การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย

นางทอง ธีระทองด้า*  
สมิติ หุนธีกุล**  
นงลักษณ์ สรุปศิริ***

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามอินทรา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
** ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามอินทรา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลภาควิชาการป่วยไข้

บทคัดย่อ: การศึกษาสำรวจในปี 2546 นี้เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติตัวที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สำหรับการพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากมหาวิทยาลัยบริษัท กรุ๊ป 1,928 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจจำลองหน่วยบุคคลและคำตอบเป็นข้อ hiểnซีต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ และการวิเคราะห์สถิติเบี่ยงเบน

ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลเวชปฏิบัติรับรู้ประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ จำนวน 47 ครั้ง รับรู้ประโยชน์ต่อข้อเสนอแนะของการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 24 และ 22 ครั้ง ตามลำดับ ส่วนการรับรู้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติเหมาะสม จำนวน 47 ครั้ง อย่างไรก็ดีผู้ผลิตเวชปฏิบัติส่วนหนึ่งประสบปัญหาและปฏิบัติงานโดยเฉพาะการทำงานกับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย ทั้งๆที่มีพยาบาลชุดหน่วยและโดยมากที่สุดจดลงกับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุดหน่วยและโดยมากที่สุดจดลงกับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุดหน่วย จำนวน 107 ครั้ง ผู้ผลิตเวชปฏิบัติจึงมีข้อเสนอในการกำหนดตัวหน่วย บทบาท อัตราการจ้างและตัดสินUNCTION การเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการพัฒนาคัดเลือกพยาบาลในหน่วยงาน/องค์กร และองค์กรวิชาชีพของตัวเอง ดังนี้เป็นสิ่งที่หากพยาบาลควรที่จะมี สามารถและสร้างสิทธิ์การตัดสินแยกของพยาบาลเวชปฏิบัติพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเวชปฏิบัติและพัฒนาการเวชปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ