|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zajęć:  | Nowe podejścia badawcze i wynikająca z nich rewolucja w mikrobiologii | ECTS | 1 |
| Nazwa zajęć w j. angielskim: | Novel research approaches and the revolution in microbiology |
| Zajęcia dla kierunku studiów: | Biologia |
|  |  |
| Język wykładowy: | polski | Poziom studiów: | II |
| Forma studiów:  | ⌧stacjonarne🞎niestacjonarne | Status zajęć: | 🞎podstawowexkierunkowe | 🞎obowiązkowe ⌧ do wyboru | Numer semestru: 1 | ⌧semestr zimowy🞎semestr letni  |
|  |  | Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): | 2019/2020 | Numer katalogowy: | ROL-B2-S-01Z-F1\_e |
|  |
| Koordynator zajęć: |  |
| Prowadzący zajęcia: |  |
| Jednostka realizująca: |  |
| Jednostka zlecająca: |  |  |
| Założenia, cele i opis zajęć: | **Cel**: 1. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej skutków zastosowania nowych metod badawczych opartych na masowym sekwencjonowaniu DNA oraz nowych metod bioinformatycznych dla rozwoju mikrobiologii, jako dyscypliny naukowej. W trakcie wykładów omawiane są ograniczenia tradycyjnej mikrobiologii opartej na izolacji mikroorganizmów w postaci czystych kultur i ich hodowli na podłożach w warunkach laboratoryjnych. Zwraca się szczególną uwagę zastosowanie nowych metod badawczych w odkryciunowych dużych taksonów (typów i supertypów) w obrębie królestw Archaea i Bacteria, na rekonstrukcję ich genomów i określenie ich cech metabolicznych i wzajemnych powiązań ekologicznych. **Zakres wykładów**: 1. Kryzys „klasycznej mikrobiologii” i narodziny metagenomiki. 2. Przełom technologiczny związany z powstaniem nowych metod sekwencjonowania DNA oraz z opracowaniem nowych metod bioinformatycznych. 3. Ograniczenia wynikające z zastosowania metod metagenomicznych. 4. Pojęcie „Bakteryjnej Czarnej Materii” i jego znaczenie w odniesieniu do mikrobiologii, w tym do procesów kształtujących strukturę i skład gatunkowy poszczególnych środowisk. 5. Znaczenie nowych metod badawczych w procesie poznania nowych grupmikroorganizmów oraz ich powiązań ze środowiskiem.**Tematyka ćwiczeń**:Przedmiot nie obejmuje ćwiczeń laboratoryjnych. Studenci przygotowują prezentacje, na podstawie których uzyskują zaliczenie. |
| Formy dydaktyczne, liczba godzin: | W – wykład, liczba godzin 10LC - prezentacje przedstawiane przez studentów, liczba godzin –5 |
| Metody dydaktyczne: | Rozwiązanie problemu, praca pod kierunkiem prowadzącego |
| Wymagania formalne i założenia wstępne: | Studenci przystępujący do tego przedmiotu winni mieć wiedzę z mikrobiologii, biochemii oraz chemii nieorganicznej i organicznej nabytej w trakcie realizacji I stopnia studiów na kierunku biologia |
| Efekty uczenia się: | Wiedza:W1 – rozumieć powiązania występujące w obrębie nauk przyrodniczych i właściwie je wykorzystywać w rozwiązaniu złożonych problemów stojących przed współczesną biologiąW2 – rozumieć hierarchię dotyczącą różnych poziomów organizacji życia biologicznego, uniwersalności wielu procesów biochemicznych i komórkowych oraz wzajemnych powiązań między organizmami w funkcjonowaniu biosfery | Umiejętności:U1 – posługiwać się literaturą naukową dotyczącą najważniejszych odkryć w dziedzinie biologii | Kompetencje:K1 – być gotowym do wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień dotyczących biologii, w tym biologii molekularnej i mikrobiologii |
| Sposób weryfikacji efektów uczenia się: | Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie przygotowanej prezentacji i aktywności na zajęciach. |
| Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się: | Prezentacje na zaliczenie przedmiotu przechowywane wformie plików elektronicznych. |
| Elementy i wagi mające wpływna ocenę końcową: | Ocena wystawiona na podstawie przygotowanej prezentacji - 75%;ocena aktywności studenta na zajęciach – 25% |
| Miejsce realizacji zajęć: | Wykłady – sala dydaktyczna, |
| Literatura podstawowa i uzupełniająca:Wykład oparty jest na najnowszych pracach naukowych odnoszących się do tej tematyki. |
| UWAGIinne godziny kontaktowe nie ujęte w pensumwykładowcy (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin: 10godziny pracy własnej studenta (przygotowanie do egzaminu), liczba godzin: 5 |

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

|  |  |
| --- | --- |
| Szacunkowasumarycznaliczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: | 30 |
| Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: | 0,5 ECTS |

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia sięzefektami przedmiotu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria efektu | Efekty uczenia się dla zajęć: | Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku | Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy\*) |
| Wiedza – W1 | rozumieć powiązania występujące w obrębie nauk przyrodniczych i właściwie je wykorzystywać w rozwiązaniu złożonych problemów stojących przed współczesną biologią | K\_W02 | 2 |
| Wiedza – W2 | rozumieć hierarchię dotyczącą różnych poziomów organizacji życia biologicznego, uniwersalności wielu procesów biochemicznych i komórkowych oraz wzajemnych powiązań między organizmami w funkcjonowaniu biosfery | K\_W07 | 2 |
| Umiejętności – U1 | umieć wykorzystać literaturę naukową oraz potrafić przygotować prezentację odnoszącą się do omawianych zagadnień | K\_U06; K\_U09; | 2; 2 |
| Kompetencje – K1 | być gotowym do wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień dotyczących biologii, biologii molekularnej i mikrobiologii | K\_K01 | 1 |

\*)

3 – zaawansowany i szczegółowy,

2 – znaczący,

1 – podstawowy,