Sylabus przedmiotu w Szkole Doktorskiej

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dotyczy: cyklu kształcenia od 2019/2020

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Psychologia kliniczna** |
| Nazwa jednostki prowadzącej  przedmiot | Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu |
| Język przedmiotu | polski |
| Dziedzina | Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu |
| Dyscyplina | Nauki Medyczne  Nauki Farmaceutyczne  Nauki o Zdrowiu |
| Cel nauczania | Celem przedmiotu jest  **W\_9:** (główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla kształcenia w ramach dziedziny nauk medycznych  i nauk o zdrowiu)  **U\_13 (**wykorzystywać wiedzę z danej dziedziny nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym)  **K\_8:** (uznawania znaczenia wiedzy z innych dyscyplin i dziedzin wiedzy (innych niż ta, w której realizuje projekt doktorski) w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych); |
| Efekty uczenia się dla przedmiotu  ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych | **W zakresie wiedzy:**   * Wie czym jest psychologia kliniczna – zna jej cele, sposoby ich realizowania i zastosowanie kliniczne * Zna podstawowe czynniki i mechanizmy patogenetyczne i salutogenetyczne oraz sposoby ich diagnozowania   W\_9; PS8\_WG  **W zakresie umiejętności:**   * Potrafi zastosować podstawową wiedzę z psychologii klinicznej do opracowania strategii rozwiązania problemu zdrowotnego U\_13; PS8\_UW   **W zakresie kompetencji społecznych:**   * W rozwoju kompetencji zawodowych korzysta z różnych paradygmatów w rozwiązywaniu problemów K\_8; PS8\_KR |
| Typ przedmiotu  (obowiązkowy/fakultatywny) | Fakultatywny |
| Semestr/rok | III, IV/II |
| Imię nazwisko osoby/osób  prowadzącej/prowadzących przedmiot | dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała  dr Anna Starowicz-Filip  dr Katarzyna Olszewska  dr Anna Pastuszak-Draxler |
| Imię i nazwisko osoby/osób  egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot |  |
| Sposób realizacji | Wykłady – 5 godzin  Seminarium – 10 godz. |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | Student SD |
| Liczba punktów ECTS przypisana  przedmiotowi | 1 |
| Bilans punktów ECTS | Wykłady - 5 godzin  Seminarium: 10 godz.  Praca własna (przygotowanie się do zaliczenia): 15 godz.  Łącznie: 1 ECTS |
| Stosowane metody dydaktyczne | * metody podające - wykład informacyjny, * metody aktywizujące - metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna, * metody eksponujące – film * metody praktyczne - pokaz, symulacja*.* |
| Metody sprawdzania i oceny  efektów uczenia się uzyskanych przez doktorantów | 1. Obserwacja aktywności na zajęciach 2. Ocena testu wiedzy |
| 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 testu wiedzy. |
| Treści przedmiotu | 1. Psychologia kliniczna jako dyscyplina teoretyczna  i praktyczna 2. Psychologiczna diagnoza kliniczna i jej specyfika  w wybranych zagadnieniach 3. Cele, metody i zasady diagnozowania   - dzieci i młodzieży  - chorego somatycznie  - neuropsychologicznego  - osób z zaburzeniami psychicznymi   1. Wyznaczanie kierunków pomocy i terapii psychologicznej w kontekście całościowego rozwiązywania problemu zdrowotnego. |
| Wykaz literatury podstawowej  i uzupełniającej | Literatura podstawowa:   1. Cierpiałkowska I., Sęk H. Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki. W: Psychologia kliniczna. I. Cierpiałkowska, H. Sęk (red). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 21-34. 2. Cierpiałkowska I., Soroko E. Sęk H. Modele diagnozy klinicznej a problemy diagnostyczne. W: Psychologia kliniczna. I. Cierpiałkowska, H. Sęk (red). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 195-214.   Literatura uzupełniająca   1. Grzegorzewska I., Pisula E., Borkowska AR. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. W: Psychologia kliniczna. I. Cierpiałkowska, H. Sęk (red). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 451-498. 2. Herzyk A. Neuropsychologia kliniczna. W: Psychologia kliniczna. I. Cierpiałkowska, H. Sęk (red). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 499-516. |