THE EFFECT OF IVABRADINE AND ω-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS ON THE FIBRONECTIN PLASMA LEVELS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

S.V. Fedorov
SHHE “Ivano-Frankivsk National Medical University”

Key words: heart failure; treatment; ivabradine; ω-3 polyunsaturated fatty acids

Chronic heart failure (HF) is a highly prevalent chronic pathological condition with high morbidity and mortality rates. The cost for HF treatment is 2% of the national health expenditures each year. Fibronecin (Fn) has a crucial role in the process of tissue-specific morphogenesis and cell differentiation in embryogenesis; it stimulates fibroblasts and different growth factors during wound healing and tissue reparation. The aim of our study was to assess the possible effects of Ivabradine and ω-3 polyunsaturated fatty acids on the fibronecin plasma level in patients with heart failure. 357 Patients with ischemic HF and the sinus rhythm were observed. In accordance to treatment regimens all patients were divided into four groups: group I – basic treatment; group II – basic treatment and Ivabradine; group III – basic treatment and PUFA; group IV – basic treatment with Ivabradine and PUFA. The fibronecin levels were measured by ELISA method. The average value of the Fn concentration in HF patients was 1.25 times higher than in the control group (p<0.05). In patients with basic HF treatment the tendency to the Fn plasma level decrease (p<0.05) was observed. In the group with additional prescription of Ivabradine the concentration of this protein in the blood decreased by 14.5% (p<0.01). The same situation was observed in the group with additional use of PUFA – by 11.1% (p<0.05). In group IV the plasma concentration of Fn decreased by 12.9% (p<0.05). Thus, Ivabradine and ω-3 polyunsaturated fatty acids, either alone or in combination, decrease the plasma levels of fibronecin in patients with heart failure, and it shows a pronounced cardioprotective effect.
Results and Discussion

The average age of the patients with HF examined was \(67.98\pm12.06\) years. The average value of the Fn concentration in HF patients was 1.25 times higher than the same value in the control group: \(259.55\pm7.88\) μg/mL versus \(207.56\pm13.62\) μg/mL \((p<0.05)\).

The Fn plasma levels elevation is one of the factors of atherosclerosis progression. This protein can be compared with a double-edged sword, which on the good edge, promotes the formation of a thick fibrous cap, but on the bad edge, expands the ECM, resulting in more atherogenic lipoprotein retention. This unfavourable consequence alone would result in infiltration of inflammatory cells and plaque progression [9].

In patients with basic HF treatment only tendency to the Fn plasma level decrease was observed (Fig.): from \(257.97\pm16.59\) μg/mL to \(238.78\pm11.98\) μg/mL \((p>0.05)\). In the group with additional prescription of Ivabradine the concentration of this protein in the blood decreased by 14.5%: from \(291.49\pm16.08\) μg/mL to \(249.36\pm11.38\) μg/mL \((p<0.01)\). The same decrease of the Fn plasma level was observed in the group with additional use of PUFA – from \(259.85\pm9.05\) μg/mL to \(232.33\pm9.01\) μg/mL \((p<0.05)\).

In group IV the plasma concentration of Fn decreased by 12.9%: from \(249.71\pm11.21\) μg/mL to \(217.56\pm10.39\) μg/mL \((p<0.05)\).

Some trials showed the influence of activated renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) on elevation of Fn in plasma [1]. In our opinion, the use of RAAS blockers as components of HF management causes a decreasing trend in this parameter.

The effect of ω-3 PUFA on the Fn levels probably occurs via its anti-inflammatory mechanisms. Some researchers suppose that Fn is a protein of the acute phase of inflammation, which takes an active part in the processes of nonspecific immune response [12].

The mechanism of the effect of Ivabradine on the Fn levels reduction in the blood remains unclear. It is obvious that it occurs by two main ways: first – via the heart rate reduction (which is an important factor of myocardial fibrosis [8]); second – via anti-inflammatory effects of Ivabradine (some experimental results showed the decrease of the concentration of interleukin-6, tumour necrosis factor – α and protein of chemotaxis of macrophages-1 in the myocardium [2]).

CONCLUSIONS

Ivabradine and ω-3 polyunsaturated fatty acids, either alone or in combination, decrease the plasma levels of fibronectin in patients with heart failure, and it shows a pronounced cardioprotective effect. A promising direction for future research is the study of molecular mechanisms of the drug effect on the processes of fibrosis.

REFERENCES

1. Сидорчук Л.П. // Укр. терапевт. журн. – 2007. – №3. – С. 33-39.
2. Chun L., Teng Z., Na-Dan Z. et al. // PLOS One. – 2012. – Vol. 7 (6). – P. 1-13.
3. Deedwania P. // Drugs. – 2013. – Vol. 73. – P. 1569-1586.
4. Ding L., Guo D., Homandberg G.A. // Osteoarthritis Cartilage. – 2009. – Vol. 17. – P. 1385-1392.
5. Ekman I., Cleland J.G., Andersson B. et al. // Eur. J. Heart Fail. – 2005. – Vol. 7. – P. 699-703.
6. Fox K., Ford I., Steg P.G. et al. // Lancet. – 2008. – Vol. 372 (9641). – P. 817-821.
7. McMurry J., Adamopoulos S., Anker S. et al. // Eur. Heart J. – 2012. – Vol. 33. – P. 1787-1847.
8. Newton N., Liu C., Croisille P. et al. // JACC. – 2011. – Vol. 57. – P. 891-903.
9. Moore K.J., Fisher E.A. // EMBO Mol. Med. – 2012. – Vol. 4. – P. 561-563.
10. Schultz G.S., Wysocki A. // Wound Repair Regen. – 2009. – Vol. 17. – P. 153-162.
11. Stewart S., Jenkins A., Buchan S. et al. // Eur. Heart Fail. – 2002. – Vol. 4. – P. 361-371.
12. White E.S., Baralle E.F., Muro A.F. // J. Pathol. – 2008. – Vol. 216. – P. 1-14.

ВПЛИВ ІВАБРАДИНУ ТА ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА РІВНІ ПЛАЗМОВОГО ФІБРОНЕКТИНУ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

С.В. Федоров

Ключові слова: серцева недостатність, лікування; івабрадин; ω-3 поліненасичені жирні кислоти

Серцева недостатність (СН) – кінцева стадія більшості захворювань серця та головна причина захворюваності і смертності. На лікування СН витрачається понад 2% національних видатків на охорону здоров’я. Фібронектин (Фн) відіграє ключову роль у процесах тканево-специфічного морфогенезу та диференціації клітин під час ембріогенезу; стимулює фібробласти та різноманітні ростові фактори під час зв’язання ран та репарації тканин. Досліджено їмовірний вплив івабрадину та препарату ω-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) на емісії фібронектину в плазмі крові хворих із серцевою недостатністю. Обстежено 357 пацієнтів із СН ішемічного генезу та збереженим синусовим ритмом. За лікувальними схемами хворі були розділені на 4 групи: базова терапія; базова терапія та івабрадин; базова терапія та ω-3 ПНЖК; ω-3 ПНЖК та поєднання обох препаратів. Рівень Фн у плазмі вивчали методом ІФА. Середнє значення концентрації Фн у плазмі крові пацієнтів із СН в 1,25 рази перевищувало подібний показник у контрольній групі. У пацієнтів, яким додатково призначали івабрадин, рівень даного протеїну знизився на 14,5% (p<0,01). Подібна картина відмічена також і в групі пацієнтів, які вживали препарат ω-3 ПНЖК – на 11,1% (p<0,05). Лікувальна схема з застосуванням івабрадину та препарату ω-3 ПНЖК призводила до зменшення концентрації Фн у плазмі крові на 12,9% (p<0,05). Таким чином, івабрадин та препарати ω-3 поліненасичених жирних кислот як самостійно, так і в комбінації змінюють рівень фібронектину в плазмі крові хворих із серцевою недостатністю, що є свідченням вираженого кардіопротективного ефекту.

ВЛИЯНИЕ ИВАБРАДИНА И ω-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА УРОВНИ ПЛАЗМЕННОГО ФИБРОНЕКТИНА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

С.В. Федоров

Ключевые слова: сердечная недостаточность; лечение; ивабрадин; ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты

Сердечная недостаточность (СН) – конечная стадия большинства заболеваний сердца и главная причина заболеваемости и смертности. Расходы на лечение СН составляют 2% национальных расходов на здравоохранение. Фибронектин (Фн) играет важную роль в процессах тканево-специфического морфогенеза и дифференцировки клеток во время эмбриогенеза; стимулирует фибробласты и разные ростовые факторы во время заживления ран и репарации тканей. Изучено возможное влияние ивабрадина и препарата ω-3 полиненасыщенных жирных кислот (ω-3 ПНЖК) на содержание Фн в плазме крови больных с сердечной недостаточностью. Обследованы 357 пациентов с СН ишемического генеза и с сохраненным синусовым ритмом. По лечебным схемам больных разделили на 4 группы: базовое лечение; базовое лечение и ивабрадин; базовое лечение и ω-3 ПНЖК; ω-3 ПНЖК и сочетание двух препаратов. Уровень Фн в плазме определяли методом ИФА. Среднее значение концентрации Фн в плазме крови больных с СН было в 1,25 раза выше аналогичного показателя в группе контроля. В группе базовой терапии отмечена тенденция к снижению показателя плазменного Фн (p>0,05). В то же время у пациентов, которым дополнительно назначали ивабрадин, уровень данного протеина снизился на 14,5% (p<0,01). Похожая картина отмечена в группе больных, которые принимали препарат ω-3 ПНЖК – на 11,1% (p<0,05). Лечебная схема с использованием ивабрадина и ω-3 ПНЖК уменьшила концентрацию Фн в плазме на 12,9% (p<0,05). Таким образом, ивабрадин и препараты ω-3 полиненасыщенных жирных кислот как самостоятельно, так и в комбинации уменьшают уровни фибронектина в плазме крови больных с сердечной недостаточностью, что свидетельствует о выраженным кардиопротективном эффекте.