**Kierunek:** **Pedagogika**

**Specjalność: Resocjalizacja**

**PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (obserwacyjno-asystenckiej)**

**studia niestacjonarne** (zaoczne) **I stopnia** (licencjackie)

Praktyki w Staropolskiej Szkole Wyższej są bardzo ważnym i znaczącym elementem kształcenia. Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu studiów. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie oraz skonfrontowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy z rzeczywistością wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną, czyli interakcja między teorią a praktyką. To podczas odbywanych praktyk studenci mają możliwość poznania warunków funkcjonowania placówek i organizacji opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, ich modeli organizacyjnych oraz metod i form pracy z wychowankami i podopiecznymi. To podczas praktyk mogą doskonalić umiejętności organizowania działalności dydaktyczno-wychowawczej, kształtować predyspozycje do nawiązywania właściwego kontaktu z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie, wyrabiać zdolności planowania pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, kształtować właściwą postawę pedagoga resocjalizacyjnego.

# I etap: Praktyka obserwacyjno – asystencka

(2. rok studiów)

1. Cel praktyki:

a/ poznanie warunków funkcjonowania placówek i organizacji opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, ich modeli organizacyjnych oraz metod i form pracy z wychowankami i podopiecznymi,

b/ poznanie zadań oraz specyfiki pracy pedagoga resocjalizacyjnego,

c/ poznanie warunków współpracy placówek z otoczeniem społecznym (rodziną, organizacjami pozarządowymi, organami władzy samorządowej, in.),

d/ poznanie funkcjonowania wychowanków i podopiecznych w ww. placówkach.

1. Czas trwania praktyki: 30 godzin (3 tygodnie).
2. Miejsce praktyki:

a/ placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (ogniska

wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe,

kluby młodzieżowe),

b/ placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),

c/ ośrodki socjoterapii,

d/ zakłady poprawcze,

e/ zakłady karne,

f/ inspektoraty ds. nieletnich,

g/ kuratela sądowa,

h/ kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą,

i/ ośrodki leczenia uzależnień,

j/ placówki socjalizacyjne,

k/ ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze.

1. Liczba placówek: co najmniej 2.
2. Sposób dokumentowania: dzienniczek praktyk (pełne zapisy przebiegu praktyki wraz z potwierdzeniem dyrektora placówki).
3. Termin: listopad – kwiecień.
4. Skierowanie na praktykę student odbiera osobiście u uczelnianego koordynatora praktyk.
5. Dzienniczki praktyk student winien złożyć do dnia 30 czerwca w dziale praktyk

studenckich.

**II. etap. Praktyka specjalnościowa - czynna**

(3. rok studiów)

1. Cel praktyki: głębsze poznanie problemów wychowawczych i procedur realizowanych w różnych placówkach, a także wchodzenie praktykantów w role będące treścią ich przyszłej pracy zawodowej, w szczególności:

a/ wyrabianie zdolności planowania i dokumentowania pracy,

b/ obserwacja realizowanych w placówce zadań profilaktycznych,

wychowawczych i resocjalizacyjnych,

c/ twórcze włączanie się w istniejące w placówkach formy pracy

z wychowankami, z wykorzystaniem nabytej w trakcie studiów wiedzy

i kompetencji warsztatowych,

d/ samodzielna realizacja zadań resocjalizacyjnych, wychowawczych i

profilaktycznych.

1. Czas trwania praktyki: 120 godzin (5 tygodni).
2. Miejsce praktyki: zakład poprawczy, zakład wychowawczy, zakład karny, pogotowie opiekuńcze, oddziały psychiatrii pobytu dziennego i całodobowego, ośrodki leczenia uzależnień (od alkoholu, narkotyków), domy dziecka, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice i kluby środowiskowe (dworcowe, profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ogniska terapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sądowe ośrodki konsultacyjno – diagnostyczne, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się resocjalizacją, readaptacją społeczna, pomocą postpenitencjarną i profilaktyką społeczną, ośrodki pomocy rodzinie, np. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, komendy policji (izby dziecka, zespoły ds. nieletnich i patologii), sądy rodzinne, szczególnie kuratorzy sądowi, kolonie, obozy profilaktyczne i resocjalizacyjne.
3. Liczba placówek: nie więcej niż 2.
4. Sposób dokumentowania: dzienniczek praktyk (pełne zapisy przebiegu praktyki wraz z potwierdzeniem dyrektora placówki), scenariusze zajęć własnych, opinia opiekuna.
5. Termin: grudzień – kwiecień.
6. Skierowanie na praktykę student odbiera osobiście u uczelnianego koordynatora praktyk.
7. Dokumentację z przebiegu praktyki należy złożyć do dnia 30 czerwca w dziale praktyk studenckich.