**KARTA PRZEDMIOTU**

1. **Dane podstawowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Profilowanie kryminalistyczne |
| Nazwa przedmiotu w języku angielskim | Criminal Profiling |
| Kierunek studiów  | Bezpieczeństwo narodowe |
| Poziom studiów  | Studia I stopnia  |
| Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) | stacjonarne |
| Dyscyplina | Nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie |
| Język wykładowy | polski |

|  |  |
| --- | --- |
| Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna | Dr Joanna Dzierżanowska |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma zajęć *(katalog zamknięty ze słownika)* | Liczba godzin | semestr | Punkty ECTS |
| wykład |  |  | 2 |
| konwersatorium | 30 | VI |
| ćwiczenia |  |  |
| laboratorium |  |  |
| warsztaty |  |  |
| seminarium |  |  |
| proseminarium |  |  |
| lektorat |  |  |
| praktyki |  |  |
| zajęcia terenowe |  |  |
| pracownia dyplomowa |  |  |
| translatorium |  |  |
| wizyta studyjna |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania wstępne | Wiedza na poziomie podstawowym z procesu karnego i kryminalistyki. |

1. **Cele kształcenia dla przedmiotu**

|  |
| --- |
| C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilowania kryminalnego, jego specyfiką i znaczeniem dla procesu karnego.C2 - Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu: zbierania i porządkowania danych dotyczących nieznanego sprawcy, rodzaju danych wykorzystywanych do tworzenia profilu sprawcy, metodyki pracy biegłego profilera.C3 - Nabycie umiejętności zrozumienia i prawidłowego interpretowania informacji uzyskanych ze zbiorów informacji i ewidencji. |

1. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol | Opis efektu przedmiotowego | Odniesienie do efektu kierunkowego |
| WIEDZA |
| W\_01 | Absolwent zna i rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa zarówno w skali społecznej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej z uwzględnienim profilowania kryminalistycznego. | K\_W02 |
| UMIEJĘTNOŚCI |
| U\_01 | Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa społecznego, państwowego i międzynarodowego oraz do profilowania kryminalistycznego. | K\_U01 |
| KOMPETENCJE SPOŁECZNE |
| K\_01 | Absolwent jest gotów do myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny. | K\_K02 |

1. **Opis przedmiotu/ treści programowe**

|  |
| --- |
| Pojęcie i charakterystyka profilowania; metodyka pracy biegłego profilera; zastosowanie profilowania, analiza i gromadzenie danych; analiza zachowania; rekonstrukcja zdarzenia; profilowanie w sprawach zabójstw, w sprawach przestępstw seksualnych oraz w sprawach podpaleń; efektywność profilowania. |

1. **Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody dydaktyczne*(lista wyboru)* | Metody weryfikacji*(lista wyboru)* | Sposoby dokumentacji*(lista wyboru)* |
| WIEDZA |
| W\_02 | Wykład konwencjonalnyPraca z tekstemDyskusja  | Zaliczenie pisemne | Uzupełniony i oceniony test |
| UMIEJĘTNOŚCI |
| U\_01 | Studium przypadku (case study)Dyskusja | Zaliczenie pisemne  | Uzupełniony i oceniony test |
|  |  | KOMPETENCJE SPOŁECZNE |
| K\_02 | Praca w grupach w różnych rolach (lidera, sprawozdawcy, uczestnika)DyskusjaMetoda problemowa | Zaliczenie pisemne | Uzupełniony i oceniony test |

1. **Kryteria oceny, uwagi**

Konwersatorium - pisemne zaliczenie w formie pytań otwartych.

Ocena z zaliczenia - numeryczna w skali od 2.0 do 5.0 ustalona według poniższego schematu:

91% - 100% bardzo dobry (5.0)

81% - 90% dobry plus (4.5)

71% - 80% dobry (4.0)

61% - 70% dostateczny plus (3.5)

51% - 60% dostateczny (3.0)

Poniżej 50% niedostateczny (2.0)

1. **Obciążenie pracą studenta**

|  |  |
| --- | --- |
| Forma aktywności studenta | Liczba godzin |
| Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  | 30 |
| Liczba godzin indywidualnej pracy studenta | 30 |

1. **Literatura**

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa: |
| 1. J. Gołębiowski, Umysł przestępcy. Tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego, Kraków 2021.
2. B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Wolters Kluwer 2014.
3. D. Wilk, Kryminalistyka. Przewodnik, Toruń 2013.
4. J. Konieczny (red.), M. Szostak (red.), Profilowanie kryminalne, Wolters Kluwer 2011.
 |
| Literatura uzupełniająca |
| 1. J. Gołębiowski, M. Fugiel-Kuźmińska, Urodzeni mordercy? Nieznane kulisy pracy profilera, Kraków 2023.
2. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Warszawa 2020.
3. J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2018.
 |