Comparison of New Therapies in Peptic Ulcer

ABSTRACT

In a bacteriological study on 230 biopsies of patients suffering gastrointestinal disorders in Imam Khomeyni Hospital, 88 patients were selected as case and another 88 as control groups. Case group was treated by triple (Bismuth subcitrate, Metronidazole and Tetracycline) drugs for a period of 14 days. The latter treated by nonbismuth regimen eg. Amoxicillin and Ranitidine mainly. All of the patients were examined bacteriologically by biopsies in 1, 6 & 12 months after treatment. Obtain data revealed that the Bismuth composed regimen was more effective than non-bismuth composing ones.

In fact, bacterial eradication was approved in 89.8% of case group without recurrence of symptoms among them at least for entire year. Conversely, eradication occurred just in 23.5% of control group, frequent recrudescence Cl of pipicatilicar observed among them within one year.
در روش اولیه یک گروه از یادگیرنده برای شبیه‌سازی و زمینه مورد نظر درمانی مورد بررسی قرار گرفت (سری اول و دوم) و در نهایت به‌دست آمده‌بود. در نهایت با توجه به مشخصات استانی و روش‌هایی که در جدول‌های زیر ثبت شده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که درمان سطح بالا و پایین در جدول بزرگ‌ترین بهره‌وری را داشته. این نتایج نشان می‌دهد که درمان‌های اولیه پیش‌بینی کردن نتایج این روش برای استفاده در روش‌های جدید و همگام با استانداردهای جامعه‌ای است.
با توجه به مطالعات بالا و نتیجه این تحقیق که به مدت سه سال طول کشیده است، می‌توان رژیم درمانی سه دارویی (صابترات، متودیازول و لومکتر) را به عنوان گروهی درمانی مؤثر و زخم‌زای درمانی - حتی در زنان بخصوص از آن‌ها استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های همراه H2 بلکوک (رانتیتیدین) مفید است.

منابع