Sylabus przedmiotu w Szkole Doktorskiej

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dotyczy: cyklu kształcenia od 2019/2020

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Metodologia część II** |
| Nazwa jednostki prowadzącej  przedmiot | Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu |
| Język przedmiotu | polski |
| Dziedzina | Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu |
| Dyscyplina | Nauki o Zdrowiu |
| Cel nauczania | Celem przedmiotu jest:   1. nabycie podstawowej umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz krytycznej oceny prac naukowych w odniesieniu do rodzajów badań naukowych prowadzonych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2. zrozumienie przez doktorantów ograniczeń w wiarygodności i znaczeniu wyników, które wynikają z rodzaju wykonanego badania 3. Zrozumienie na czym polega przygotowanie eksperymentu i poznanie zasad dopuszczenia do badania z udziałem zwierząt laboratoryjnych i obchodzenia się z nimi w trakcie badania 4. Poznanie zasad i uwarunkowań badań z udziałem hodowli komórkowych 5. Poznanie kryteriów wyboru metod analitycznych do eksperymentu |
| Efekty uczenia się dla przedmiotu  ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych | **W zakresie wiedzy:**   1. Zna i rozumie metodologie badań naukowych obejmującą podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne związane z reprezentowaną dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu; symbol efektu: W\_1, odniesienie do efektów w Rozporządzeniu: P8S\_WG 2. Zna i rozumie metodologie badań naukowych obejmującą wybrane zagadnienia szczegółowe, właściwe dla dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska w stopniu umożliwiającej rewizję istniejących paradygmatów. symbol efektu: W\_2, odniesienie do efektów w Rozporządzeniu: P8S\_WG   **W zakresie umiejętności:**   1. Potrafi wykorzystując posiadana wiedzę dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym i ich wkładu w rozwój wiedzy; symbol efektu: U\_12, odniesienie do efektów w Rozporządzeniu P8S\_UW   **W zakresie kompetencji społecznych:**  Jest gotów do krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej w ramach dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska K\_1, odniesienie do efektów w Rozporządzeniu P8S\_KK |
| Typ przedmiotu  (obowiązkowy/fakultatywny) | Fakultatywny |
| Semestr/rok | III-IV/2 |
| Imię nazwisko osoby/osób  prowadzącej/prowadzących przedmiot | Prof. dr hab. Andrzej Pająk  Prof. dr hab. Jolanta Jaworek  Dr n. med. Joanna Szklarczyk  Dr n. o zdr. Magdalena Kozela |
| Imię i nazwisko osoby/osób  egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot | Prof. Jolanta Jaworek (w zakresie oceny referatu przygotowywanego przez studentów)  Prof. Andrzej Pająk (ocena ogólna) |
| Sposób realizacji | Seminarium – 20 godz.  Praca własna – 40 godz. |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | Znajomość języka angielskiego  Znajomość podstawowych pojęć dotyczących metod badań naukowych opartych na metodach i koncepcjach epidemiologicznych.  Znajomość biologii, anatomii i fizjologii, patologii w zakresie podstawowym |
| Liczba punktów ECTS przypisana  przedmiotowi | 2 |
| Bilans punktów ECTS | Seminarium: 1 ECTS  Praca własna: 1 ECTS.  Łącznie: 2 ECTS |
| Stosowane metody dydaktyczne | Metody podające: prelekcja, opis, wyjaśnienie  Metody aktywizujące: moderowana dyskusja, metoda przypadków,  Metody eksponujące: prezentacja multimedialna  Metody praktyczne: pokaz |
| Metody sprawdzania i oceny  efektów uczenia się uzyskanych przez doktorantów | Ocena na podstawie:   * obecności i aktywności na zajęciach   W ramach pracy własnej należy:   * szczegółowo zapoznać się z oryginalnymi doniesieniami naukowymi umieszczonymi w wykazie na końcu sylabusa i przygotować się do dyskusji na jego temat * przygotować referat dotyczący badań laboratoryjnych i metod analitycznych stosowanych w tych badaniach. którego temat referatu zostanie uzgodniony wcześniej z prowadzącym zajęcia (referat powinien być oddany w formie pisemnej lub na nośniku komputerowym) |
| Forma i warunki zaliczenia  przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia przedmiotu | Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny przygotowania i aktywności na zajęciach dokonanej przez prowadzącego (75%) oraz oceny przygotowanego referatu (25%). Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie. |
| Treści przedmiotu | Badania z udziałem ludzi (seminarium: 14 godz., praca własna: 25 godz.)   * Zmienność losowa i inne źródła błędów i ograniczeń w interpretacji wyników badań naukowych. * Zasady określania przyczynowości na podstawie wyników badań naukowych (kryteria Hilla). |
|  | * Badania opisowe i badania ekologiczne * Badanie skryningowe, interpretacja wyników testów diagnostycznych w badaniach przesiewowych * Badania kliniczne-kontrolowane * Badanie kohortowe * Badania eksperymentalne, * Meta-analiza   Eksperyment laboratoryjny jako forma badania Baza doświadczalna   * Charakterystyka doświadczeń in vitro i in vivo, ich uwarunkowania i ograniczenia * Przygotowanie doświadczenia * Zasady i wymogi prowadzenia badań z udziałem zwierząt doświadczalnych * Prowadzenie badań z wykorzystaniem hodowli komórkowych * Gromadzenia i przechowywanie materiału, przeprowadzanie oznaczeń * Krytyczna interpretacja wyników |
| Wykaz literatury podstawowej  i uzupełniającej | 1. Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T., Basic Epidemiology 2nd edition, World Health Organization, Geneva. 2007 2. Hill A.B. The Environment and Disease: Association or Causation? Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1965, 295-300. 3. Zatoński W. et al. Ecological study of reasons for sharp decline in mortality from ischaemic heart disease in Poland since 1991. BMJ 1998, 316, 1047–51 4. Loke T.W. et al. Prostate cancer incidence in Australia correlates inversely with solar radiation. BJU I, 2011, 108 (Suppl. 2), 66–70 5. Pajak, A., Szafraniec, K., Kubinova, R., Malyutina, S., Peasey, A., Pikhart, H., Bobak, M. (2013). Binge drinking and blood pressure: Cross-sectional results of the HAPIEE study.*PLoS One, 8*(6) 6. [Yusuf](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604170189) S. et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet, 2004, 364 937–952. 7. Freedman N. D. et al. Association of Coffee Drinking with Total and Cause-Specific Mortality, N Engl J Med 2012; 366:1891-1904 8. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet, 1994, 344, 1383-1389 9. Piepoli M.F. et al. Exercise training meta-analysis of trials in patients with chronic heart failure (ExTraMATCH) BMJ 2004;328:189 10. Kavanagh,A. M. et al The sensitivity, specificity, and positive predictive value of screening mammography and symptomatic status. J Med Screen 2000,7, 105–110   Dodatkowo: dwie wybrane, aktualne prace badawcze dotyczące eksperymentu laboratoryjnego opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej. |