Uvođenje nove edukacijske paradigme za bolju izobrazbu kardioloških specijalizanata

Adopting a New Training Paradigm to Bridge the Gaps in Cardiology Fellows Training

Hasan Ali Farhan1, Zainab Atiyah Dakhil2*

1Scientific Council of Cardiology, Iraqi Board for Medical Specializations- Baghdad Heart Centre, Baghdad, Iraq
2Baghdad University/Al-Kindy College of Medicine/ Department of Medicine, Baghdad, Iraq

SAŽETAK: Specijalizacija u interventnoj kardiologiji ubrzano napreduje, no programi kardiološke specijalizacije ne prate taj napredak u potpunosti. Edukacijsko ozračje koje zdravstvena institucija stvara za osobe koje podučava važna su odrednica za kvalitetu zdravstvenih usluga koje može ponednost bolesnicima. Pokušali smo odrediti slabe točke u tradicionalnom programu specijalizacije iz kardiologije kroz učestalo skupljanje povratnih informacija od specijalizanata koji su ga pohađali. Nakon toga pokušali smo premotiti jav u znanju i praksi uspostavljanjem nove edukacijske paradigme koja se sastojala u uvođenju pet dodatnih tečaja u edukaciji specijalizanata na zadnjoj godini specijalizacije, koji su uključivali trening implantacije i programiranja kardioloških uređaja, osnove primjene holter sustava, osnove elektrofiziologije, pristup i zbrinjavanje prirođenih srčanih bolesti u odraslih te sudjelovanje u radu odjela za patološka kardiološka stanja u trudnoći. Nakon što su svi specijalizanti dovršili novi program treninga, ispunili su anketu kojom smo dobili povratnu informaciju o njihovoj razini zadovoljstva svakim tečajem, prednostima i nedostacima u svakom tečaju te njihovim prijedlozima glede budućih edukacijskih programa za poboljšanje kompetencije idućih generacija specijalizanata. Anketa je pokazala da je razina zadovoljstva bila najveća za tečajeve u odjelima za elektrofiziologiju i patološka kardiološka stanja u trudnoći, a najniža razina zadovoljstva bila je vezana za tečaj implantacije kardioloških uređaja, prije svega zbog ograničena praktičnog treninga. Ovaj je program nudio jednake mogućnosti i prilike svim kandidatima u poboljšanju znanja i povećanju sposobnosti kako bi poboljšali kompetencije, što će posljedično poboljšati kardiovaskularnu njegu.

SUMMARY: Interventional cardiology specialty is progressing at a rapid pace, but the progress in cardiology fellowship programs does not parallel it fully. The educational and training environment provided by a healthcare facility to its trainees is a major determinant of the healthcare services it can provide to patients. Keeping that in mind, we tried to determine the fragile points in the traditional cardiology fellowship program by continuous precise feedback from fellows in training. We then tried to bridge the practice and teaching gaps by establishing a new training paradigm that implemented five courses in training of the final-year fellows, including training on device implantation, device programming and Holter basics, electrophysiology study basics, approaching and managing adult congenital heart disease, and cardio-maternal unit attendance. Once all fellows in training completed their new training program, they were surveyed for feedback regarding their satisfaction level with each course, privileges and educational pitfalls of each course, as well as their suggestions for future training programs for the next fellows to further improve competency. The survey found that the level of satisfaction was highest with electrophysiology and cardio-maternal unit training, while the lowest satisfaction level was reported for the device implantation course, mainly due to limited hands-on training. This program provides equal opportunities to all candidates in order to improve knowledge and upgrade skills to improve the competencies of this workforce nucleus which will subsequently impact cardiovascular care.

KLJUČNE RIJEČI: interventna kardiologija, specijalizacija, trening.

KEYWORDS: interventional cardiology, fellowship, training.

CITATION: Cardiol Croat. 2020;15(11-12):291-5. | https://doi.org/10.15836/ccar2020.291

*ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Zainab Atiyah Dakhil, Baghdad University/Al-Kindy College of Medicine/ Department of Medicine, Baghdad, Iraq. / Phone: +9647505758405 / E-mail: stethoscope.med@gmail.com

ORCID: Hasan Ali Farhan, https://orcid.org/0000-0002-6061-4966 • Zainab Atiyah Dakhil, https://orcid.org/0000-0001-7102-522X

TO CITE THIS ARTICLE: Farhan HA, Dakhil ZA. Adopting a New Training Paradigm to Bridge the Gaps in Cardiology Fellows Training. Cardiol Croat. 2020;15(11-12):291-5. | https://doi.org/10.15836/ccar2020.291

TO LINK TO THIS ARTICLE: https://doi.org/10.15836/ccar2020.291
Adopting a New Training Paradigm to Bridge the Gaps in Cardiology Fellows Training

Uvod
Interventna kardiologija doživjela je skok u inovacijama te i dalje napreduje brzim tempom, pa se i kardiološki edukacijski programi također trebaju prilagođavati novim napredcima. Sposobnost mentora da pobjušćavaju znanje i edukaciju određuje kvalitetu njega u zdravstvenim ustanovama.  

Preoblikovanje kardiološke edukacije

Preoblikovanje kardiološke edukacije

Euroska kardiološko društvo (ESC, prema engl. European Society of Cardiology) prihvatilo je 2013. godine novi temeljni kurikulacije iz interne medicine. Glavni su izazovi u tradicionalnoj kardiološkoj edukaciji kako dati jednake mogućnosti svim specijalizantima (pogotovo u zemljama u razvoju zbog ograničenih sredstava) te kako za odgovarajuće potrebe za kardiološkom njegovim specijalizacijama. Posebice nakon uspostavljanja novih kardioloških centara diljem zemlje, gdje svježe školovani kardiolozi moraju samostalan raditi.  

Preoblikovanje kardiološke edukacije

Reshaping cardiology training

In 2013, the European Society of Cardiology (ESC) adopted the new ESC Core Curriculum in general cardiology with more focus on concept of the Heart Team, patient-oriented training, non-invasive imaging, broader inclusion of cardio-oncology and new inclusion of acute cardiovascular care.  

In 2015, the American College of Cardiology (ACC) issued the Core Cardiology Training Statement 4 (COCATS 4) that represented the latest ACC curriculum recommendations for fellowship programs, which included for the first time recommendations regarding critical care cardiology training and multimodal non-invasive cardiovascular imaging training. Moreover, there are well-recognized fellowship training programs in preventive cardiology in US which can serve as role models regarding how to implement training in cardiology according to the unmet needs in this wide specialty. Recent international cardiology fellowship programs are not only advancing curricular requirements, but also include certain approaches and specific scores to assess the progress of FITs’ competency and track their efficiency in training. Such forward steps should motivate us to reconsider changing the training program landscape to fill the training gaps in recent programs.

In order to create a well-equipped generation of physicians, decisionmakers in the Council of Cardiology decided to pave the way for FITs by bridging the gaps in the traditional cardiology fellowship program. With this aim in mind, we sought to implement a new training model for cardiology fellows in training and assess their satisfaction level with this model.

Challenges

Traditional cardiology fellowship programs focused primarily on training on diagnostic coronary angiography during the first year of fellowship and training on percutaneous coronary interventions during second- and third-year training. From October 2017 to September 2018, regular feedback was collected by trainers and mentors from adult cardiology FITs regarding their training. FITs highlighted gaps in device implantation, device programming and Holter basics, and...
Vladači i voditelji redovito su od specijalizanata u kardiologiji prikupljali povratne informacije u vezi s njihovom edukacijom. Specijalizandi su u svojim odgovorima naglasili nedostatke u podučavanju implantacije kardioloških uređaja, programiranju uređaja i osnova korištenja holter sustavom te osnova elektrofiziologije (EP), a naveli su i teškoće u praksi pri zbrinjavanju određenih populacija kao što su prirođene bolesti srca u odraslima (ACHD) te trudnica s bolestima srca; mno-ge od ovih sposobnosti podučavanje su nasumično, pri čemu nisu svima pružene jednake mogućnosti, te bez primijerenih dobro organiziranih edukacijskih ciljeva.

Uvođenje promjena

U skladu s navedenim, između prosinca 2018. i listopada 2019. Znanstveni odbor za kardiologiju uveo je novu edukacijsku paradigmu za specijalizante treće (posljednje) godine. Ta je paradigma uključivala uvođenje pet dodatnih tečaja: 
- Implantacija kardioloških uređaja: specijalizandi su poha-dali laboratorij za implantaciju kardioloških uređaja pet dana u tjednu tijekom pet uzastopnih tjedana,
- Osnove i postupci u kardiološkoj elektrofiziologiji: specijali-zanti su pohađali EP laboratorij tri dana u tjednu te dnevnu bolnicu s nadležnim specijalistom iz elektrofiziologije jednom tjednom tijekom četiriuzastopnih tjedana,
- Pristup ACHD-ud i njegovo zbrinjavanje (uključujući sudjelovanje na odjel za pedijatrijsku kardiologiju i odjel za kar-diohirurgiju) tijekom četiriuzastopnih tjedana,
- Programiranje i interpretacija rezultata holtera: obilazak jednine za holter s edukacijom tijekom četnairast uzastopnih dana,
- Odjel za patološka kardiološka stanja u trudnoći: poha-đanje edukacije na odjelu dva dana tjedno tijekom šest do osam uzastopnih tjedna; ovaj je tečaj uvezen za drugu godinu specijalizacije, a oni koji ga nisu pohađali na drugoj godini poha-dali su ga u trećoj.

Uveden je i rotirajući raspored koji je uključivao jednog specijalizanta tjedno za svaki od navedenih tečaja. Nakon što su svi specijalizandi završili edukaciju, svi su ispunili anketu o svojem zadovoljstvu novim programom. Koristili smo se tiškanom ankutom u PDF formatu koja je poslana preko društvenih mreža (Viber i WhatsApp) svim specijalizantima uključenima u istraživanje; an-keta je sadržavala 11 odjeljaka s 28 pitanja o razini zadovoljstva pojedinim tečajevima, prednostima i nedostacima u svakom tečaju, te prijedlozima za buduće edukacijske programe za sljedeće generacije specijalizanata i poboljšanje njihovih kompetencija.

Rezultati

Dvanaest specijalizanata zadnje godine bilo je uključeno u model, a anketi su naveli vrlo visoku razinu zadovoljstva u edukaciji za EP i na odjelu za patološka kardiološka stanja u trudnoći, a najniža razina zadovoljstva navedena je za implantaciju kardioloških uređaja (vidjeti sliku 1). Raniji početak ovog programa, tj. uvođenje programa na drugoj godini umje-sto na trećoj, predložilo je 33,3% specijalizanata. Visoko radno opterećenje zbog programa iskusilo je 83,3% kandidata, prije svega kao posljedicu tečajeva iz kardioloških uređaja, EP-a i patoloških kardioloških stanja u trudnoći. Glavni nedosta-tak tečaj iz kardioloških uređaja bio je izostanak praktičnog elektrofiziologije study (EP) basics, in addition to reporting difficulties in real world practice in managing special populations like adults with congenital heart disease (ACHD) and pregnant patients with heart diseases; many of these skills were acquired haphazardly during training without equal opportunities given to all and with no proper well-organized training objectives.

Taking action

Accordingly, a new training paradigm for the final (3rd) year FITs was established by the Scientific Council of Cardiology from December 2018 to October 2019. This paradigm imple-mented five courses:
- Device implantation: FITs attended the device implantation lab 5 days per week for four consecutive weeks.
- Cardiac electrophysiology basics and procedures: FITs attended the EP lab 3 days per week and the outpatient clinic with supervising electrophysiology specialist once weekly for four consecutive weeks.
- Adult congenital heart disease (ACHD) approach and management (including attachment with both pediatric cardiology and cardiac surgery departments) for four consecutive weeks.
- Programming and Holter interpretation: attending Holter and programming units with focused training for 14 consecu-tive days.
- Cardio-Maternal Unit (CMU): attendance at the CMU two days per week for 6-8 consecutive weeks; this training was included during the second year of the fellowship, and those who had not attended course in the second year were trained during their third year.

A rotatory schedule was assigned to include one fellow each month for each particular course. After completing training of all fellows, all FITs were surveyed for their satisfaction levels with the new program. We used a printed survey in PDF format which was sent by social media (Viber and WhatsApp) to all recruited FITs; the survey contained 11 sections with 28 questions focusing on their satisfaction level with each course, privileges and educational pitfalls of each course, as well as suggestions for future training programs for the next fellows to further improve competency.

Results

Twelve final year FITs were engaged in the model, very high satisfaction was reported in EP and CMU training, while the lowest satisfaction level was reported with device implantation (see Figure 1). Starting part of this training program earlier, i.e. in the second year of the fellowship instead of the third year, was suggested by 33.3% of fellows. Heavy workload was reported by 83.3% of candidates mainly in device, EP, and CMU training. The main drawback of device training was the absence of hands-on training, which contradicted the course objectives despite the fact that FITs were trained for 5 days a week during the device implantation course. Duration of courses was requested to be longer for device training by 75% of FITs, while 50% of them felt that programming and CMU courses needed to be extended; 83.3% and 91.6% of candidates requested extending the duration of training in EP and ACHD courses, respectively. Future intensive training courses for
trenina, što je proturječilo ciljevima tečaja usprkos činjenici da su specijalizanti pohađali tečaj implantacije kardioloških uređaja pet dana u tjednu. Glede trajanja tečaja, 75% specijalizanata tražilo je produljenje tečaja implantacije kardioloških uređaja, a 50% specijalizanata smatralo je da se tečajevi programiraju uređaja i kardiološke patologije u trudnoći također trebaju produljiti; 83,3% i 91,6% kandidata tražilo je produljenje treninga iz EP-a i ACHD-a. Uvođenje budućih intenzivnih treninga za kardiološko oslikavanje predložilo je 41,6% specijalizanata, dok je 33,3% ispitanih tražilo postupak predoperativne kardiokliničarske procjene te je predloženo da se to u većoj mjeri uključi u kurikule budućih tečaja. Specijalizanti su smatrali da su sposobni samostalno (bez nadzora) provoditi primarnu perkutanu koronarnu intervenciju u 91,6% anketnih odgovora, ali samo 41,6% ispitanika smatralo je da su sposobni samostalno provoditi implantaciju trajnog elektrostimulatora, a 33,3% specijalizanata smatralo je da mogu samostalno voditi pronaženje greške ili smetnje u radu implantiranog uređaja. Svi su specijalizanti smatrali da program ima nedostatke u edukaciji, svi su smatrali da su privilegirani što su sudjelovali u programu te da se program treba nastaviti prijimjivati za buduće specijalizante.

Usmjerena u budućnosti

Suradnja među svim kardiološkim supspecijalizacijama te uvođenje takve suradnje u edukacijske programe može dovesti ne samo do poboljšanja programa interventne kardiologije nego može biti i začetak drugih visoko specijaliziranih kardioloških usluga, kao što je tečaj implanta- cije kardioloških uređaja pet dana u tjednu. Glede trajanja tečaja, 75% specijalizanata tražilo je produljenje tečaja implantacije kardioloških uređaja, a 50% specijalizanata smatralo je da se tečajevi programiraju uređaja i kardiološke patologije u trudnoći takoder trebaju produljiti; 83,3% i 91,6% kandidata tražilo je produljenje treninga iz EP-a i ACHD-a. Uvođenje budućih intenzivnih treninga za kardiološko oslikavanje predložilo je 41,6% specijalizanata, dok je 33,3% krak sada kreće prema popunjavanju nedostataka u programu kardioloških održavanja te uvođenju visoko specijaliziranih programa kao što je tečaj elektrokliničarske procjene te je predloženo da se to u većoj mjeri uključi u kurikule budućih tečaja. Specijalizanti su smatrali da su sposobni samostalno (bez nadzora) provoditi primarnu perkutanu koronarnu intervenciju u 91,6% anketnih odgovora, ali samo 41,6% ispitanika smatralo je da su sposobni samostalno provoditi implantaciju trajnog elektrostimulatora, a 33,3% specijalizanata smatralo je da mogu samostalno voditi pronaženje greške ili smetnje u radu implantiranog uređaja. Svi su specijalizanti smatrali da program ima nedostatke u edukaciji, svi su smatrali da su privilegirani što su sudjelovali u programu te da se program treba nastaviti prijimjivati za buduće specijalizante.

Future directions

Collaboration between all cardiac subspecialties and implementing this collaboration in educational programs can lead not only to improved interventional cardiology programs but can also plant the first seeds of other highly specialized cardia- services as has been done in other countries.7,8 Iraq is now heading towards filling practice gaps in the adult cardiology program along with starting highly specialized programs like an electrophysiology training program and peripheral vascular intervention fellowship program in order to provide highly demanding cardiac services nationwide.

Conclusion

Asking for continuous feedback from trainees and collaboration between mentors, trainers, and decisionmakers can help in addressing barriers that preclude standard training and bridging the gaps in traditional fellowship programs, which will contribute to preparing the workforce nucleus that can confront the challenges anticipated in improving cardiovas-

FIGURE 1. Fellows’ satisfaction level with each training course.

EP = electrophysiology; ACHD = adult congenital heart disease

Cardiologia Croatica
2020;15(11-12):294.
bi omogućio provođenje izrazito zahtjevnih kardioloških usluga u cijeloj zemlji.

Acknowledgement: We thank all mentors and trainers at Ibn Al-Bitar Cardiac Centre and all specialists at Cardio-Maternal Unit / Baghdad Heart Centre for their contribution to the success of this program.

Zaključak

Učestalo primanje povratnih informacija od specijalizanata i suradnja između mentora, voditelja i nadređenih može pomoći u odstranjivanju prepreka koje onemogućuju standardni trening te u premošćivanju nedostataka tradicionalnih programa specijalizacije, što će pridonijeti stvaranju djelatnika koji se mogu nositi s izazovima koje očekujemo u postupku poboljšanja kardiovaskularne skrbi i prakse te posljedičnim poboljšanjem ishoda.

LITERATURE

1. Tong CW, Ahmad T, Brittain EL, Bunch TJ, Damp JB, Dardas T, et al. Challenges facing early career academic cardiologists. J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 3;63(21):2199-208. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.03.011

2. Godoy LC, Farkouh ME, Manta IC, Daçóquio TF, Furtado RH, Yu EH, et al. Cardiology Training in Brazil and Developed Countries: Some Ideas for Improvement. Arq Bras Cardiol. [Internet]. 2019 Oct [cited 2020 Sep 09]; 113(4): 768-774. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2019000300076&lng=en. Epub Nov 04, 2019. https://doi.org/10.5935/abc.20190212

3. Gillebert TC, Brooks N, Fontes-Carvalho R, Fras Z, Gueret P, Lopez-Sendon J, et al. ESC core curriculum for the general cardiologist (2013). Eur Heart J. 2013 Aug 7;34(30):2381-411. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht234

4. Halperin JL, Williams ES, Fuster V. COCATS 4 introduction. J Am Coll Cardiol. 2015 May 5;65(17):1724-33. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.03.020

5. Mehta A, Dhindsa GS, Riedel VJ, Ouyumi AA, Sperling LS. The need for academic preventive cardiology training. Eur Heart J. 2019 Mar 14;40(11):869-871. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz234

6. Kalra A, Halit AM, Tamez H. Procedure Logging in Interventional Cardiology Training Curriculum: The Interventional Fellows’ T-Score. J Am Coll Cardiol. 2016 Jun 1;67(23):2798-801. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.05.001

7. Atianzar K. Taking the Leap Towards an Additional Fellowship Year in Advanced Structural Heart Disease Training. Struct Heart. 2018;2(1):37-42. https://doi.org/10.1080/24748706.2017.1408978

8. Mahmud E, Blankenship JC. SCAI: The educational home for interventional cardiovascular medicine professionals. Catheter Cardiovasc Interv. 2016;87(5):819-821. https://doi.org/10.1002/ccd.26511