**Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca**

**Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureş**

**Departamentul de Științe Sociale Aplicate**

**Tematica examenului concurs pentru ocuparea postului de Conferențiar de la poziţia 5 din Statul de funcţii al Departamentului de Științe Sociale Aplicate**

**Sociologie**

1. Obiectul sociologiei şi raportul ei cu alte ştiinţe
2. Educație și formare. Sistemul educațional și funcțiile acesteia
3. Familia, socializarea și cursul vieții
4. Stratificarea socială
5. Mobilitatea socială verticală și orizontală
6. Sărăcia. Teorii ale sărăciei. Situația sărăciei în România
7. Munca și piața muncii. Șomajul, tipurile și consecințele acestuia
8. Integrarea în societate, relații sociale
9. Timpul liber și stilul de viață
10. Relații între generații
11. Globalizarea vieții sociale
12. Etnie și rasă. Stereotipuri, prejudecăți și discriminare
13. Religia și confesiunile
14. Comunicarea socială. Vechile și noile medii

**Fundamentele sociale ale sănătății publice**

1. Teoriile populației. Malthusianismul, teoria tranziției demografice
2. Principalele evenimente demografice
3. Evidența stării civile
4. Recensâmântul populației și alternativele moderne ale recensământului. Microcesul
5. Structura etnică a populației
6. Structura populației după vârste și sexe. Piramida vârstelor în România
7. Structura populației după vârste și sexe. Piramida vârstelor în diferite localități ale României
8. Mișcarea naturală a populației I. Familia și fertilitatea. Aspecte istorice. Rata generală și rate specifice
9. Noile forme familiale. Atitudini sociale și comportament demografic
10. Mortalitatea. Mortalitatea infantilă. Rate generale şi specifice de mortalitate. Speranța de viață. Fenomenul de îmbătrânire a populației
11. Mișcarea migratorie a populației. Mobilitatea spațială
12. Orașul și satul – structura geodemografică a populației
13. Tranzițiile demografice. Creșterea și scăderea populației
14. Prognoze despre evoluția numărului populației în România și în lume

**Sociologia sănătății**

1. Definiţia şi obiectul sociologiei sănătăţii. Abordarea sociologică a noţiunilor de sănătate şi boală
2. Indicatori ai morbidității și mortalității
3. Tranziția epidemiologică
4. Clasificarea bolilor pe bază de cauze sociale
5. Epidemiologia socială: inegalităţi, mobilitate, impactul fenomenelor demografice asupra apariţiei bolilor
6. Diferenţe între genuri: boli specifice femeilor şi bărbaţilor
7. Stresul şi sănătatea. Evaluări ale sănătății la locul de muncă. Condiții de muncă
8. Integrarea în societate şi sănătatea. Sănătatea psihosocială şi sentimentul comunitar
9. Spiritualitatea și starea de sănătate
10. Stilul de viaţă şi comportamente riscante pentru sănătate
11. Alcoolismul, consumul de droguri şi problemele sociale, respectiv de sănătate
12. Alfabetizarea în sănătate
13. Sănătatea fizică și psihică a vârstnicilor
14. Uniunea Europeană și politica de sănătate a țărilor membre

**Bibliografie**

1. Agrawal, Upasana, D'Souza, Brayal C, & Seetharam, Arun Mavaji (2017): Awareness of Patients' Rights among Inpatients of a Tertiary Care Teaching Hospital- A Cross-sectional Study. Journal of clinical and diagnostic research, JCDR, 11(9), IC01–IC06.

(online: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29207736/>)

2. Ambrus Zoltán (2012): Sociologia sănătăţii (Egészségszociológia). Cluj Napoca: Editura Ábel

3. Andorka Rudolf (2006): Introducere în sociologie (Bevezetés a szociológiába). Budapesta: Osiris

4. Durkheim, Émile (2000): Sinuciderea (Az öngyilkosság). Budapesta: Editura Osiris. p. 260-302.

5. European Commission (2019): State of Health in the EU. România – profilul de țară în 2019 în ceea ce privește sănătatea. p. 1-24.

(online: <https://ec.europa.eu/health/system/files/2019-11/2019_chp_romania_romanian_0.pdf>)

6. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Agenția Națională Antidrog (2020): Raport național privind situație drogurilor. România. Noi evoluții și tendințe.

(online: <http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2021/01/RN_2020_final.pdf>)

7. Gáspár Szeréna, Csata Zsombor, Barna Gergő: Egészségügyi ellátás és személyzet Erdélyben. Erdelystat.ro

(online: <http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/egeszseggyi-ellatas-es-szemelyzet-erdelyben/55>)

8. Giddens, Anthony (2008): Sociologie (Szociológia). Budapesta: Osiris. p. 141–168, 172–202, 237–267, 271–300.

9. Institutul Național de Sănătate Publică (2019): Analiza evoluției bolilor transmisibile aflate sub supraveghere. București

(online: <https://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/1302-analiza-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2018/file>)

10. IOMC, Ministerul Sănătății, Unicef (2005): Cauzele medico-sociale ale mortalității copiilor sub 5 ani la domiciliu și în primele 24 ore de la internare. București

(online: <https://www.insmc.ro/wp-content/uploads/2021/01/mortalitatea-copiilor-cauze-medico-sociale.pdf>)

11. Kiss Tamás – Barna Gergő (2012): Recensământ 2011 (Népszámlálás 2011. Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első évtizedében. Demográfiai és statisztikai elemzés). Cluj Napoca: INSPMN

(online: <http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMNN_WP_43-19-04%20BT.pdf>)

12. Martinez, Javier, Mikkelsen, Claudia Andrea and Philips, Rhonda (2021): The Handbook of Quality of Life and Sustainability. Cham: Springer Nature Switzerland AG

13. Mihu, Achim (2002): Sociologie generală. Cluj-Napoca: Napoca Star

14. ICCV (2018): Raport social 2017/4. Bucureşti

(online: <http://old.iccv.ro/sites/default/files/Raport%20social%20ICCV%202017.pdf>)

15. Rădulescu, Sorin M. (1994): Sociologia vârstelor (Societatea şi ciclul uman de viaţă). București: Editura Hyperion XXI. p. 56-89.

16. Sántha Ágnes (2021): Fundamentele sociale ale sănătății publice. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană

17. Sebesi Szilard, Balint Jozsef, Gasparik Ildiko, Abram Zoltan (2013): Tendința pentru depresie în rândul populației adulte. Acta Medica Transilvanica 2(4): 21-24.

(online: <http://www.amtsibiu.ro/Arhiva/2013/Nr4-ro/AbramZ_ro.pdf>)

18. Sen, Amartya (2000): A Decade of Human Development. Journal of Human Development 1(1): 17-23.

(online: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4645038/mod_resource/content/1/DID%20USP%20Decade%20of%20HD%20Sen.pdf>)

19. Sørensen, K.; Pelikan, J.M.; Rothlin, F.; Ganahl, K.; Slonska, Z.; Doyle, G. et al. (2015): Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Publ Health 25(6), 1053-1058.

(online: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25843827/>)

20. Tóth-Batizán Emese Emőke, Barna Gergő, Csata Zsombor (2020): Halálozás és halálokok Erdélyben 2012- 2018. Erdelystat.ro

(online: <http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/halalozasok-es-halalokok-erdelyben-2012-2018/59>)

21. WHO Regional Office for Europe (2013): Health literacy. The solid facts. p. 3-26.

(online: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128703/e96854.pdf>)