بررسی آگاهی و نگرش پزشکان شهر ساری نسبت به روش درمانی هومووپاتی

عليضا خلیلبان

لیلا مسکینی

ژوئن همیت

سکیت شیقا

استفاده از روش هایی درمانی غیر از روش های روتوی درمان باید به صورت کمیک ناقص پرسش شده در مطالعه شرکت نشستند. از کاربردهای آوری داده ها شامل پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه نسخه اول‌الاصلی و عمومی‌فرزند با سه فرزند دهنده ۲ موارد سنجش آگاهی ۳ موارد سنجش نگرش بود. به این ترتیب بیمار آگاهی و وضعیت نگرش به طور دقیق بعد سنجش قرار گرفته و در خانم اطلاعات بدست آمده از طریق پذیرش آماری مورد تجزیه و تحلیل گرفت.

نتایج این تحقیق نشان داد که اکثریت پزشکان شهرستانی از نظر اطمینان و مختصات نسبت به روش درمانی هومووپاتی اطلاع‌داری نداشتند. به عنوان مثال از کل بیمار دهنده که ۲۲۷ نفر بودند ۵/۷ درصد آنان آگاهی کم که ۱۷/۲ درصد آنان آگاهی بالایی نسبت به این روش درمانی داشتند علاوه بر آن بین سه فرد و آگاهی آنان نسبت به این روش درمانی خاص ارتباط مثبتی دارد وجود داشت به طوری که بیشترین آگاهی در سنین ۳۰ تا ۳۵ سال و کمترین آگاهی در سنین بالاتر ۵۰ سال وجود داشت.

مطالعه از نوع مطالعه توصیفی می‌باشد و جامعه پژوهش آن شامل پزشکان شهرستانی انجام از پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصصی ۲۵۲ نفر بودند که تعداد ۴۲٪ نفر درصد مطالعه شرکت داشتند و ۹۷ نفر درصد به صورت عدم.

E-mail: srshafia@yahoo.com

ارائه شده، مازندران ۱۳۸۷
References


