Dr hab. nauk Krzysztof Wronecki Wrocław,13.10.2020

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca

im. prof. Zbigniewa Religi

Prof. PWSZ im.Witelona w Legnicy

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR EWY RADWAŃSKIEJ

PT.: „ZWIĄZEK POZIOMU DUCHOWOŚCI Z JAKOŚCIĄ ŻYCIA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA.”

 Jakość życia pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jest stosunkowo często podejmowanym tematem badań naukowych. Osobiście byłem recenzentem kilku bardzo dobrych prac pochodzących z tego wydziału, które dotyczyły jakości życia. Jednakże relacja duchowości i wartości życia to stosunkowo nowy obszar w opiece zdrowotnej. Pierwsze badania na temat duchowych korzeni medycyny przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych w roku 1992 i w ciągu ostatnich lat liczba doniesień na ten temat rośnie. Stąd zajęcie się doktorantki tym nowym i na pewno ważnym tematem oceniam bardzo wysoko.

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska to oprawiony maszynopis liczący 129 stron. Posiada układ typowy dla prac doktorskich i składa się z ośmiu rozdziałów. Celem głównym pracy było zbadanie związku indywidualnego poziomu duchowości z jakością życia pacjentów z niewydolnością serca. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, a do analizy wyników wykorzystano metody statystyczne.

Jakość życia w związku ze zdrowiem w znaczeniu ogólnym, jakość życia związana z niewydolnością serca i jakość życia w związku ze zdrowiem psychicznym ocenione zostały przy pomocy odpowiednich standaryzowanych i uznanych w świecie naukowym kwestionariuszy. Natomiast poziom duchowości pacjentów zbadany został przy pomocy kwestionariusza samoopisu Heszen-Niejodek z roku 2003 liczącego dwadzieścia pytań. Badaniami objęto 211 pacjentów w tym 97 kobiet i 114 mężczyzn w wieku 60-80 lat pochodzących z województwa opolskiego. Pacjent musiał odpowiedzieć jednorazowo na 127 pytań zawartych w czterech stosowanych ankietach. Warto podkreślić, że na wszystkie pytania odpowiadali ankietowani w obecności autorki pracy, co wymagało od niej poświęcenia wiele czasu i dużej pracowitości.

 Każde badanie trwało od 1 do 2 godzin, zapewniło to dużą wiarygodność uzyskanym odpowiedziom. Wyniki badań przedstawiono w czytelnych 35 tabelach i na 23 wykresach, co znakomicie ułatwia percepcję pracy.

Zgromadzone wyniki badań poddano szczegółowej analizie statystycznej. Dane z kwestionariusza wywiadu ujęte zostały w wartościach odsetkowych. Normalność rozkładu zmiennych oceniono testem Shapiro-Wilka. Dodatkowo przeprowadzono wizualną ocenę rozkładu za pomocą histogramu. Po zweryfikowaniu rozkładu zastosowano testy parametryczne. Istotność różnic między wartościami średnimi oceniono testem t-Studenta. Korelacje między zmiennymi ilościowymi analizowano za pomocą współczynnika korelacji Spearmana. Współczynnik determinacji R 2 przyjęto jako miarę powiązań między zmiennymi, w analizie uwzględniono również standaryzowany współczynnik regresji częściowej beta. Jak widać z tego krótkiego i niepełnego opisu zastosowanych metod statystycznych analiza statystyczna dużej ilości danych jest bardzo wszechstronna i dokładna.

Przeprowadzona dyskusja jest bardzo wszechstronna i opiera się na 167 pozycjach polskiego i angielskojęzycznego piśmiennictwa pochodzącego prawie wyłącznie z ostatnich 10 lat. Okazuje się że podniesienie jakości życia chorych z niewydolnością serca może dokonać się poprzez zapewnienie wsparcia duchowego nie tylko przez rodzinę i kapelana szpitalnego, ale także personel medyczny. Stąd istnieje potrzeba kształcenia personelu medycznego w zakresie potrzeb duchowych pacjenta. Autorka swobodnie porusza się po omawianych problemach, brakuje trochę odniesienia do rodzimych doniesień. Ale tych na razie nie ma, doktorantka wpisuje się więc w pionierski nurt polskich prac poświęconych duchowości w medycynie i to warte jest podkreślenia. Praca napisana jest poprawnym językiem polskim, drobne usterki stylistyczne nie umniejszają wartości pracy. Praca kończy się 9 prawidłowo wyciągnietymi wnioskami, które odpowiadają postawionymi na początku celowi pracy.

Reasumując stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Ewy Radwańskiej spełnia warunki określone w art,13 ust 1 z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65,poz.595, z późn.zm.) i wnoszę o jej dopuszczenie do dalszych etapów przewodu doktorskiego.