ solution for injection (Betaferon ${ }^{6}$ ), No. ( 345007 ) wow.scottishmedicinesconsortium org.uk [data dostępu 28.12.2011]
64. Scottish Medicines Consortium, NHS Sootland, Resubmission natalizumab 300 mg concentrate for solution for infusion (7ysabri) No. (32906) whup.scottishmedicine sconsortium org. uk [data dostępu 28.12.2011]
65. Selmaj K. Stwardnienie rozsiane - kyteria diagostyczne i haturaby przebieg choroby. Polski Przeglad Neurologicany, 2005, tom 1, nr 3
66. Stasiotek $M_{1}$ Mydo $M$, Selmaj K. Patogeneza stwardnemis rozsianego. Polski Przeglad Neurologiczly 2005, 1 (3): 92-8
67. Strona intemetowa Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego; http:/ivowim sit.org/pli?
68. Strona intemetowa Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnosisski; http:/MMMW.Wroclaw.ptsr.org.pl [data dostepu 28.12.2011]
69. Szczeklik A, red. Choroby wewnętrzne. Stan wiedry na rok 2010. Medycyna praktyczna, Kraków2010, strony. 1969-72
70. The National Centre for Phamacoeconomics. Costeffectiveness of Fingoilmod (Gienya(8) for the treatment of highty active relapsing-remithing mukiple scerosis. September 2011. http:/imwincpe.ie/u_docsinews_doc_106.pdf oraz dodatkoma infomacja na stronie http://Mwhuncpe ie [data dostępu 28.12.2011]
71. The National Centre for Pharmacoeconomics. Economic Evadation of Natalizumab ( 7 y sabi) for the treatment of relapsing remiting mukiple scle rosis that is rapidiy evoiving
and severe or sub-optimaly treated. http:/hmowncpeieß_docs/doc_128.pdf [data dostępu 28.12.2011]
72. Uchwata $\mathrm{nr} 42 / 11 / 2008 \mathrm{z}$ dnia 6 sierpnia 2008 r . W sprawie finansowania octanu glatirameru (Copaxone ${ }^{\theta}$ ) w leczeniu stwardnienia rozsianego http://aotrn gov.plíplikiirada/uchwala_rk_aotm_42_11_2008_odan glatirameru_Copaxon e.pdf [data dostępu: 28.12.2011]
73. WHO Drug Infomation, MHO Drug Information Vol. 24, No. 3, 2010; http://wowwho.int/m edicines/publicationsidruginformation/Druglnfo2010_Vol24-3.pdf'
74. Zaborski J, Członkowska A. Stwardienie rozsiane - próby leczenia aktywnych postaci choroby. TERAPIA 2000, 96: 41-7
75. Zarzadzenie Nr 59/20110GL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 paźdżernika 2011 r. w sprawie określenia marunków zawierania i realizacji umów wrodzaju leczenie szpitalne wzakresie terapeutyczne prograny zdrowotne - Zatacznik nr 15: Leczenie stwardnienia rozsianego
76. Zarzadzenie Nr 59/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w spravie okressenia manunków zawierania i realizacji umów wrodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne prograny zdrowotne - Zatacznik nr 1 h : Katalog substancii czynnych stosowanych w terapeutycziych programach zdrowotnych
