**ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO**

**ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ**

Zagadnienia stanowią podstawę do formułowania treści pytań na egzaminie dyplomowym kończącym studia I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne. Komisja zadaje   
2 pytania w oparciu o poniższe zagadnienia i jedno dotyczące problematyki pracy dyplomowej. Każde pytanie jest oceniane oddzielnie. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie, co najmniej oceny dostatecznej z każdej odpowiedzi.

Zagadnienia mają odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się określonych   
w realizowanych przedmiotach zgodnie z harmonogramem realizacji programu studiów   
na kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia.

1. Wyjaśnienie znaczenia zdrowia jednostek i zbiorowości w oparciu o definicję pojęć: ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, promocja zdrowia, kultura zdrowotna, opieka medyczna, medycyna zapobiegawcza, medycyna środowiskowa, zdrowie publiczne.
2. Modele zdrowia – biomedyczny i socjoekologiczny; model salutogenetyczny.
3. Zdrowie publiczne: definicja Winslow'a, definicja Achesona, podstawowe funkcje   
   i zakres zdrowia publicznego, metodologia zdrowia publicznego.
4. Mierniki zdrowia – ilościowe i jakościowe.
5. Pozytywne i negatywne mierniki zdrowia i zasady ich obliczania.
6. Nowe mierniki zdrowia.
7. Użyteczność oceny stanu zdrowia.
8. Główne przyczyny umieralności w Polsce i na świecie.
9. Działania na rzecz zmniejszenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu rozpowszechnionych. krążenia, chorób nowotworowych, urazów i innych chorób szczególnie.
10. Współudział społeczeństwa w tworzeniu systemu ochrony zdrowia. Cele działania systemu ochrony zdrowia.
11. Społeczne i ekonomiczne czynniki uwarunkowania stanu zdrowia.
12. Organizacje międzynarodowe – rządowe i pozarządowe ~~rządowe~~ i ich działalność   
    w obszarze zdrowia publicznego.
13. Polityka Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego.
14. Działalność w Polsce i Unii Europejskiej systemów informatycznych w medycynie.
15. Znaczenie promocji zdrowia w rozwiązywaniu głównych problemów zdrowotnych.
16. Udział profilaktyki i edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia.
17. Uzależnienia i ich znaczenie w patologii życia społecznego. Wpływ uzależnień na stan zdrowia społeczeństwa.
18. Zdrowie dzieci i młodzieży. Edukacja zdrowotna, cele, zadania , metody wykorzystywane w procesie edukacji społeczeństwa.
19. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży.
20. Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności. Nierówności w zdrowiu.
21. Zakres działania epidemiologii społecznej.
22. Wpływ globalizacji na zdrowie.
23. Struktura i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
24. Rola nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w działaniach na rzecz zdrowia publicznego.
25. Choroby zakaźne o znaczeniu społecznym.
26. Profilaktyka/prewencja/chorób, wybranych problemów i zagrożeń zdrowotnych.
27. Patomechanizmy działania wybranych czynników  środowiskowych na organizm człowieka i ich skutki zdrowotne.
28. Metody kontroli i ochrony zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza.
29. Podstawy żywienia człowieka.
30. Higiena żywności i żywienia.
31. Otyłość –patogeneza zjawiska, leczenie i profilaktyka. Zaburzenia odżywiania.
32. Żywienie i aktywność fizyczna jako determinanty poprawy zdrowia społeczeństwa.
33. Źródła zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności.
34. Strategia badań epidemiologicznych wykorzystanych we współczesnej nauce. i ich rola   
    w poprawie stanu zdrowia.
35. Metody oceny jakości zdrowotnej środowiska.
36. Klimat i pogoda jako determinanty zdrowia.
37. Etyczne i prawne problemy współczesnej medycyny.
38. Formy opieki zdrowotnej w Polsce.
39. Wpływ środowiska pracy i środowiska bytowania na zdrowie człowieka.
40. Relacje między środowisko pracy na środowisko bytowania.
41. Niepełnosprawność i jej miejsce w zagadnieniach zdrowia publicznego.
42. Bariery architektoniczne w życiu osób niepełnosprawnych.
43. Choroby niezakaźne i przewlekłe  jako przyczyna niepełnosprawności i inwalidztwa.
44. Nierówności w zdrowiu jako problem zdrowia publicznego.
45. Systemy wspomagające funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia.
46. Choroby cywilizacyjne- rodzaje, uwarunkowania.
47. Stres i jego następstwa dla zdrowia jednostek i społeczeństwa. Czynniki wpływające na stan zdrowia psychicznego.
48. Najczęstsze zaburzenia zdrowia związane z wiekiem senioralnym. Wypadki, urazy i zatrucia oraz przemoc jako problemy zdrowia publicznego.
49. Ratownictwo medyczne: organizacja i zasady postępowania.
50. Kwalifikowana pierwsza pomoc . Zasady postępowania.
51. Rodzaje i zastosowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
52. Czynniki wpływające na podnoszenie jakości w zakresie usług medycznych.
53. Obsługa pacjenta jako kluczowy element tworzenia wizerunku placówki ochrony zdrowia.
54. Metody badań marketingowych stosowane w usługach medycznych.
55. Segmentacja na rynku usług zdrowotnych.
56. Kształtowanie i regulacje dotyczące polityki cenowej.
57. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasady funkcjonowania oraz ich rola   
    w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych.
58. Zasady funkcjonowania różnych systemów ochrony zdrowia oraz form ich finansowania.
59. Metody badań społecznych.
60. Odpowiedzialność prawna zawodów medycznych.
61. Polityka zdrowotna i programy zdrowotne.
62. Źródła finansowania opieki zdrowotnej.
63. Opieka długoterminowa w Polsce- organizacja i jakość.
64. Organizacja opieki długoterminowej w wybranych krajach na świecie.
65. Organizacja opieki nad dziećmi, młodzieżą, człowiekiem dorosłym i seniorami w Polsce   
    i w wybranych krajach na świecie. Analiza porównawcza.
66. Systemy finansowania świadczeń zdrowotnych.