**KARTA KURSU (realizowanego w specjalności)**

Kryminologia i dezorganizacja społeczna

***(nazwa specjalności)***

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | **Kryminologia** |
| Nazwa w j. ang. | Criminology |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koordynator | Dr Jolanta Grębowiec-Baffoni | Zespół dydaktyczny |
| Dr Jolanta Grębowiec-Baffoni |
|  |  |
| Punktacja ECTS\* | 4 |

Opis kursu (cele kształcenia)

|  |
| --- |
| Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami kryminologii jako nauki empirycznej i teoretycznej, a także jej miejsca wśród nauk społecznych. Studenci poznają główne nurty kryminologii oraz zakres i sposób opisu, także wyjaśniania przestępczości oraz zjawisk z nią związanych. Studenci poznają także główne biologiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie kryminologiczne. Przedmiotem kursu jest też przekazanie studentom wiedzy na temat interpretacji danych dotyczących rozmiarów i nasilenia przestępczości oraz metod analizy ilościowej i jakościowej tego zjawiska.  Kurs prowadzony jest w języku polskim. |

Warunki wstępne

|  |  |
| --- | --- |
| Wiedza | Podstawowe wiadomości na temat postrzegania przestępczości jako zjawiska społecznego oraz społecznej reakcji na to zjawisko, w tym reakcji przez organa państwa. |
| Umiejętności | Umiejętność obserwacji zjawisk związanych z przestępczością oraz zachowaniami społecznie patologicznymi, a także umiejętność opisu reakcji na te zachowania. |
| Kursy |  |

Efekty uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wiedza | Efekt uczenia się dla kursu | Odniesienie do efektów dla specjalności  (określonych w karcie programu studiów dla specjalności) |
| W01 Potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości z perspektywy różnych teorii kryminologicznych, potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje przestępczości  W02 Posiada wiedzę na temat współczesnych globalnych form przestępczości takich jak terroryzm czy cyberprzestępczość; rozumie ich wpływ na społeczeństwo i psychikę jednostek. Rozumie społeczny wymiar przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej i transgranicznej  W03 Posiada pogłębioną wiedzę na temat technik i metod właściwych dla kryminologii i kryminalistyki i potrafi je zastosować w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. Uwarunkowań przestępczości | K\_W03  K\_W04  K\_W06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Umiejętności | Efekt uczenia się dla kursu | Odniesienie do efektów dla specjalności  (określonych w karcie programu studiów dla specjalności) |
| U01 Dostrzega złożoność społecznych i psychologicznych uwarunkowań przestępczości, rozumiejąc, że wszelkie jednoaspektowe wyjaśnienia są w tym kontekście zawodne  U02 Potrafi analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów dla podejmowania przedsięwzięć dotyczących zapobiegania przestępczości  U03 Potrafi opracować tematykę związaną z kryminologią, wiktymologią,  Polityką kryminalną i wykorzystać ją merytorycznie w budowie programów/strategii  Przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania,  Alkoholizm czy akty przemocy | U02  U06  U07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompetencje społeczne | Efekt uczenia się dla kursu | Odniesienie do efektów dla specjalności  (określonych w karcie programu studiów dla specjalności) |
| K01 Zdaje sobie sprawę ze specyfiki i wieloaspektowości współczesnych form przestępczości, jej społecznych i psychologicznych uwarunkowań; nie poddaje się społecznym stereotypom dotyczącym tego zjawiska  K02 Jest świadomy trudności związanych ze zwalczaniem przestępczości oraz patologii społecznych i potrafi krytycznie oceniać funkcjonujące w tym obszarze instytucje czy mechanizmy | K\_K01  K\_K02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja | | | | | | | | | | | | | |
| Forma zajęć | Wykład  (W) | Ćwiczenia w grupach | | | | | | | | | | | |
| A |  | K |  | L |  | S |  | P |  | E |  |
| Liczba godzin | 45 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Opis metod prowadzenia zajęć

|  |
| --- |
| Zajęcia mają postać wykładu multimedialnego połączonego z wykładem konwersatoryjnym |

Formy sprawdzania efektów uczenia się

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E – learning | Gry dydaktyczne | Ćwiczenia w szkole | Zajęcia terenowe | Praca laboratoryjna | Projekt indywidualny | Projekt grupowy | Udział w dyskusji | Referat | Praca pisemna (esej) | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Inne |
| W01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| W02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| W03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| U01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| U02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| U03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| K01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| K02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny | Zaliczenie kursu następuje w wyniku zdania egzaminu składającego się z 35 testowych pytań. Student wybiera jedną prawidłową spośród czterech wariantowych odpowiedzi.  Do zaliczenia egzaminu konieczne jest wskazanie 18 prawidłowych odpowiedzi.  Skala ocen : 20-22 dst, 23-25 +dst, 26-28 db, 29-31 +db, 32-35 bdb |

|  |  |
| --- | --- |
| Uwagi |  |

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

|  |
| --- |
| 1. Pojęcie i przedmiot zainteresowań badawczych kryminologii. Kryminologia jako nauka o charakterze interdyscyplinarnym. (3 godz.)  2. Główne nurty (paradygmaty) w kryminologii. Kryminologia klasyczna, kryminologia pozytywistyczna. (4 godz.)  3. Główne nurty (paradygmaty) w kryminologii. Kryminologia antynaturalistyczna, kryminologia neoklasyczna. (3 godz.)  4. Etiologia przestępczości. Biologiczne i psychologiczne koncepcje etiologii przestępczości. (3 godz.)  5. Etiologia przestępczości. Koncepcje socjologiczne. (3 godz.)  6. Przestępczość wielokrotna. Kariery przestępcze. (2 godz.)  7. Przestępczość nieletnich a demoralizacja nieletnich (4 godz.)  8. Przestępczość z użyciem przemocy. Socjologiczne koncepcje wyjaśniające przestępczość z użyciem przemocy. (2 godz.)  9. Przestępczość narkotykowa. Metody zapobiegania i zwalczania. (3 godz.)  10. Przestępczość seksualna. Postępowanie ze sprawcami przestępstw seksualnych  (4 godz.)  11. Pomiar przestępczości. Przestępczość ujawniona, Przestępczość rzeczywista, ciemna liczba przestępstw. (2 godz.)  12. Rozmiary, nasilenie, dynamika i struktura przestępczości – sposób definiowania. Obraz przestępczości w Polsce w świetle wskazanych mierników. (3 godz.)  13. Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych. Typologie ofiar. Rola ofiary w genezie przestępstwa. (3 godz.)  14. Możliwości zastosowania analizy grafojęzykowej w badaniach kryminologicznych  (4 godz.)  15. Lęk i strach przed przestępczością jako przedmiot zainteresowania kryminologii. Źródła lęku i strachu przed przestępczością we współczesnych społeczeństwach. (2 godz.) |

Wykaz literatury podstawowej

|  |
| --- |
| 1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski Kryminologia, InfoTrade, Gdańsk 1999 i kolejne wydania. |

Wykaz literatury uzupełniającej

|  |
| --- |
| K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, A. Papierz, M. Stożek Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.  M. Aloia, J. Grębowiec-Baffoni, Pamiętniki z Columbine. Możliwości profilowania kryminologicznego na podstawie analizy psychojęzykowej pisma (w:) Z. Kegel [red.] Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, PUPWSZ im Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013, pp. 53-68. |

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi | Wykład | 45 |
| Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) |  |
| Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym | 10 |
| liczba godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi | Lektura w ramach przygotowania do zajęć | 20 |
| Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu |  |
| Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie) | 10 |
| Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia | 35 |
| Ogółem bilans czasu pracy | | 120 |
| Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika | | 4 |