# كيفيت، محتوا و سطح دستيابى به اهداف در چهار مين المپياد علمى دانشجويان دانشكَاههاى علوم پزشكى ايران: ديدكاه داوطلبين 

سيدداود نصرالله پور شيروانى *'، مصطفى جوانيان 「، على شبستانى منفرد"، ايمان جهانيان"<br>ا- دكتراى تخصصى مديريت خدمات بهداشتى درمانى، مركز تحقيقات عوامل اجتماعى موثر بر سلامت، دانشكاه علوم پزشكى بابل، بابل، ايران   ץ ب- يزشك، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى بابل، بابل، ايران<br>تاريخ پذيرش:<br>تاريخ دريافت:

چچكيده
سابقه و اهداف: المپيادهاى علمى با هدف ارزيابى ميزان خلاقيت، مهارت حل مسئله، قدرت استدلال و تصميمگيرى و توان انجام كار گروهى داوطلبين برگزار مىشود تا بدين طريق با شناسايى افراد داراى استعدادهاى برتر، بهرهبردارى شايسته از آنها
 كشور از ديدگاه شركت كنندگان منتخب انجام گرفت
 چچهارمين المپياد علمى از دانشگامهاى علوم پزشكى سراسر كشور بودند كه به صورت سرشمارى به عنوان نمونه پزوهش انتخاب شدند. ابزار جمعآورى دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده كه روايى و پايايى آن مورد تائيد قرار گرفت. دادهها در

 ايجاد آمادگى دانشگاه محل تحصيل خود را در سطح خيلى زياد و زياد، و خيلى كم ارزيابى كردند. ميانگیين سطح كيفيت برگزارى آزمون كشورى آ آ و م ميانگين سطح دستيابى به اهداف اصلى در حد آ


 حد متوسط بوده كه نياز به ارتقاء در دورههاى بعدى دارد.

وازههاى كليدى: المپياد علمى، مسابقات علمى، استعدادهاى برتر، اهداف المپياد


ارجاع به اين مقاله به صورت زيراست:
Nasrollahpour Shirvani SD, Javanian M, Shabestani Monfared A, Jahanian I. Assessment of the 4th Medical Students' Scientific Olympiad in Iran: Theory to action and viewpoints of the participants. Journal of Medical Education and Development. 2014; 9(1): 45-56

## مقدمه

 زمينهاى خاص عنوان گرديد. پس از شوروى سابق، آمريكا نيز در آي اواخر دهd 19F از مسابقات مشابهى براى كارگيرى نخبكان براى حل مسائل مورد نياز كشور استفاده كرد


 سطح بينالمللى شكل ترفت. در حال حاضر دانشآموزان و
 رقابت مى پردازند (•ا-9). در اين المپييادها كشور ميزبان بر بر اساس قوانين و برنامه مشخص اقدام به طراحى اوليه سؤالات مى كند و اين سؤالات پس از بازبينى توسط هيئت داورى
 بينالمللى علاوه بر شناسايى افراد خلاق و و مستعدن، همانياند المپيك ورزشى، تعامل فرهنگى و اجتماعى بين كشورها جا جزء
 داوطلبين، كليه تيمهاى شركت كننده بر اساس فلسفه اينكه همه

> برندهاند، مدال مى گيرند (I (I).


 تشـويق و ترغيب آنها به مطالعه و تحقيـق در دوران انـان تحصيل و ايجاد فرصتهاى مناسب براى اعتناى علمى آن آنان

 آزمون مرحله اول شركت كرده و پس از از انتخاب شدن، به آز آزمون مرحله دوم راه يابند. به منظور تقدير و بزر كداشت نفرات
 مى

حيطه با تمركز بر موضوعات جديد شامل حيطه استدلال بالينى با موضوع پيشگيرى، تشخيص، درمان، پيگیرى، مراقبت پرستارى و بازتوانى سرطانها، حيطه مديريت سلامت با موضوع سطحبندى و مديريت بيمارىهاى غيرواگير، تفكر علمى در علوم پايه با موضوع بيولوزى، آسيب شناسى، آيدميولوزى و فارماكولوزى سرطانها، حيطه نوآورانه با موضوع جنبههاى اخلاقى تشخيص، درمان، پيگیرى، مراقبت و پڭوهش در سرطانها در بهمن ماه
 نظر به اينكه با برگزارى r دوره از المپياد علمى دانشجويان علوم پــششكى كشور بـررسى جــامع و علمى از داوطلبين منتخب در خصـوص عملكرد و دستآوردهاى علمى و سطح دسـتيابى به اهــداف مـورد نظر بـه عمل نيـامد، و بـا توجـه بـه نظر Clary اهـداف مرم شـخصى و ارضـاى انگيـزههـاى متفاوت انجام مى گيرد (•)، اين مطالعه به منظور بررسى كيفيت، محتوا و سطح دستيابى به اهداف چهارمين المپياد دانشگاههاى علوم پزشكى سراسر كشور از ديدگاه شركت كنندگان منتخب انجام

گرفت
روش بررسى
مطالعه از نوع پیمايشى بوده كه به صورت مقطىى در سه
 منتخب چهارمين المپیاد كشورى بودند كه در زمان آزمون
 پزشكى تبريز عزيمت كرده بودند. نمونهگيرى به صورت سرشمارى انجام گرفت و بدين ترتيب كل داوطلبين حاضر در آزمون به عنوان نمونه پگوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآورى دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده كه از سه قسمت شامل 1 -متغيرهاى فردى با 9 سؤال (جنس، سن، مقطع تحصيلى، رشته تحصيلى، ترم تحصيلى و تيپ دانشگاه محل تحصيل)، r- ايجاد آمادگى درون دانشگًاهى با ب كيفيت و محتواى برگزارى آزمون كشورى با 11 سؤال تشكيل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بنا به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، برگزارى المپياد دانشجويى را در سه حيطه استدلال بالينى، تفكر علمى در علوم پايه و مديريت نظام سلامت در شهريورماه IrAN در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان تصويب نمود. دومين المپياد دانشجويان علوم پزشكى كشور نيز در همان سه حيطه در مرداد ماه سال 19 در دانشگاه علوم پزشكى شيراز (ז ا ) و سومين المپياد علمى دانشجويان علوم پزشكى كشور با اضافه شدن حيطه نوآورانه با موضوع اخلاق


تهران برگزار گرديد (If). در مطالعه Tirri در خصوص تأثير المپياد رياضى در شكوفايى استعداد رياضى دانشآموزان در هلند نشان داده شده است كه المپيادىها در تحصيلات دانشگاهى خود موفق بودهاند و مقالات و كتابهايیى در زمينه رياضى به چاپ رساندند. المپياد همچچنين باعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده و به انتخاب شغل آينده
 نتيجهگيرى نمودند كه اگر المپيادهاى علمى بتوانند قدرت خلاقيت و مهارت حل مساله را اندازهگيرى نمايند در شناسايى ایيى افراد مستعد موثرتر عمل خواهند نمود (1\&). Mahajan در در دين مطالعهاى تحت عنوان برنامه المپياد بيولوزى در هندوستان
 حفظى بودن آنها يكى از دلايلى است كه باعث كاهش رغبت
 المپيادهاى علمى بينالمللى مىشود (Halpern و (IV) ومكاران در مطالعهاى كه به تحليل 9 گزارش موجود در مورد توانمندى هاى مورد نياز پزشكان پرداختهاند، دارا بودن يك ديد كلى و جامع نسبت به نظام سلامت، توان ارزيابى كيفى خدمات سلامت و ارتقاى آنها، مديريت نظام سلامت، توانمندى انجام كارگروهى و
 چهارمين المپياد علمى دانشجويان علوم پزشكى كشور همر با شركت كليه دانشگامها و دانشكدهها همانند سال گذشته در چهار

براى امتيازدهى به پاسخ سؤالات بخش دوم و سوم به گزينه خيلى زياد عدد ه، زياد عدد †، متوسط عدد 「، كم عدد 「 و و خيلى كم عدد 1 داده شد．دادههاى جمعآورى شده ابتدا در نرمافزار اكسل وارد و بعد با آزمونهاى اسپيرمن و كِندالز براى تعيين همبستگى بين متغيرهاى رتبهاى، كروسكال واليس و من ويتنى براى مقايسه ميانگينها و مجذور كاى براى متغيرهاى كيفى، در نرمافزار SPSS－18 در سطح معنىدارى Q•／•＞ه، تجزيه و تحليل شد．

## يافتهها

「 「 محل اسكان دختران و پسران، • • • نفر پرسشنامه را بعد از اتمام آزمون به طور كامل تكميل و تحويل نمودند كه مشخصات فردى اين • • همانگًونه كه در جدول ا مشاهده مىشود، جوانترين داوطلب r． تحصيلى، كمسابقهترين فرد از ترم ه و باسابقهترين از ترم ه ا بود． در اين جدول منظور از ساير رشتهها، رشته هايى مثل داروسازى، مامايى، علوم آزمايشگاهى و راديولوزى و منظور از ساير دانشگاههاى تيپ بندى شده دانشگامهاى خارج از حوزه وزارت بهداشت شامل آزاد، بقيهالله، ارتش و بهزيستى بود． نظر به اين كه فعاليتهاى درون دانشگاهى جهت ايجاد و افزايش آمادگى داوطلبين در دانشگامهاى علوم پزشكى از نظر تنوع و گستردگى در يك سطح انجام نمىگیرد، منتخبين كشورى چهارمین المپیياد در خصوص فعاليتهاى درون دانشگاهى دانشگاه محل تحصيل خود قضاوت نمودند كه نتيجه كلى آن طى جدول بيان مى گردد． جدول r：از اץ｜نفرى（ه人 درصد）كه سطح اثربخشى جلسات آموزشى برگزار شده در دانشگاه محل تحصيل خود را كم و يا خيلى كم قضاوت نمودند، علت را كم يا ناكافى بودن تعداد جلسات آموزشى برگزار شده، ،F نفر（\＆（\＆درصد）، تسلط ناكافى اساتيد و مدرسين به مباحث

شده بود．سؤالات بخش اول به صورت باز و بسته و سؤالات بخش دوم و سوم همگى به صورت بسته با مقياس ه رتبهاى ليكرت بود． در تيپ بندى دانشگاهها هم آخرين بازنترى معاونت توسعه مديريت و منابع در اصلاح تاپ چارت دانشگاهها به شرح زیر ملاك عمل قرار گرفت：تيپ 1 الف（دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، شهيد بهشتى، شيراز، مشهد، كرمان، كرمانشاه، مازندران）، تيپ 1 ب（دانشگاه علوم پزشكى اراك، اردبيل، اروميه، البرز، ايلام، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، بيرجند، زاهدان، زنجان، سمنان، شهر كرد، قزوين، قم، گلستان، گيلان، لرستان، همدان، كردستان، ياسوج، يزد）، تيپ 「（دانشگاه علوم پزشكى بابل، تربت حيدريه، جيرفت، جهرم، رفسنجان، زابل، دزفول، سبزوار، شاهرود، فسا، كاشان، گَناباد، نيشابور）و ساير

 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت به دانشگاههاى علوم پزشكى كشور ）．

براى تعيين روايى پرسشنامه ابتدا به روش محتوايى با
 به شكل صورى با نظرخواهى از مسئولين حيطههاى المپیاد و تعدادى از مدرسين دوره آموزش داخل دانشگاهى و اعمال نظرات 1•صلاحى آنها نهايیى گرديد．پايایی پرسشنامه با پاسخگوییی نفر از داوطلبين دوره ايجاد آمادگى درون دانشگاهى در دانشگاه علوم پزشكى بابل با آلفاى كرونباخ 19 درصد مورد چذيرش قرار گرفت．پرسشنامه نهايی شده به تعداد كل ظرفيت آزمون كشورى تكثير و در عزيمت به تبريز در شب اولين روز آزمون（91／I／IV） توسط همكاران طرح در دو محل اسكان دختران و پسران در بين منتخبين توزيع و با توضيحات مختصر در خصوص قسمتهاى مختلف پرسشنامه از آنها خواسته شد بعد از آخرين بخش آزمون به صورت خود ايفا نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام و در مراجعه مجدد همكاران طرح در طول شب بعد از آخرين آزمون، پرسشنامه تكميل شده را عودت نمايند．

با آزمون اسپيرمن بين مقطع تحصيلى، تيپ دانشعًاهى و r=-/. كيفيت برگزارى آزمون رابطه معنىدارى مشاهده نشد(|

$$
(\mathrm{P}=\cdot / \mu \cdot \mu \& \mathrm{r}=\cdot / \cdot \vee \mathrm{l})(\mathrm{P}=\cdot / \wedge \vee q \&
$$

با آزمون من ويتنى بين جنس و كيفيت بر گزارى آزمون رابطه
معنىدارى مشاهده نشد(P=/ (P fl).

با آزمون كراسكل واليس نيز رابطه معنىدارى بين حيطههاى
منتخب و كيفيت بر گزارى آزمون مشاهده نشد(P=/ / م9). در خصوص سطح دستيابى چهارمین المپییاد به اهداف و انتظارات مورد نظر، شركت كنندگان به سؤالات مرتبط پاسخ

دادند كه جمع نظرات آنها طى جدول \& نشان داده مىشود. جدول ¢ جا با آزمون اسپيرمن بين تيپ دانشگاهى و سطح دستيابى المپياد به اهداف مورد نظر (با پايينتر بودن سطح قضاوت داوطلبين دانشگاههاى تيپ 1 الف) رابطه معنىیار وجود داشت (P=•/• 1 \& r=+•/KY ).

با استفاده از آزمون كندالز بين سن، ترم تحصيلى و سطح دستيابى المییياد به اهداف مورد نظر رابطه معنىیارى مشاهده


با آزمـون اســييرمن نيـز مشخص شـد بين مقطع تحصيلى و سطح دسـتيابى المپياد به اهـداف مـورد نظر رابطه معنىیار وجـود نـدارد (P=/人•r \& r=//•|V). بـا آزمـون من ويتنى بيـن جنس و سطح دسـتيابى المپياد بـه اهــداف مــورد نظر رابـطه معنىدار مشـاهده نشد (P=/人\&•). در نهايت بـا آزمون كراسكل واليس رابطه معنىدارى بين حيطههاى منتخب و


مرتبط با موضوعات منتخب حيطهها، • • نفر (Qا درصد) نامرتبط بودن موضوعات آموزش داده شده نسبت به سؤالات طراحى شده در چههارمين المپياد كشورى را ذكر نمودند. با آزمون اسیيرمن بين تيپ دانشگاهى و سطح ايجاد آمادگى درون دانشگاهى (با بالاتر بودن سطح كاركرد دانشگاههاى تيپ 1 \& r= الف و بعد تيپ 1 ب) رابطه معنىدار وجود داشت (YNV)

$$
(\mathrm{P}=\cdot / \cdots)
$$

با آزمون كندالز بين سن، ترم تحصيلى و سطح ايجاد آمادگى


$$
.(\mathrm{P}=/ \sim \Delta F \& r=\cdot / \cdot q q)(\mathrm{P}=\cdot / \Delta r q
$$

آزمون اسپيرمن نشان داد بين مقطع تحصيلى و سطح ايجاد \& r=•/. آمادگى درون دانشگاهـى رابطه معنىیار وجود ندارد (89
 آمادگى درون دانشگاهى رابطه معنىدارى نشان نداد(P=/KY (P). با آزمون كراسكل واليس نيز رابطه معنادارى بين حيطههاى منتخب و سطح ايجاد آمادگى درون دانشگاهى مشاهده نشد . $\mathrm{P}=/ 4 \Delta \mu$ ) نظر به اين كه يكى از معيارهاى مطلوبيت بر گزارى هر آزمون، زمانبندى، نوع و تعداد سؤالات و هم راستايى آن با رفرنسهاى معرفى شده مىباشد. شركت كننده چهارمين المپییاد در خصوص كيفيت برگزارى آزمون كشورى قضاوت نموند كه نتايج آن در جدول جدول سّ با آزمون كندالز بين سن، ترم تحصيلى و كيفيت \& r=// بر گץ .$(\mathrm{P}=\cdot / \vee \wedge 9 \& r=\cdot / \cdot 1 Y)(\mathrm{P}=\cdot / \mathrm{F} / \mathrm{r}$

جدول ا：مشخصات دموگرافيك افراد شركتكننده در چهارمين المپياد علمى دانشجويان دانشگاههاى علوم پزشكى سراسر كشور

| كل | نوآورانه | مديريت نظام سلامت | استدلال بالينى | تفكر علمى در علوم پايه | مشخصه فردى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| rr． | 41 | $\Delta 9$ | $\Delta$ ． | 94 | كل افراد مطالعه شده |
| $1.9(q v)$ | ry（rq） | YV（ $4 \wedge$ ） |  | $r \cdot(4 \wedge)$ | جرد |
| ｜r｜（ar） | $r v(s))$ | rq（ar） | rre（ $M$ ¢） | $\mu \mathrm{r}$（Dr） | زن |
| $r r / q \pm r / 1$ | $r \mu / 4 \pm 1 / \varepsilon$ | $r r / \ \pm r / r$ | $r \varphi / \Delta \pm 1 / \psi$ | $r r / \Delta \pm r / \Delta$ | ميانگّين و انحراف معيار سن |
| $98(r q)$ | YI（ry） | $r r^{(\Delta q)}$ | $f(\lambda)$ | $\wedge(1 r)$ | مقطع تحصيلى كارشناسى |
| lsf（vi） | F．（cq） | rresi） | 48 （9ヶ） | $\Delta \Delta(\lambda V)$ | دكترى حرفهاهى |
| IDF（SV） | rq（ca） | Y（rN） | fs（qY） | ¢人（va） | رشته تحصيلى پֶشیى |
| 1＾（入） | $v(1)$ | $\wedge(1 f)$ | $r(Y)$ | $1(r)$ | پرستارى |
| 11 （ $)^{\text {）}}$ | $r(\Delta)$ | $r(s)$ | $r(r)$ | $r(\Delta)$ | هوشبرى |
| 1．（Y） | $r(r)$ | $\wedge(14)$ | － | － | مديريت |
| $r v(19)$ | $1 \cdot(19)$ | 19 （rA） | － | 11 （iv） | ساير |
| $1 \cdot 1 \cdot \pm r / \Delta$ | Q／q $\pm \Gamma / r$ | $N / \lambda \pm r / 1$ | $11 / \Lambda \pm r / \Delta$ | $9 / \Lambda \pm \Gamma / r$ | ميانگَين و انحر اف معيار ترم تحصيلى دانشگاه／دانشكده محل تحصيل |
| $v \cdot(r ı)$ | $1 \mathrm{~A}(\mathrm{r} \cdot$ ） | If（ra） | 1A（ Ca ） | $r \cdot(r Y)$ | تيپ \ الف |
| $19(r q)$ | ra（ $\mathrm{r} \cdot \mathrm{O}$ ） | rq（ar） | IT（ry） | rre（rv） | تيپ ا ب |
| $91(r 9)$ | $10(r \Delta)$ | ir（ry） | IV（ry） | 19 （YY） | تيب |
| 1．（4） | $r(\Delta)$ | ． | $r(¢)$ | $f(V)$ | ساير |



جدول T: سطح كيفى آزمون چهارمين المیياد علمى دانشجويان دانشگاههاى علوم پزشكى سراسر كشور از ديدگاه شركتكنندگان

| ميانگَين و انحراف معيار | ديدكَاه افراد مورد مطالعه |  |  |  |  |  | نوع اقدام انجام |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | خيلى كم و |  | متوسط |  | خيلى زياد |  |  |
|  |  |  |  |  | وياد |  |  |
|  | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد |  |
| $\Gamma / \pm \pm /$ / | $r$. | 99 | $\mu$ | va | rv | Af | كيفيت زمانبندى آزمون (ساعات برگزارى، فواصل برگزارى و مدت زمان برگزارىى) |
| $r / \Upsilon \pm 1 /$. | $r$. | H4 | fr | 90 | rı | N4 | مناسب بودن تعداد و حجما سؤالات در مقاطع زمانى نيمروزى يا |
| $r / \ \pm 1 /$. | rr | $\Delta$. | rı | di | f. | $\wedge 1$ | صبح و عصر <br> مناسب بودن نوع و محتواى سؤالات با توجه به موضوع منتخب حيطه مربوطه |
| $\Gamma / \Upsilon \pm 1 /$. | Mf | Qr | re | 11 | f. | $1 \wedge$ | مناسب بودن نوع و محتواى سؤالات در چارچوب رفرنسهاى معرفى شده |

جدول FI: محتوا و قابليت آزمون چهارمين المپياد علمى دانشجويان دانشگاههاى علوم پزشكى سراسر كشور در راستاى اهداف و انتظارات

| ميانگَين <br> و انحراف معيار | ديدگًاه افراد مورد مطالعه |  |  |  |  |  | اهداف و انتظارات المپياد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | متوسط |  | خيلى زياد |  |  |
|  |  |  |  |  | 隹 |  |  |
|  | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد |  |
| $r / v \pm 1 / 1$ | IV | rq | 19 | ra | 9 V | 101 | تفاوت آزمون چهارمين المچياد با ساير آزمونهاى متداول دروس |
|  |  |  |  |  |  |  | دانشعًاهى |
| $\Gamma / \lambda \pm 1 / 1$ | $r v$ | ^S | ras | $\wedge$. | rı | $9 \%$ | توان آزمون چهارمين المپياد در ايجاد فضايى با نشا |
| $\Gamma / \pm \pm /$ / | rl | VI | rq | 11 | $r$. | 91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | شركتكنندكان |
| $r / v \pm 1 /$. | rq | 19 | rı | NV | rr | $\Delta r$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | شناسايى افراد خلاق |
| $\Gamma / \pm \pm /$ / | rq | 90 | rv | $\wedge \Delta$ | re | va | توان آزمون چهارمين المپياد جاد |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ヶ// $\pm$./q | r | 4v | 40 | $1 \cdot \mathrm{r}$ | ry | va | توان آزمون چهارمين المپياد جهت ارزيابى قدرت تصميمگیرى (انتخاب راهكار يا راهكارهاى برتر از بين راهكارهاى مطرحى) |
|  |  |  |  |  |  |  | شركتكنندكان |
| $r / v \pm 1 /$. | rı | 19 | fr | 90 | $r$. | fr | نقش چهارمين المپیاد در ايجاد |
|  |  |  |  |  |  |  | حيطههاى شغلى |

دانشگاههاى تيپ $\mid$ الف و بعد تيپ 1 ب مىتواند نقش قابل ملاحظهاى در تنوع بخشيدن به برنامههاى مرتبط با توانمندسازى دانشجويان داشته باشد. نتايج اين مطالعه كميت و كيفيت اقدامات انجام شده درون دانشگاهى در چهارمين المپياد نسبت به مطالعه اديبى كه گزارش شده צی درصد داوطلبين اظهار نمودند كه مهارتهايى كه براى آزمون المچياد لازم مىباشد در دانشگاه آموزش داده نشده است (צ)، در سطح بالاترى بوده است. تفاوت فوق نشان مىدهد كه دانشگاههاى علوم پزشكى از اولين المپییاد به بعد به تدريج مداخلات خود را افزايش دادند و اگر اين روند ادامه يابد شايد در المپيادهاى نه چندان دور به سطح مناسبى

ارتقاء يابد.
نتايج اين پزوهش نشان مىدهد كه كيفيت برگزارى آزمون كشورى چهارمين المپیاد از نظر زمانبندى، تعداد و حجم سؤالات هر بخش، محتواى سؤالات با توجه به موضوعات و رفرنسهاى منتخب هر حيطه در حد متوسط بوده است كه نسبت به مطالعه هادىزاده (ه) يكى سطح پايينتر قرار دارد. يكى از دلايل پايين بودن كيفيت برگزارى آزمون در چهارمين المپياد مىنواند تغيير غيرمنتظره دوره زمانى آزمون باشد كه از دوره چهار روزه در شهريورماه به دوره دو روزه در بهمن ماه و آزمون انفرادى و گروهى در هم ادغام و به صورت انفرادى تعديل شده است. نتايج مطالعه حاضر نشان مىدهد كه سطح دستيابى چهارمين المپياد به اهداف مورد نظر تقريباً در سطح متوسط بوده است كه با مطالعه هادىزاده همخوانى و با مطالعه اديبى تا حدودى همخوانى دارد (؟-ه). نظر به مطالعه فاتحى و همكاران المپیاد كه همانا ارزيابى بروز خلاقيت، مهارت حل مسئله، قدرت استدلال و تصميمگیرى داوطلبين و نهايتاً شناسايى افراد خلاق، مبتكر و با استعدادهاى برتر مىباشد، شايد يكى از سختترين و پيچیدهترين برنامههاى بهبود در برگزارى مطلوب يكى المپياد باشد كه نزديك شدن به سطح ايدهآل آن نيازمند به كسب

## دوره نهم، شماره اول، بهار rar

نيات اصلى المپيادهاى علمى اصلاح و ارتقاء روشهاى متداول آموزش با هدف كمرنگَ كردن توسعه محفوظات و تأكيد بر درى عميق مطالب در جهت حل مسائل پيش رو جامعه مى مباشد. بروز خلاقيت، مهارت حل مسئله و مواردى ديترى كه يك المپياد علمى در جستجوى آن است، همگّى قابل يادگیيرى و پرورش

 ماه قبل از بركزارى المچيياد كشورى، كليه دانشگًاهماى علوم

 دور ههاى آموزشى مقدماتى و تخصصى اقدام و نهايتاً سه نفر از از
 مسئوليت اصلى آن به عهده مرينـ مركز مطالعات و و توسعه آموزش يزشكى (EDC) هر دانشگًاه مىباشد. نتايج مطالعه حاضر نشان مىیدهد كه همه دانشا دانشگاهماى علوم يزشكى براى ايجاد و افزايش آمادگى دانشجويان داوطلب خود در در إي سطح شايستهاى اقدام نكردند. تفاوت معنى ايدارى اقدا اقدامات انجام





 مى تواند برخوردارى از اساتيد قدر و با تجربه باشد كا كه در در صور نياز با سهولت بيشترى در دسترس مركز
 ا الف و بعد تيپ ا ب بمىتواند دليلى ديگرى باشد كـر كه با با مواجهه متقاضيان بيشتر، اراده قوىترى براى مسئولين و كارشناسان به وجود مى آورد كه كستردهتر و مؤثرتر عمل نمايند برخوردارى از منابع مالى و امكانات آموزشى بيشتر در

[^0]فرض دوم درست باشد، مىتوان گفت كه قضاوت آنها صحيحتر و واقعىتر خواهد بود.
نتايج اين مطالعه بيشتر بودن تعداد دختران نسبت به پسران و كمتر بودن تعداد دانشجويان مقطع كارشناسى نسبت به مقطع دكترى حرفهاى را نشان مىدهد كه با مطالعه هادىزاده و اديبى
 شركت كننده احتمالاً به دليل برخوردارى از هوش و ذكاوت بيشتر و يا انگگيز بالاتر دانشجويان دختر نبوده بلكه بيشتر از تناسب تعداد دانشجويان دختر و پسر موجود در دانشگاههاى علوم پزشكى پيروى مى كند. اما وجود اختلاف زياد بين تعداد دانشجويان مقطع كارشناسى و دكترى حرفهاى با توجه به بيشتر بودن درصد دانشجويان مقطع كارشناسى احتمالاً به دليل آمادگى و توانمندى بالاتر (آشنايى و تسلط بيشتر به مبانى علمى موضوعات منتخب و زبان انگليسى) دانشجويان مقطع دكترى حرفهاى است كه اين خود انگيزه بيشترى براى شركت در آزمون ورودى داخل دانشعاهى ايجاد مىكند و احتمال موفقيت آنها را را هم در آزمون نهايى پايان دوره آموزشى داخل دانشگاهى و قرار گرفتن در ليست r نفر از منتخبين برتر هر حيطه افزايش

مىدهد.
نتيجهگيرى
نظر به اينكه سطح ايجاد آمادگى درون دانشگاهى پايينتر از حد متوسط، كيفيت برگزارى و محتواى آزمون كشورى در حد متوسط بوده است، پيشنهاد مى گردد: ا- كليه دانشگاههاى علوم پزشكى خصوصا دانشگاههاى تيپ ا ب و تيپ ای در ايجاد و افزايش سطح آمادگى دانشجويان داوطلب اقدامات متنوعتر و گستردهتر انجام دهند. rنسبت به اصلاح زمانبندى آزمون، بازنگرى در طراحى سؤالات با توجه به موضوعات منتخب و رفرنسهاى معرفى شده، توجه بيشتر به روايى سئوالات كه قدرت سنجش خلاقيت، قدرت

تجارب زياد مىباشد. چرا كه طراحى مناسب سؤالات، وزندهى منطقى به سؤالات، شيوه تصحيح، شناسايى و معرفى منابع جامع، مديريت عوامل استرسزا در داوطلبين و گستردهتر از همه ايجاد زيرساختهاى لازم و پرورش دانشجويان مستعد در كليه دانشگاههاى علوم پزشكى همگى عبور از يك دوره زمانى نسبتاً طولانى را مى طلبد. بنابراين دستيابى به سطح متوسطى از اهداف، در طول چهار دوره بر گزارى شايد دستاورد كمى نباشد. يافتههاى مطالعه نشان مىدهد از ديدگاه داوطلبين منتخب كشورى، توان آزمون چهارمين المپياد جهت ارزيابى ميزان بروز خلاقيت يا شناسايى افراد خلاق و نقش چهارمين المپياد در ايجاد و افزايش مهارت دانشجويان در ساير حيطههاى شغلى، نسبت بقيه موضوعات مطالعه شده در سطح پايينترى بوده است.بوده است. شايد پرورش خلاقيت و كسب تجربه يكى از خواستههاى مهمم عمده افراد داوطلب در المپيادها باشد. در مطالعه نورايى و همكاران كه با هدف بررسى انگَيزهها و دلايل حضور داوطلبان در در در در داد نهمين المپياد ورزشى دانشگاههاى سراسر كشور با ميانگين سنى Y Y كسب تجربه و يادگيرى بيشتر عنوان نمودند (YY) بنابراين اعضاى كميته علمى، مدرسين و طراحان سؤال در المپیياد بايد
 آزمون المپياد ويزگى لازم براى بروز خلاقيت و ايجاد تجارب جديد را داشته باشد. يكى از نتايج اين مطالعه اختلاف معنىدار بين سطح قضاوت شركتكنندگان از تيپهاى مختلف دانشگاهى (با پايينتر بودن سطح قضاوت داوطلبين دانشگاههاى تيپ 1 الف) در خصوص سطح دستيابى المپياد به اهداف مورد نظر مىباشد. پايينتر بودن سطح قضاوت توسط شركتكنندگان دانشگاههاى تيپ \الف شايد به خاطر بالاتر بودن سطح توقع آنها از محتواى سؤالات متناسب با آزمون المپياد باشد و يا ممكن است به علت آشنايى بيشتر آنها به نوع سؤالاتى كه قابليت سنجش خلاقيت، مهارت حل مسئله و تصميمگيرى را دارند، باشد. بنابراين اگر

كه در طراحى و تعيين روايى پرسشنامه كمك نمودند و از خانمها عموزاده، رضايى، اسماعيلى، خليلى و آقايان مهدىزاده، رحيمى كه در تـوزيع و جمعآورى پرسشــنامه زحمات زيـادى را محتمل شـدند و از همه شـركتكنندكان محترمى كـه در تكميل پرسشنامه وقت گذاشـتند، صميمانه تقـدير و تشـكر مى گردد.

اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتى به شماره 91 ITYVI 9 مصوب

مىباشد.

تصميمگيرى و قدرت استدلال شركتكنندگان را داشته باشد، اقدام نمايند.

سیاسگزارى
بدينوسيله از معاونت تحقيقات و فنآورى دانشگاه علوم پزشكى بابل به جهت حمايت مالى، از مسئولين و دستاندر كاران محترم دانشگاه علوم پزشكى تبريز كه تسهيلات لازم را جهت جمعآورى دادههـا فراهمم نمودند، از سركار خانم دكتر موعودى و آقايان دكتر منوپـهرى، دكتر ذبيحى و دكتر وكيـلى از مسئـولين محترم حيطههاى المپیاد در دانشگاه علوم پزشكى بابل

## References

1- Seifer SD. Recent and emerging trends in undergraduate medical education. Curricular responses to a rapidly changing health care system. Western Journal of Medicine. 1998; 168(5): 40011.

2- Parsell GJ, Bligh J. The changing context of undergraduate medical education. Postgraduate Medical Journal. 1995; 71(837): 397-403.

3- Frank J, Jabbour M, Tugwell P, et al. Skills for the new millennium: Report of the societal needs working group. CanMEDS 2000 Project. The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. 1996; 1-20.

4- Momeni Mahmuee H. Improvement of high education curriculum; A step toward training creative alumni. Education Strategies in Medical Sciences. 2009; 2(3): 121-6. [Persian]

5- Hadizadeh F, Yazdani S, Ferdosi M, et al. The first national olympiad on reasoning and decision making in Health system management; An
experience report. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10(5): 1018-32. [Persian] 6- Adibi P, Hadadgar A, Hadizadeh F, et al. Implementation of the first medical sciences olympiad in Iran: A report.. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10(5): 1006-17. [Persian] 7- Monajemi AR, Adibi P, Soltani Arabshahi K, et al. The battery for assessment of clinical reasoning in the olympiad for medical sciences students. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10(5): 1056-67. [Persian]

8- Heller KA. Identification of gifted and talented students. Psychology Science. 2004; 46(3): 302-23.

9- Gorzkowski W. International Physics Olympiads (IPhO): Their history, structure and future. AAPPS Bulletin. 2007; 17(3): 2-11.

10- Chakrabarti B. International Mathematics Olympiad: The first science olympiad is now fifty years old. Current Science. 2009; 96(12): 1573.

[^1]سيدداود نصرالههور شيروانى و همكاران

11- O'Kennedy R, Burke M, Van Kampen P, et al. The first EU Science Olympiad (EUSO): A model for science education. Journal of Biological Education. 2005; 39(2): 58-61.

12- Introduction of olympiad. [Cited 19.4.2012].
Available from:
URL.http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp
13- Third Science Olympiad of medical students [Cited 25.4.2012]. Available from: URL. http://ejournal.sums.ac.ir/e8-12-1.htm\#35
14- Science Olympiads of medical students. [Cited 11.1.2012]. Available from: URL. http://medolympiad.behdasht.gov.ir/index.aspx?sitei $d=280 \&$ pageid $=33333 \&$ newsview $=43262$

15- Tirri K. Actualizing mathematical giftedness in adulthood. [Cited 05.04.2011]. Available from: URL. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449587.pdf. 16- Fatehi F, Hadadgar A, Changiz T, et al. Determining and prioritizing admission criteria for talented students office in Isfahan University of Medical Sciences using analytical hierarchy process model. Iranian Journal of Medical Education. 2007; 7(1): 101-8. [Persian]

17- Mahajan BS. Biology Olympiad programme in India. Current Science. 2000; 79(8): 1058-61.
synthesis of nine major reports on physicians' competencies for the emerging practice environment. Academic Medicine. 2001; 76(6): 606-15.

19- Khoshbaten M. Special of the 4th scientific olympiad for medical students of the Universities of Medical Sciences in Iran. Iran Ministry of Health and Medical Education \& Tabriz University of Medical Sciences. 2012; 5-18. [Cited 3.1.2012]. http://medolympiad.behdasht.gov.ir/index.aspx?sitei d=280\&pageid=38172

20- Clary EG, Snyder M, Stukas AA. Volunteers' motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 1996; 25(4): 485-505.

21- Momeni Mahmuee H. Improvement of high education curriculum; A step toward training creative alumni. Education Strategies in Medical Sciences. 2009; 2(3): 121-6. [Persian]

22- Sadeghi Z, Mohtashami R, Miri A, et al. Creativity in higher education; A basic step to stable development. Education Strategies in Medical Sciences. 2010; 3(1): 23-8. [Persian] 23- Nadi MA, Sajjadian I. Investigating validity and reliability of Guglielmino's Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) among medical and dentistry students. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(6): 467-79. [Persian]

24- Noraeei T, Hoseini A, Zaghimour E, et al. Survey of motives and reasons of volunteers attending in ninth Olympiad sport universities in across the country, Research letters of Sport Management and MotorBehavior. 2010; 5(10): 3347. [Persian]

# Assessment of the 4th Medical Students' Scientific Olympiad in Iran: Theory to action and viewpoints of the participants 

Nasrollahpour Shirvani SD (PhD) $)^{1}$, Javanian M (MD) ${ }^{2}$, Shabestani Monfared A (PhD) ${ }^{3}$, Jahanian I (MD) ${ }^{4}$<br>1- Department of General Education, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran<br>2- Department of Infectious Disease, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran<br>3- Department of Biophysics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran<br>4- Eduction Development Centre, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

Received: 25 May 2013
Accepted: 14 Apr 2014


#### Abstract

Introduction: Scientific Olympiads aim to evaluate the level of creativity, problem-solving skills, ability to reasoning, decision- making and team working skills among the participants. Talented students can be recognized by Olympiads to provide them more focused mentorship and training. This study aims to evaluate the quality and content of the 4th Medical Student' Scientific Olympiad (Med Olympiad) in Iran.

Methods: This cross -sectional study was conducted in 2012-2013 on the participants of the 4th Med Olympiad of Iran. The research sample was selected by census. Data collection was performed by a researcher-made questionnaire validated by the investigators.

Results: Among the 320 participants from four groups, 61 students ( $27 \%$ ) reported the coaching activities of their university high and very high, 76 students ( $34 \%$ ) moderate and 88 students ( $39 \%$ ) low and very low. The quality of Med Olympiad competition reported $3.1 / 5 \pm 1$ and the achievmnet of goals was reported $3.1 \pm 1$. There was a significant correlation between the level of preparedness in medical universities and ranking of the university ( $\mathrm{P}=0.001$ ). There was no significant correlation between age, sex, academic grade, education, the domain in which the students participated, preparedness level, quality of the competition and access to Med Olympiad goals ( $\mathrm{P}>0.05$ ).

Conclusion: Preparation of universities, quality of Med Olympiad and achieving the goals were area for improvements for the next Med Olympiad.


Keywords: Olympiad, academic competitions, talented, students, education, goals

[^2]
## This paper should be cited as:

Nasrollahpour Shirvani SD, Javanian M, Shabestani Monfared A, Jahanian I. Assessment of the 4th Medical Students' Scientific Olympiad in Iran: Theory to action and viewpoints of the participants. Journal of Medical Education and Development. 2014; 9(1): 45-56

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


[^0]:    فصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشًاه علوم يزششكى شهيد صدوقى يزد

[^1]:    فصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد

[^2]:    *Corresponding author's email: dnshirvani@gmail.com

