**TEMATYKA RÓWNOŚCIOWA NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UW**

1. **Centrum Badań nad Uprzedzeniami (CBU)**

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest **interdyscyplinarną** jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych. Działania:

* comiesięczne seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami
* liczne sesje naukowe i konferencje
* coroczne Seminaria Tajfelowskie poświęcone psychologii stosunków międzygrupowych
* działalność badawcza obejmuje zarówno badania podstawowe (realizowane w ramach grantów MNiSW, FNP, funduszy statutowych Wydziału Psychologii UW oraz międzynarodowych grantów badawczych), jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Forum Dialogu Między Narodami, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacją "Ocalenie", Muzeum Historii Żydów Polskich i innymi instytucjami).
* Polski Sondaż Uprzedzeń / Polish Prejudice Survey - ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych

Szczegóły działalności CBU (w tym informacje o prowadzonych działaniach, publikacje itd.): <http://cbu.psychologia.pl/>

1. **Zajęcia dydaktyczne:**
   1. „Zrozumieć konflikt” (dr Łukasz Jochemczyk) – prowadzący rozmawia ze studentami o mechanizmach związanych z postrzeganiem i pogłębianiem się nierówności, a także o sposobach ich niwelowania; zajęcia prowadzone od roku 2009/10 (rok przerwy na urlop naukowy prowadzącego)
   2. „Psychologia Dyskryminacji” (mgr Anna Stefaniak) – zajęcia po raz ostatni w roku 2014/15
   3. „Neighbourhoods, Boundaries and Social Diversity” (dr Sabina Toruńczyk-Ruiz) – na zajęciach poruszane są takie tematy jak: diversity, segregation; kurs był oferowany 2 razy w ciągu ostatnich dwóch lat
   4. „Intergroup Contacts” (dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW + doktorant/ka) – kurs oferowany jest od kilku lat w formie zajęć stacjonarnych oraz w formie zajęć wyjazdowych, podczas których studenci badają dany problem dotyczący lokalnej społeczności
   5. „Intergroup Relations. Advanced Course” (dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW + doktorant/ka) – kurs oferowany jest mniej więcej co dwa lata
   6. „Psychologia społeczna”, „Social Psychology” (dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW; dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW) – to kurs obligatoryjny dla studentów zarówno psychologii w jęz. polskim, jak i psychologii w jęz. angielskim; jest to wprowadzenie m. in. do takiej tematyki jak stereotypy, tolerancja, kontakty i konflikty międzygrupowe; kurs oferowany jest co roku
   7. „Psychologia stereotypów i uprzedzeń” (różni prowadzący) – fakultet oferowany raz na jakiś czas, ostatnia edycja w 2015/16
   8. „Uprzedzona osobowość? O źródłach nienawiści wobec obcych oraz metodach jej redukcji. Seminarium z elementami treningu.” (mgr Marta Marchlewska) – fakultet oferowany od roku 2016/17
2. **Prace magisterskie**
   1. „Reakcja rodziców na coming out a style więzi osób nieheteroseksualnych”, Agata Waszkiewicz, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Radoszewskiej (2016)
3. **Publikacje**
   1. Wiele publikacji CBU (link w pkcie 1)
   2. Jarymowicz, M. & Szuster, A. (2014). Rozmowy o rozwoju osobowym: od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu. W-wa: Wyd. UW.
   3. Jarymowicz, M. (2015). Mental barriers and links connecting people of different cultures: Experiential vs. conceptual bases of different types of the WE-concepts. *Frontiers in Psychology*, 6 (1950) – doi: 10.3389/fpsyg.2015.01950.
   4. Jarymowicz, M. & Szuster, A. (2016). Self – We – Others Schemata Distinctness as a Base of Personal Agency and Social Attitudes. *Frontiers in Psychology* 7 (1227). Doi: 10.3389/fpsyg. 2016. 01227
4. **Inne**
   1. Doktorantka Agnieszka Łyś zajmuje się adaptacją kwestionariusza Illinois Rape Myth Acceptance Scale-Short Form (IRMA-SF), służącego do badania akceptacji mitów na temat zgwałceń. W przyszłości zamierza wykorzystać go do badań nad poziomem akceptacji mitów na temat zgwałceń u policjantów, prawników, lekarzy i terapeutów