Sylabus przedmiotu w Szkole Doktorskiej

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dotyczy: cyklu kształcenia od 2019/2020

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwaprzedmiotu | **Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia  w Polsce** |
| Nazwajednostki prowadzącej  przedmiot | Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu |
| Językprzedmiotu | polski |
| Dziedzina | Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu |
| Dyscyplina | Nauki o Zdrowiu |
| Cel nauczania | Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć  z obowiązującymi w kraju zasadami finansowania ochrony zdrowia (źródła i sposoby alokacji środków na poszczególne rodzaje świadczeń i poszczególnych świadczeniodawców) oraz ich wpływem na efektywność przyjętych rozwiązań organizacyjnych o rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny doniesień medialnych  i politycznych odnoszących się do omawianych problemów. |
| Efekty uczenia się dla przedmiotu  Ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności ikompetencji społecznych | **W zakresie wiedzy:**  Uczestnik studiów zna i rozumie   * podstawowe metody gromadzenia środków służących finansowaniu ochrony zdrowia stosowane w Polsce (W\_8; PS8\_WG), (W\_10; PS8\_WG) * zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej  w Polsce (W\_8; PS8\_WG), (W\_10; PS8\_WG) * sposoby finansowania świadczeniodawców i ich wpływ na ekonomiczne zachowania  (W\_8; PS8\_WG), (W\_10; PS8\_WG)   **W zakresie umiejętności:**  Uczestnik studiów potrafi   * prawidłowo interpretować wskaźniki określające poziom i strukturę finansowania systemu oraz wskaźniki odnoszące się do posiadanej infrastruktury (U\_1; PS8\_UW), (U\_7; PS8\_UK), (U\_12; PS8\_UW), (U\_13; PS8\_UW), (U-14; PS8\_UW) * zidentyfikować i ocenić wpływ bodźców finansowych na zachowania podmiotów ochrony zdrowia (U\_1; PS8\_UW), (U\_7; PS8\_UK), (U\_12; PS8\_UW), (U\_13; PS8\_UW), (U-14; PS8\_UW)   **W zakresie kompetencji społecznych:**  Uczestnik studiów jest gotów do   * krytycznej oceny własnych kompetencji i oceny wkładu w rozwój dyscypliny naukowej K\_2; PS8\_KK * uznawania znaczenia wiedzy z innych dziedzin  i dyscyplin wiedzy niż ta, w której realizuje projekt doktorski K\_8; PS8\_KR |
| Typ przedmiotu  (obowiązkowy/fakultatywny) | Fakultatywny |
| Semestr/rok | VI/III |
| Imię nazwisko osoby/osób  prowadzącej/prowadzących przedmiot | Dr hab. n. ek. Christoph Sowada, prof. UJ |
| Imię i nazwisko osoby/osób  egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot |  |
| Sposób realizacji | Seminarium – 15 godz.  Praca własna – 15 godz. |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | brak |
| Liczba punktów ECTS przypisana  przedmiotowi | 1 |
| Bilans punktów ECTS | Seminarium/Konserwatorium: 15 godz.  Praca własna (przygotowanie do dyskusji problemowej): 15 godz.  Łącznie: 1 ECTS |
| Stosowane metody dydaktyczne | Seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja w grupie, PBL. |
| Metody sprawdzania i oceny  efektów uczenia się uzyskanych przez doktorantów | 1. Obserwacja aktywności na zajęciach 2. Przygotowanie projektu zasad finansowania wybranej formy świadczenia opieki zdrowotnej |
| Forma i warunki zaliczenia  przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia przedmiotu | Zaliczenie z oceną.   1. Ocena aktywności na zajęciach dokonana przez prowadzącego. 2. Ocena jakości przygotowanego projektu finansowania określonego rodzaju instytucji lub rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce   Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich. |
| Treści przedmiotu | 1. Poziom i struktura wydatków na zdrowie w Polsce  i porównanie do innych krajów; prawidłowa interpretacja wskaźników przy dokonywaniu porównań międzynarodowych 2. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce; zalety i wady finansowania ze środków publicznych  i środków prywatnych 3. Instytucjonalna organizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce – między separacją i integracją 4. Stosunki własnościowe – publiczne czy prywatna własność szpitali? 5. Mechanizmy finansowania świadczeń zdrowotnych przez płatnika publicznego w Polsce (NFZ); wpływ na ekonomiczne cele i zachowania świadczeniodawców 6. Opieka zintegrowana i koordynowana w Polsce – znaczenie obowiązujących zasad finansowania  i organizacji systemu |
| Wykaz literatury podstawowej  i uzupełniającej | Literatura podstawowa:  Sowada C, Sagan A, Kowalska-Bobko I, Badora-Musiał K, Bochenek T, Domagała A, Dubas-Jakóbczyk K, Kocot E, Mrożek-Gąsiorowska M, Sitko S, Szetela A, Szetela P, Tambor M, Więckowska B, Zabdyr-Jamróz M, van Ginneken E. Poland: Health system review. *Health Systems in Transition*, 20(5): 1–256, 2019 |