|  |
| --- |
| **PROCEDURA EGZAMINU DYPLOMOWEGO** **WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH FILIA W NOWYM TOMYŚLU****KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO****Studia pierwszego stopnia** |

**I. CEL PROCEDURY**

Procedura egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia przeprowadzanego w Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I - Filia w Nowym Tomyślu umożliwia przyjęcie jednolitych zasad egzaminacyjnych służących weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia.

**II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA**

Wydział Nauk Społecznych i Medycznych Filia PAM w Nowym Tomyślu – kierunek Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia)

**III. DEFINICJE I SKRÓTY**

**PAM-** Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

**WNSiM -** Wydział Nauk Społecznych i Medycznych Filia w Nowym Tomyślu

**Komisja egzaminacyjna** – komisja powołana przez Dziekana Wydziału w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

**Przewodniczący komisji egzaminacyjnej** – powołany przez Dziekana Wydziału

**Protokół egzaminu dyplomowego** – arkusz dokumentujący przebieg egzaminu dyplomowego, uzyskaną ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ostateczną ocenę ukończenia studiów.

**IV. OPIS PROCEDURY POSTĘPOWANIA**

1. Egzamin dyplomowy złożony jest z trzech części: teoretycznej, praktycznej i obrony pracy dyplomowej.
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku końcowego jest pozytywna ocena z każdej części egzaminu dyplomowego, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie.
3. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, w jakim była przygotowana praca dyplomowa.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, nie później jednak niż do 30 września danego roku akademickiego.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub studenta, Dziekan może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego.
6. Student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem egzaminu dyplomowego dostępnym na stronach PAM.

**CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO**

1. Przebieg egzaminu nadzoruje Komisja Egzaminacyjna.
2. Komisja powinna liczyć co najmniej 3 osoby, a jeden członek komisji obserwuje nie więcej niż 20 zdających.
3. Na część teoretyczną egzaminu dyplomowego student zgłasza się 15 minut przed rozpoczęciem testu z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.
4. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się zgodnie z listą studentów przygotowaną przez dziekanat.
5. Teoretyczna część egzaminu dyplomowego odbywa się w formie testu na platformie Testportal lub testu w formie papierowej.
6. Test składa się ze 100 pytań z zakresu:
	1. promocji zdrowia – 5
	2. etyki zawodu pielęgniarki – 5
	3. podstaw pielęgniarstwa – 10
	4. podstawowej opieki zdrowotnej – 5
	5. interny i pielęgniarstwa internistycznego – 10
	6. chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego – 10
	7. pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego – 10
	8. ginekologii i położnictwa, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego – 5
	9. anestezjologii i pielęgniarstwo anestezjologicznego – 10
	10. psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego – 10
	11. neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego – 10
	12. podstaw rehabilitacji – 5
	13. opieki długoterminowej – 5
7. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje jeden punkt. Błędna odpowiedź – brak punktu.
8. Uzyskane punkty przelicza się na ocenę wg następującej skali:
	1. poniżej 60 niedostateczna
	2. 60 – 67 dostateczna
	3. 68 – 75 dość dobra
	4. 76 – 83 dobra
	5. 84 – 91 ponad dobra
	6. 92 – 100 bardzo dobra
9. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.
10. Zaliczenie części teoretycznej warunkuje przystąpienie do kolejnego etapu – części praktycznej egzaminu dyplomowego.
11. W przypadku przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu dyplomowego w formie testu elektronicznego każdy student w sali egzaminacyjnej ma zapewnione stanowisko komputerowe do rozwiązywania testu. Zabronione jest korzystanie z dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych. W przypadku naruszenia tego zakazu Przewodniczący Komisji przerywa danej osobie egzamin, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowuje w protokole egzaminacyjnym.
12. Jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność, student może w trakcie trwania egzaminu opuścić salę egzaminacyjną wraz z członkiem komisji. Fakt ten odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.
13. W czasie trwania teoretycznej części egzaminu dyplomowego nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących pytań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
14. Egzamin kończy się automatycznie po upływie 100 minut od zalogowania studenta na Testportalu lub rozdania kart egzaminacyjnych .

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO**

1. Po zakończonym egzaminie teoretycznym w obecności Komisji Egzaminu Dyplomowego odbywa się losowanie daty części praktycznej egzaminu dyplomowego.
2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego odbywa się metodą OSCE w siedzibie Uczelni – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. .
3. Do losowania może przystąpić student, który zaliczył część teoretyczną egzaminu.
4. Losowanie przygotowuje Komisja Egzaminu Dyplomowego.
5. Karty do losowania są oznaczone pieczątką Uczelni. Dane na karcie do losowania: data egzaminu, godzina, grupa, nr stanowiska w niskiej wierności, od którego student zaczyna egzamin.
6. W dniu egzaminu student zgłasza się 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu do punktu rejestracji z wylosowaną kartą, dowodem tożsamości lub legitymacją studencką, w umundurowaniu zgodnym z regulaminem praktycznej nauki zawodu (odzież medyczna, obuwie, identyfikator).
7. Spóźnienie uniemożliwia przystąpienie do egzaminu w pierwszym terminie.
8. Rejestrując się na egzamin praktyczny student losuje numer zadania na stację pośredniej wierności.
9. Egzamin dyplomowy praktyczny polega na realizacji wylosowanego zadania egzaminacyjnego sformułowanego w sposób wymagający od studenta praktycznego rozwiązania zadania w oparciu o posiadana wiedzę, umiejętności i kompetencje.
10. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu trzech procedur zabiegowych z zakresu niskiej wierności oraz jednego zadania (na podstawie opisu przypadku) z obszaru pośredniej wierności.
11. Zadania egzaminacyjne stanowiące podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego OSCE przygotowują nauczyciele akademiccy posiadający kierunkowe wykształcenie zawodowe.
12. Wykaz stacji i zadań stanowi integralną część dokumentacji egzaminacyjnej.
13. Na danej stacji może przebywać tylko jeden student zdający egzamin i egzaminator (wykładowca kierunku pielęgniarstwo posiadający kierunkowe wykształcenie zawodowe).
14. W czasie trwania części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z podręczników, internetu, telefonu komórkowego, pomocy innych osób itp.
15. Na każdym stanowisku znajduje się sprzęt niezbędny do wykonania procedury.
16. Część praktyczna egzaminu dyplomowego trwa łącznie około 120 min.
17. Maksymalny czas trwania egzaminu praktycznego na jednej stacji niskiej wierności wynosi 10 minut, na stacji pośredniej wierności – 15 minut. Czas zapoznania się z zadaniem wynosi 2 minuty. O kończącym się czasie na stacji informuje sygnał dźwiękowy lub osoba dokonująca pomiaru czasu.
18. Za kontrolę czasu wykonania zadania odpowiedzialni są egzaminatorzy. Po sygnale są zobowiązani do przerwania wykonania zadania przez studenta.
19. Po wykonaniu zadania student udaje się na kolejną stację zgodnie z ustalonym kierunkiem. Czas trwania przejścia pomiędzy stacjami niskiej wierności wynosi 2 minuty.
20. Egzaminator obserwuje czynności studenta potwierdzając ich wykonanie w karcie egzaminacyjnej **.**
21. Egzaminatorzy na 30 dni przed datą egzaminu dyplomowego udostępniają studentom wykaz procedur, spośród których będą wybrane zadania egzaminacyjne.
22. W pracach Komisji Egzaminacyjnej Dyplomowej, w charakterze obserwatora, mogą brać udział przedstawiciele Samorządu Pielęgniarek i Położnych, opiekun roku.
23. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student z egzaminu dyplomowego praktycznego wynosi 80 (3 x 20 pkt. na stacjach niskiej wierności i 20 pkt. na stacji pośredniej wierności).
24. Przeliczanie punktów uzyskanych z egzaminu dyplomowego praktycznego na ocenę odbywa się wg następującej skali:

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba uzyskanych punktów |  Ocena w skali 2-5 |
| 80 – 74 | bardzo dobra |
| 73 – 69 | dobra plus |
| 68 – 61 | dobra |
| 60 – 56 | dostateczna plus |
| 55 – 48 | dostateczna |
| 47 i poniżej | niedostateczna |

1. Student zdał praktyczny egzamin dyplomowy, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego zaliczył wszystkie zadania i z każdego z nich uzyskał co najmniej ocenę dostateczną. Wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego wpisywany jest do indywidualnego protokołu egzaminu dyplomowego**.**
2. Informacje z protokołów indywidualnych wpisywane są do protokołu zbiorczego części praktycznej egzaminu dyplomowego wraz ze zbiorczym wykazem ocen z poszczególnych zadań / stacji.
3. Po zakończeniu egzaminu praktycznego Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego podsumowuje jego przebieg i ogłasza wyniki egzaminu. Podaje oceny z obu części egzaminu dyplomowego: teoretycznej i praktycznej.
4. Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu praktycznego, przerwał egzamin z różnych powodów lub nie zdał go w pierwszym terminie, może przystąpić ponownie do egzaminu dyplomowego praktycznego bez powtórzenia części teoretycznej, jeżeli drugi termin wyznaczony zostanie w tym samym roku akademickim
5. Drugi termin egzaminu dyplomowego praktycznego odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów.
6. Od oceny ustalonej zgodnie z kryteriami nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między studentem, a Komisją Egzaminacyjną wynikające ze stosowania Regulaminu Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Przewodniczący Komisji. Kwestie sporne między studentem, a Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej wynikające ze stosowania przepisów Regulaminu Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Medycznych.

**PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ**

1. Praca dyplomowa jest ostatnią częścią egzaminu dyplomowego. Ma ona na celu poszerzenie wiedzy w wąskim tematycznie zagadnieniu oraz nabycie umiejętności metodologicznych, tj. korzystanie z literatury przedmiotu i dorobku naukowego problematyki podjętej w pracy.
2. Praca licencjacka powinna mieć charakter pracy kazuistycznej – analiza przypadku (człowiek zdrowy, chory, rodzina) i dotyczyć opieki świadczonej na rzecz pacjenta i jego rodziny w różnych okresach życia i stanach zdrowia w oparciu o przebieg i analizę procesu pielęgnowania.
3. Pracę dyplomową przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej tytuł zawodowy magistra i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
4. Temat pracy dyplomowej jest ustalany w pierwszym miesiącu przedostatniego semestru studiów.
5. W przypadku, gdy student w wyznaczonym przez Dziekana terminie nie dokona wyboru promotora,

Dziekan jest zobowiązany do jego wyznaczenia.

1. Recenzentem pracy może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy magistra.
2. Praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym za zgodą promotora w porozumieniu z Dziekanem właściwego Wydziału. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim.
3. Termin złożenia pracy dyplomowej wyznacza Dziekan.
4. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonym przez Dziekana terminie zostaje skreślony z listy studentów.
5. Dziekan na uzasadniony wniosek promotora pracy lub studenta może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów.
6. Praca dyplomowa powinna być napisana z uwzględnieniem zaleceń zawartych w wytycznych pisania pracy dyplomowej licencjackiej

**V. PODSTAWA PRAWNA**

Regulamin Studiów Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

*Nowy Tomyśl, 10.02.2023r.*

*Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Medycznych*

*Filia PAM w Nowym Tomyślu*

*mgr Dominik Handzewniak*