|  |  |
| --- | --- |
|  | **KARTA PRZEDMIOTU****Wydział Nauk o Zdrowiu****Kierunek studiów: Dietetyka****Forma studiów: niestacjonarne****Stopień studiów: licencjackie**Rok akademicki: 2024/2025 |

| Parazytologia |
| --- |
| NAZWA PRZEDMIOTU | **Parazytologia** |
| LICZBA PUNKTÓW ECTS | 2 |
| JĘZYK WYKŁADOWY | polski |
| PROWADZĄCY | dr Grzegorz Kaczmarczyk |
| OSOBA ODPOWIEDZIALNA | dr Grzegorz Kaczmarczyk |
| **LICZBA GODZIN** |
| WYKŁADY | 10 |
| **CELE PRZEDMIOTU** |
| CEL 1 | Zdobycie wiedzy na temat najczęstszych zakażeń pasożytniczych -w tym przenoszonych drogą pokarmową. Sposobów zakażeń, objawów i metod unikania zakażenia. |
| CEL 2 | Umiejętność stosowania w praktyce metod rozpoznania i unikania zakażeń pasożytami. |
| **EFEKTY UCZENIA SIĘ** |
| MW1 | Wiedza: Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw parazytologii. (EUK6\_W2), Zna zasady rozpoznawania niedożywienia o różnej etiologii. Umie postępować z pacjentem w przypadku niedożywienia o różnym pochodzeniu (EUK6\_W7). |
| MW2 | Wiedza: Zna podstawy diagnostyki laboratoryjnej z ich zastosowaniem do oceny przyczyn stanu odżywienia (EUK6\_W12). |
| MU1 | Umiejętności: Ocenia punkty krytyczne w procesie produkcji i ekspedycji posiłków. Opracowuje i wdraża system analizy zagrożeń przygotowywania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem transmisji chorób inwazyjnych; dokonuje ich podziału z zastosowaniem kryteriów oceny wyniszczenia (EUK6\_U1, EUK6\_U7). |
| MK1 | Kompetencje społeczne: Jest gotów zwrócić się o pomoc do innych specjalistów. Jest gotów do taktownego i skutecznego zasugerowania pacjentowi potrzeby konsultacji medycznej (skierowanie do innego specjalisty (EUK6\_KS2, EUK6\_KS3). |
| **WYMAGANIA WSTĘPNE** |
| brak |
| TREŚCI PROGRAMOWE | **SZCZEGÓŁOWY OPIS BLOKÓW TEMATYCZNYCH** |
| WYKŁAD 1 | Podstawowa terminologia dotycząca nazewnictwa, systematyki, budowy i procesów życiowych parazytów. |
| WYKŁAD 2 | Drogi zakażeń i transmisji związane z żywnością. Przykłady odpowiedniego przygotowania żywności w celu uniknięcia zakażenia pasożytniczego |
| WYKŁAD 3 | Przykłady zakażeń pasożytniczych układu pokarmowego związane z odżywianiem się. Charakterystyka najczęstszych zakażeń pasożytniczych |
| WYKŁAD 4 | Wpływ zakażeń pasożytniczych na fizjologię człowieka. Wpływ pasożytów na odżywianie człowieka. |
| METODY DYDAKTYCZNE |
| M1 |  Prezentacje multimedialne |
| M2 | Dyskusja |
| **NAKŁAD PRACY STUDENTA** |
| GODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM | 10 godz. |
| GODZINY BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO | 40 godz., w tym:Zapoznanie się z literaturą – 25 godz.Praca własna studenta- przygotowanie się do egzaminu – 15 godz. |
| SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU | 50 godzin |
| **REGULAMIN ZAJĘĆ I WARUNKI ZALICZENIA** |
| Wszystkie zajęcia są obowiązkowe. |
| **METODY OCENY POSTĘPU STUDENTÓW** |
| **W ZAKRESIE WIEDZY** | Sprawdzian ustny |
| **W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI** | Obserwacja i ocena wypowiedzi |
| **W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH** | Aktywność studenta na zajęciach |
| **SPRAWDZIANY KSZTAŁTUJĄCE** | brak |
| **SPRAWDZIANY PODSUMOWUJĄCE****(I i II termin)** | I termin – ustny - 4 pytania o charakterze otwartymII termin – ustny - 4 pytania o charakterze otwartym |
| **KRYTERIA EGZAMINU/ ZALICZENIA Z OCENĄ** |
| **NA OCENĘ 3,0** | 60-70% pozytywnych odpowiedzi. Student opanował wiedzę w stopniu dostatecznym. |
| **NA OCENĘ 3,5** | 71-75% pozytywnych odpowiedzi. Student opanował wiedzę w stopniu zadowalającym, ale nie używa stosownego słownictwa. |
| **NA OCENĘ 4,0** | 76-85% pozytywnych odpowiedzi. Student opanował wiedzę w stopniu dobrym, potrafi się prawidłowo wypowiadać. |
| **NA OCENĘ 4,5** | 86-90% pozytywnych odpowiedzi. Student ma dużą wiedzę, ale nie wykraczającą poza zakres omawianego materiału. |
| **NA OCENĘ 5,0** | 91-100% pozytywnych odpowiedzi. Student ma dużą wiedzę, samodzielnie myśli i konstruuje problemy badawcze. |
| **LITERATURA OBOWIĄZKOWA** |
| [1] Heczko P.B.: Mikrobiologia. PZWL W-wa 2007[2] Irving W., Boswell T., Ala'alden D.: Mikrobiologia Medyczna-Krótkie Wykłady PWN 2008 |
| **LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA** |
| [1] Zaręba M., Borowski J.: Mikrobiologia Lekarska. PZWL W-wa 2008[2] Zieliński A., Sadowska-Todys M.: Bezpieczenstwo Mikrobiologiczne w Pracowniach Mikrobiologicznych i Biomedycznych. ALFA MEDICA PRESS |