#  

รุจิเรศ ธนูรักษ์ *RN. คม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ศษ.ม. (บริหารจัดการด้านการศึกษา) ประพิศ จันทร์พถกษา** RN. วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

> บทคัดย่อ เป้าหมายหนึ่งของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิตคือการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทางปัญญา เพื่อให้มีความสามารถในการใข้เหตุผล และการตัดสินใจทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะดังกล่าวรวมถึงการเรียนแบบ ใข้ปัญหาเป็นหลัก จุดปรรสงค์ของการวิจัยครั้นนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะและทักษะการ คิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล่่อน และ หลังเข้าเรียนแบบใข้ปัญหาเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีขั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 125 คน ที่เข้ารับการเรียนการ สอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในวิชาบทนำสู่วิขาขีพการพยาบาลชึ่งจัดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัคคุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณ ซึ่ง น.ท.ธนพร แย้มสุดา (2542) แปลและปรับปรุงจากแบบวัดของฟาซิโอนและฟาซิโอน (Facione and Facione, 1996) เก็บข้อมูลในสัปดาห์แรกและสัปดาท์สุดท้ายก่อนสอบประจำภาค โดยให้นักศึกษาพยาบาลตอบแบบสำรวจตนเอเกี่ยวกับคุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและตอบ แบบสอบถามเพื่อวัดทักษะในการคิด ผลการศึกษาพบว่าคะแนนคุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลก่อนเข้าเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและภายหลังการเรียนคะแนนคุณลักษณะการ คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม (คะแนนเฉลี่ย 4.32 และ 4.32 ตามลำดับ จากคแแนนเต็ม 6 คะแนน) แต่คแแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .001 และอยู่ในระดับบานกลางทั้ง่่อนและหลังเรียน (คะแนนเฉลี่ย 13.53 และ 14.74 ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) โดยพบว่าคะแนนทักษะด้านการปรเมินและด้านการสรุปอ้างอิงหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสลิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับคุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมี นัยสำคัญทางสลิติที่ระดับ .05 และ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเกรดเฉลี่ยวิขาบทนำสู่วิขาชีพการพยาบาล ที่ระดับนัยสำคัญ .01 จึงน่าที่จขขยายผลการเรียนการสอนแบบใข้บญหาเป็นหลักไปสู่วิขออื่น $ๆ$ ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป รามาธิบดี พยาบาลสาร $2545,8(2): 124-34$.

> คำลำคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณแและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

[^0]
## 

## ความสำคัญของปัญหา

เป้าหมายที่สำคัญข้อหนึ่งของการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คือ การสนับสนุน ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 24 ข้อ 2 ว่าให้สถาบันการศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อ 3 ให้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ้รู้อย่างต่อเนื่อง ${ }^{1}$ การคิดเป็น คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด อย่างมีเหตุผล และการไตร่ตรองรอบคอบก่อนที่ จะตัดสินใจเชื่อหรือกระทำสิ่งใด ${ }^{2}$ การคิดดังกล่าว จะส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ บุคคล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นคุณสมบัติ ที่จำเป็นของพยาบาล ${ }^{3-5}$ เพราะวิชาชีพพยาบาล ต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะำไปสู่การสร้างองค์ ความรู้ดังกล่าว ${ }^{6}$ ในด้านการปฏิบัติการพยาบาล สถานการณ์ของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา พยาบาลต้องใช้ความสามารถในการคิดและ ตัดสินใจ เพื่อให้การพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงกำหนดให้การคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็นหนึ่งในสิบสี่สมรรถนะหลักของ พยาบาลวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การรับรอง สถาบันวิชาชีพพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
(National League for Nursing accreditation criteria; NLN$)^{7}$

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น หลัก (Problem-based Learning: PBL) เป็นการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการ สืบค้นความรู้ด้วยตนเอง มีการใช้สถานการณ์ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือคล้ายจริงมากระตุ้นให้ผู้เรียน คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ มีการคิดร่วมกันในกลุ่มย่อยโดย อาจารย์เป็นผู้ให้การสนับสนุน และร่วมสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประเมินข้อมูล และโต้แย้งในข้อมูลที่ใม่สมเหตุผล ${ }^{8}$ ดังนั้นการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักจึงน่า จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักศึกษาพยาบาลได้ ผู้วิวัยจึงต้องการศึกษาทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลก่อน และหลังได้รับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

## กรอบแนวคิด

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดที่ เน้นกระบวนการสู่ความมีเหตุผล (Reasoning) คิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบ (Reflecting) คิดโดยใช้ เหตุผลลักษณะต่างๆ มาเป็นฐานการคิด ${ }^{9}$ ได้แก่ 1) เป้าหมายของการคิด 2) การคิดเพื่อกำหนด ประเด็นหรือกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข 3) การ คิดที่มาจากมุมมองหรือกรอบอ้างอิง 4) การคิด บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 5 ) การคิดบน พื้นฐานกรอบแนวคิด 6 6) คิดบนพื้นฐานของข้อ

## 

ตกลงเบื้องต้น 7) การคิดที่นำไปสู่ผลที่เกิดขึ้น 8) การ คิดที่มีการสรุปอ้างอิง

ปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายการคิดอย่างมี วิจารณญาณไว้หลายรูปแบบตามความสนใจของแต่ละ บุคคล วัตสัน และเกลเซอร์ อ้างในอดัมส์ ${ }^{\circ}$ อธิบายว่าการคิดอย่างวิจารณญาณประกอบด้วยองค์ ประกอบด้านเจตคติ ความรู้ และทักษะการคิด เชื่อมโยงให้เหตุผลเพื่อการสรุปตัดสินใจ ในขณะ ที่ฟาซิโอนและฟาซิโอน ${ }^{11}$ กล่าวว่าการคิดอย่างมี วิจารณญาณประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิด ของการวิจัยครั้งนี้

1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) หมายถึง ทักษะในการคิดที่ เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ วิเคราะห์ (Analysis) การแปลความ (Interpretation) การประเมิน (Evaluation) การอ้างอิง (Inference) การอธิบาย (Explanation) และการใช้สติปัญญา ขั้นสูงในการควบคุมตนเอง (Meta-Cognitive SelfRegulation) ซึ่งฟาซิโอนและฟาซิโอนนำมาเป็นจัด เป็นโครงสร้างขององค์ประกอบทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรก เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน และการสรุปอ้างอิง องค์ประกอบที่ 2 คือการสรุปอ้างอิงเชิงอนุมาน (deductive) และอุปมาน (inductive) ซึ่งการวิจัยครั้ง นี้วิเคราะห์แบบองค์ประกอบแรก
2. คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจิารณญาณ (Disposition Components of Critical Thinking) หมายถึงคุณลักษณะ ที่ส่งเสริมการพัฒนาทางปัญญาของบุคคล มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การชอบค้นหาความจริง (Truth Seeking) การเปิดใจกว้าง (Open-mined) การคิดอย่างวิเคราะห์ (Analiticity) การเป็นระบบ ระเบียบ (Systematicity) ความเชื่อมั่นในการคิด อย่างมีวิจารณญาณของตนเอง (Critical Thinking Self-confidence) ความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ (Inquisitiveness) และความมีวุฒิภาวะ (Maturity) การเรียนแบบใชัปัญหาเป็นหลัก (Problembased Learning : PBL) เป็นการเรียนรู้ที่ใช้กลไก พื้นฐาน 3 ประการ คือ การเรียนโดยใช้ปัญหา เป็นหลัก การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ เป็นกลุ่มย่อย ${ }^{\text {8,11 }}$ ซึ่งทองจันทร์ หงส์ลดารมส์แบ่ง เป็น 9 ขั้นตอน ${ }^{12}$ ได้แก่ การทำความเข้าใจศัพท์ และมโนทัศน์ร่วมกัน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจาก สมาชิกในกลุ่ม ต่อมามีการระบุประเด็นปัญหาร่วม กันโดยอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าใจว่ามีเหตุการณ์ใดถูก กล่าวถึงหรืออธิบายอยู่ในปัญหาบ้าง จากนั้นต้อง วิเคราะห์ปัญหา และตั้งสมมติฐาน โดยอาศัย ความรู้เดิมของผู้เรียน และการคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล ขั้นต่อไปเป็นการจัดลำดับความสำคัญของ สมมติฐานเพื่อคัดเลือกสมมติฐานที่ต้องแสวงหา ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป ขั้นที่ 6 เป็นการกำหนด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน การค้นคว้าด้วยตนเอง ขั้นที่ 7 เป็นการวางแผน และแยกย้ายไปแสวงหาความรู้ สำหรับขั้นที่ 8

## 

เป็นการรวบรวมความรู้ สังเคราะห์ข้อมูลใหม่เพื่อ การทดสอบสมมติฐาน และขั้นสุดท้ายเป็นการสรุป หลักการที่ได้จากการศึกษาปัญหา

นอกจากนั้น ทองจันทร์ หงส์ลดารมส์ ยัง กล่าวอีกว่าความสำเร็จของการเรียนการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็นหลักขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ด้านผู้สอน หรืออาจารย์ประจำกลุ่ม ผู้เรียน กระบวนการกลุ่ม และโจทย์หรือสถานการณ์ปัญหาที่สร้างขึ้น

ผู้สอนต้องสร้างบทเรียนให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การศึกษา วางแผนและบริหารจัดการ ให้เกิดความพร้อมทั้งด้านเวลา ห้องเรียน และ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีความเข้า ใจกระบวนการ กลุ่มและสามารถกระตุ้นบรรยากาศ การเรียนรู้โดยการใช้คำถาม การให้คำชมเชย การประเมินผลป้อนกลับแก่ผู่เรียน ผู้สอนจึงจำเป็น ต้องได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเป็นกลุ่ม ย่อยมาก่อน

ในด้านผู้เรียน ต้องได้รับการเตรียมเกี่ยว กับวิธีการเรียนแบบกลุ่มย่อยมาก่อน จึงจะตระหนัก ในความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่นิ่งเฉยเมื่อขณะ ร่วมประชุมกลุ่ม การเตรียมทักษะการอ่าน วิเคราะห์ จับประเด็น อาจเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

จะเห็นว่าการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็น การฝึกกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ กระบวนการ แก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นความรู้ กระบวนการ กลุ่ม รวมถึงทักษะในการสื่อสาร และที่สำคัญคือ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาว่านักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญหา เป็นหลักจะมีคุณลักษณะและทักษะในการคิดอย่างมี วิจารณญาณเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่

## วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ และ ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา พยาบาลก่อนและหลังขข้าเรียนวิชาบทนำสู่วิชาชีพการ พยาบาล ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา เป็นหลัก
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ กับคุณลักษณะการคิดอย่าง วิจารณญาณ และเกรดเฉลี่ยวิชาบทนำสู่วิชาชีพการ พยาบาล

## วิธีดำเนินการวิจัย

แบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยแบบ วัดผลก่อน และหลังให้สิ่งทดลองในกลุ่มเดิม

ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 125 คนที่ได้รับการเรียน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในวิชาบทนำสู่วิชาชีพ การพยาบาล

การจัดการเรียนการสอนแบบPBL

1. การเตรียมบทเรียน ผู้วิจัยประชุม อาจารย์ู้้ร่ววมสร้างบทเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดทำกรอบ แนวคิดของแต่ละบทเรียน ดำเนินการสร้างโจทย์

## 

บทเรียน และกำหนดแนวทางวัดผล
2. การเตรียมความพร้อมในการจัดการ เรียนการสอน 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาค ผู้วิจัยจัด ประชุมอาจารย์ประจำกลุ่ม แจกคู่มืออาจารย์ ราย ชื่อนักคึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียน การสอน ได้แก่ โจทย์สถานการณ์ แผนการเรียนรู้ ทรัพยากร/แหล่งความรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้และ แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ ประเมินนักศึกษา นักศึกษาประเมินเพื่อนและประเมิน ตนเอง
3. การเตรียมนักศึกษา ในสัปดาห์ที่ 1 มีการเตรียมนักศึกษาให้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เข้าใจบทบาทของสมาชิกกลุ่ม เลขา และประธานกลุ่ม และสัปดาห์ที่ 2 มีการเตรียมนักศึกษาในด้านการ อ่าน วิเคราะห์จับประเด็น และสรุปผล
4. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ใช้ เวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ 15 ของภาค การศึกษาที่ 1

## เครื่องมือวิจัย

ใช้แบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ น.ท. ธนพร แย้มสุดา แปลและปรับปรุงมาจากแบบวัด CCTDI (The California Critical Thinking Disposition Inventory) และแบบสอบถามวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แปลและปรับปรุงมาจากแบบวัด CCTST (The California Critical Thinking Skill Test) ของ ฟาซิโอนและฟาซิโอน ${ }^{11}$ แบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับ คุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 7 ด้าน

เช่น การชอบค้นหาความจริง การเปิดใจกว้าง การคิดอย่างวิเคราะห์และการเป็นระบบระเบียบ เป็นต้น มีข้อคำถามทั้งหมด 75 ข้อ ให้ตอบแบบ มาตราประมาณค่า 6 ระดับคือเห็นด้วยน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด ให้คะแนน $1-6$ ตรวจสอบความสอด คล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา มีค่า 0.77 และแบบสอบถามทักษะการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ มี 30 ข้อให้เลือกตอบ 4-5 ตัวเลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ผิดให้ 0 คะแนน ตรวจ ความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม ด้วย สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน มีค่า 0.70

## การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลก่อนและหลังการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็นหลัก โดยให้นักศึกษาพยาบาลตอบ แบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และตอบแบบวัดทักษะการคิดอย่าง วิจารณญาณในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายก่อน สอบประจำภาค ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 125 ฉบับสำหรับผลการเรียนผู้วิจัยวัดจาก ความรู้ในเนื้อหาวิชาบทนำสู่วิชาชีพ และกระบวน การเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะด้านกระบวน การสืบค้นความรู้ (inquiry process) ด้านการเรียน รู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) และกระบวน การกลุ่ม (group process) ด้านเนื้อหาวัดจากการ สอบข้อเขียน ส่วนกระบวนการเรียนรู้วัดจากพัฒนา การในขณะเรียนรู้ในกลุ่มย่อยโดยการสังเกตกระบวน การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้เพื่ออธิบาย หรือตอบข้อสงสัย ให้น้ำหนักเนื้อหาและกระบวน

## 

การเรียนรู้เท่าๆ กันและปรเมินเป็นเกรดตามรเเีียบ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ เกรด $A=4$ หรือ ดีมาก เกรด $\mathrm{B}=3$ หืือ ดี เกรด $\mathrm{C}=2$ พอใช้ เกรด $D=1$ ต้องปรับปรุง ส่วนคแแนนคุณลักษณะการ คิออย่างมีวิจารณญาณแบ่งเป็น 4 ระดับตามเกณฑ์ ดังนี้ คะแนน $4.8-6.0=$ สูง คะแนน $3.6-4.7=$ ค่อนข้างสูง คะแนน 2.4-3.5 = ปานกลาง คะแนน $1.0-2.3=$ ต่ำ สำหรับคมแนนทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณแบ่งเป็น 4 ระดับชช่นกัน คือ คะแนน $24-30=$ สูง คะแนน $18-23=$ ค่อนข้างสูง คะแนน $12-17=$ ปานกลาง คะแนน $1-11=$ ต่ำ

## การวิเคราะห์

1. วิคคาหท์ค่าฉลี่ย และค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน ของคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลัง เรียนโดยใช้สถิดิ Paired t -test
2. วิเคราะท์ความสัมันนธ์ของทักษะการคิด อย่างวิจารณญาณ กับคุณลักษณะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และ ผลการเรียนวิชาบทนำสูวิขาชีพ การพยาบาลด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน

## ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษา ระดับจัธยมปลายจากโรงเรียนต่างจังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 76.8 บิดามีอาชีพทำเกษตรกรรม รองลงมา คือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 33.6 และ 21.6 ดามลำดับ ส่วนมารดามีอาชีพเกษตรกรรม และ

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.8 และ 16.8 ตามลำดับ สถานภาพครอบครัวอยู่ว้อยกัน คิดเป็น ร้อยละ 77.6 และฐานะของครอบครัว มีพอใช้่าย คิดเป็นร้อยละ 84.8 มีผลการเรียนวิชาบทนำสูวิชาชีพ โดยภาพรวมได้กรดเฉลี่ย 3.04 ในขณะที่ผลการ เรียนประจำภาคการศึกษาที่1 มีเกรดเฉลี่ย 2.70 ผลการศึกษาเกี่ยวับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักคึกษาพยาบาลพบดังนี้

1. ก่อนเข้าเรียนแบบการใช้ปัญหาเป็นหลัก นักคึกษาพยาบาลมีคแแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการคิด อย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับค่อนข้างสูงคิดเป็น 4.32 จากคะแนนเต็ม 6 และหลังการเรียนคะแนน คุณลักษณะการคิดอย่างวีวิจารณญาณไม่เปลี่ยน แปลง จากการเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิด อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังสอนเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านคะแนนไม่แดกต่างกันอย่ามมีนัยสำคัญ ทางสถิดิและพบว่าหลังสอนคุณลักษณะด้านการ อยากรู้อยากเห็นเชิงวิชาการมีคะแนนสูงสุดใน ขณะที่ด้านการสืบค้นความจริงต่ำสุดคิดเป็น 5.13 และ 3.65 ตามลำดับ (ตารงที่ 1)
2. คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณทั้งก่อนและหลังเรียนอยู่ใรรดับปานกลาง คิดเป็น 13.53 และ 1.74 ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 30 และคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจิารณญาณ หลังการเรียนสูกกว่าก่อนเรียนอย่ามีีนัยสำคัญทาง สถิดิที่ระดับ .001 จากการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าคะแนนทักษะล้านการประเมินแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิตีที่ระดับ .05 และด้านการสรุป

## การคิออย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาขาลที่เรียนแบบใช้ข้ญหนเป็นหลัก

อ้างอิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ. 01 (ตาราง ที่ 2)
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความ

การพยาบาล และคุณลักษณะการคิดอย่างมี วิจารณญาณอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .05 และ .003 ตามลำดับ (ตารางที่ 3 )

สัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียนวิชาบทนำสู่วิชาชีพ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก จำแนก ตามคุณลักษณะรายด้าน และโดยรวม

| คุณลักษณะ | M | SD | t |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| การชอบค้นหาความจริง |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 3.70 | . 65 | 1.07 |
| หลังเรียน | 3.65 | . 57 |  |
| การเปิดใจกว้าง |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 4.63 | . 49 | $-1.99$ |
| หลังเรียน | 4.64 | . 47 |  |
| การคิดอย่างวิเคราะห์ |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 4.28 | . 49 | . 100 |
| หลังเรียน | 4.28 | . 49 |  |
| การคิดอย่างมีระบบ |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 4.19 | . 56 | -1.675 |
| หลังเรียน | 4.26 | . 50 |  |
| ความเชื่อมั่นในการคิด |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 4.27 | . 56 | -1.489 |
| หลังเรียน | 4.34 | . 50 |  |
| ความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 5.13 | . 46 | -. 161 |
| หลังเรียน | 5.13 | . 46 |  |
| ความมีวุฒิภาวะ |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 4.05 | . 57 | $-1.345$ |
| หลังเรียน | 4.10 | . 53 |  |
| โดยภาพรวม |  |  |  |
| ก่อนเรียน | 4.32 | . 38 | -.303 |
| หลังเรียน | 4.32 | . 35 |  |

$p>=0.5$

## 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก จำแนกตาม ทักษะด้านต่างๆ และโดยรวม


* $p<.05,{ }^{* *} p<.01,{ }^{* * *} p<.001$

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับผลการเรียนวิชาบทนำสู่วิชาชีพการพยาบาล และคุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

| ตัวแปร | r | p |
| :--- | :--- | :--- |
| ผลการเรียนวิชาบทนำสู่วิชาชีพการพยาบาล | 0.264 | .003 |
| คุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ | 0.188 | .05 |

## อภิปรายผล

การศึกษาครั้งนี้พบว่าทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณหลังสอนมีคะแนนสูงกว่าก่อนสอนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL นักศึกษา

มีโอกาสฝึกทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน ในกลุ่มย่อย ซ้ำแล้วซ้ำอีก เริ่มจากการระบุประเด็น ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูลหลักฐาน มาอ้างอิงโดยผ่านการไตร่ตรองเซิงเหตุผล มีการ สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดใจกว้าง

## 

รับฟัง และวินิจฉัยความน่าเซื่อถือของหลักฐานที่ นำมาอ้างอิง รวมถึงการโด้แย้งในข้อมูลทีเหุุผล อ่อนกว่า ไปจนถึงการลงข้อสรุปและการสังเคราะห์ ความรู้ที่เกิดขื้น ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการคิด อย่างมีวิจารณญาณของฟาซิโอนและฟาซิโอน ${ }^{8,11}$ อย่าไรร็ตามจากการววเคราห์์คุณลักษณะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล ก่อนเข้าเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักพบว่าคะแนน เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงคือ 4.32 จากคะแนน เต็ม 6 และหลังการเรียนพบว่าคะแนนไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเรียนครั้นี้เป็นการเรียนแบบใช้บัญหา เป็นหลักเป็นครั้งแรกของนักคึกษา โดยเรียนจาก โจทย์ปัญหาเพียง 4 โจทย์ใน่วงเเลา 15 สัปดาห์ อาจั้นเกินกว่าที่จะเปลี่ยนคุณลักษณะการคิดอย่างมี วิจารณฌาณของผู้เรียน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ครอบครัวและโรงเรียนเดิม นอกจากนี้การรับรู้ คุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเอง ครั้งนี้อาาจด้รับอิทิิพลมาจากกระบวนการเปลี่ยน แปลงชึ่งเเเลรรอ้างในวูดส์ว่า ${ }^{13}$ ช่วงเวลาที่เรียนใน กลุ่มย่อยผู้เรียนต้องเผชิญกับกระบวนความรู้สึกที่ ซับซ้อนมีทั้งอาการดื่นเด้น ติดขัด ปฏิเสธ โกรธ ซึม ท้อถอย การต่อด้าน การยอมรับ ความ คับข้องใจ ก่อนที่จะปรับตัวในทางที่จีจึ้นและมอง เห็นแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาสสมต่อไป ในช่วงเวลา ดังกล่าวถ้าผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ ประจำกลุ่ขอย่างเหมาะสม จะช่วยใให้ผ่อนความ ดึงเครียดลง และถ้าอาจารย์ประจำกลุ่มเข้าใจ ยอมรับ และแสดงบทบาทเป็นเพื่อนร่วมคิดในกลุ่ม

ซี้ประเด็นให้คิดโดยปราศจากการตำหนิ ิิเดียน และ ช่วยให้กำลังใจ กล่าวชมเชยผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดการเรียบรู่ที่ดี และเห็นคุณค่าของตนเอง และเชื่อมั่นในการคิดอย่างมีวิจิารณญาณของตนเอง การเียยนแบบชชับัญหาเป็นหลักครั้งี้มีอาจารย์ปรจจำ กลุ่มถึง 13 กลุ่ม แม้อาจารย์จะผ่านการฝึกอบรม มาแล้วแต่ยากที่จะควบคุมความเท่าเทียมในการ จัดการกับบัญหาที่เกิคขึ้นในกลุ่ม รวมทั้งความ แตกต่างของกักษณะปรจจำดัวของอาจารย์เองอาจมี ผลต่อการสนับสนุนการคิดของผู้เรียนและย้งมีปีจัย เกี่ยวกับเวลาที่รบกวนการให้โอกาสนักศึกษาคิด อย่างอิสระ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นความรู้ในเนื้อหามากกว่าการเรียเรู้กระบวน การเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาจารย์แทรกตัว เข้าไมีอิกิิิพลต่อกรริคดของนักศึกษา ปัจจัยสุดท้าย คือ ตัวผู้เรียนเอง ความแตกต่างระหว่างู้้รียน อาจมีผลให้เกิดความขัดแยังภายในกลุ่ม นำไปสู่การ แตกเยก ขาดการยอมรับชึ่งกันและกัน มีผลรบกวน กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะการคิดของบุคคล ${ }^{13}$ การศึกษาครั้งน้้ผูวจัอัยมส่สามารถจัดให้มี กลุ่มเปรียเทียบและไม่สามารถควบคุมผลที่เกิดจาก การเรียนวิธี่ี่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์นัก แต่จากการ พบว่าคะแนททักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักศึกษาพยาบาลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ พบความสัมพันธ์ทางบวกของคะแนนทักษะการคิด อย่ามมีวิจารณญาณกับเกรดเฉลี่ยการเีียนวิชบทนำ สู่วิาชีพ น่าจะสรุปเป็นผลดีจากการเรียนแบบใช้

ปัญหาเป็นหลักได้ในรดดับหนึ่ง และน่าจะเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งในการสอนที่ช่วยพัพนาทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณและการสอนแบบคำนึงถึงผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง

## เอกสารอ้างอิง

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
2. Ennis RH. A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills. Educational Leadership 1985; 458.
3. Fowller LP. Improving Critical Thinking in Nursing Practice. Journal for Nurses in Staff Development 1998; 14(4) 183-18.
4. Sedlak CA. Critical Thinking of Beginning Baccalaureate Nursing Students During the First Clinical Nursing Course. Journal of Nursing Education1997; 36(1)11-18.
5. McGovern M. and Valiga TM. Promoting the Cognitive Development of Freshman Nursing Students. Journal of Nursing Education 1997; 36(1):29-35.
6. จินตนา ยูนิพันธ์. รายานการประชุมอภิปรายและวิพกกษ์ การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ $26-27$ เมษายน 2544 เรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขา พยาบาลศาสตร์บัญทิต: การพัฒนาทักษะกรรคิวิิเคระห์. กรุเทพมหานคร: โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค. 2544.
7. National League for Nursing. Criterion for the Evaluation of Baccalaureate and Higher Degree Programs in Nursing. $6^{\text {th }}$ Ed. NewYork. 1989.
8. ยุวดี ภาชา เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบิติการ เรื่องการรียยนรู้โดยใชับัญหาเป็นหลัก กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. 2527 (อัด สำเนา)
9. ธนพร แย้มสุดา. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทาง การพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการรียยนรู้ทางปัญญาสังคมโดย ใช้พอร์ทโฟลิโอ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.
10. Adams MH. et.al. Critical Thinking as an Educational Outcome: An Evaluation of Current Tool of Measurement. Nursing Educator 1996; 21 (3): 23-32.
11. Facione PA. and Facione NC. California Critical Thinking Skills Test. 1996. http://www.calpress. com/skill.html
12. ทองจันทร์ หงส์ลดารมส์. การเรียนการสอนแบบติวตอ เรียลกลุ่มย่อย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิอัยและพัฒนา แพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุหาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 2535. (อัดสำเนา).
13. Woods DR. Problem-based Learning: How to Gain the Most from PBL. Canada: Mc Master University, 1994.

## การคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญูหาเป็นหลัก

# The critical thinking development through PBL in Nursing students 

Rujires Thanooruk* RN. MEd.(Educational Psychology and Guidance), MEd. (Educational Management)<br>Prapis Chanpuelksa** RN. MSc. (Applied Behavioral Science Research)


#### Abstract

One of the goals of baccalaureate nursing education is to facilitate students' cognitive development, that is, their abilities to employ reason and engage in contextual decision-making. Several strategies have been implemented to enhance students' cognitive development. The purposes of this study were to investigate the effects of Problem-based Learning (PBL) strategies on the development of students' critical thinking skill and to investigate the relationship among critical thinking skill (CTS), critical thinking disposition (CTD) and student grade point (SGP) of the implemented PBL nursing course. This study was quasiexperimental in one group pre and posttest. The subjects consisted of 125 freshman nursing students of Ramathibodi School of Nursing who studied in one nursing course, the Introduction to Nursing course, in the first semester 2001. The research instruments were translated by Thanaporn Yamsuda (1999) from Facione and Facione's Critical Thinking tools; CCTDI and CCTST. The data were collected on the first and the last week, a week before final examination, of such nursing course. The first result shown that the CTD scores were quite high level both pre and posttest, and they were not significant difference Secondly, the posttest CTS were significantly higher than the pretest ( $\mathrm{p}<.001$ ) and both of them were fare level. Nevertheless, there were significant difference only evaluation and reference parts ( $p<.05$ and $<.01$ ). Lastly, there were significant positive relationship between the scores of CTS and the scores of CTD ( $\mathrm{p}<.05$ ) and there were significant positive relationship between the scores of CTS and SGP of such PBL course ( $\mathrm{p}<.01$ ). This study indicated that PBL method could enhance the CTS in nursing students. Therefore this teachinglearning method should be extended to other courses in the baccalaureate nursing program. Rama Nurs J 2002; 8(2) : 124-34.


Keyword: Critical thinking skill, Critical thinking disposition, Problem-based Learning

[^1]
[^0]:    * รองศาสตราจารย์ ** อาจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

[^1]:    * Associate Professor ** Instructor Department of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

