**Ogłoszenie**

Tytuł projektu: Polaryzacja polityczna – perspektywa mikro, mezo i makro

Kierownik projektu: dr Paulina Górska

E-mail: paulina.gorska@psych.uw.edu.pl

**Opis projektu**: Choć badania nad polaryzacją polityczną są rozległe, można zidentyfikować w nich pewne ograniczenia. Po pierwsze niewystarczający wydaje się przepływ wiedzy pomiędzy politologią, socjologią i psychologią społeczną. Po drugie, w sposób jednoznaczny nie zostały ustalone relacje pomiędzy różnymi formami oraz sposobami pomiaru polaryzacji politycznej. Kolejnym niedociągnięciem jest niedobór badań eksperymentalnych, które pozwalałyby na mocne wnioskowanie o przyczynowości. Wreszcie, niektóre zjawiska związane z polaryzacją polityczną (np. zmęczenie konfliktem politycznym lub wrogość wobec osób niegłosujących) nie przyciągnęły dotąd uwagi badaczek i badaczy. Niniejszy projekt ma na celu wyjście poza te ograniczenia. Opierając się na wynikach wcześniejszych badań i teoriach z zakresu psychologii społecznej, politologii i socjologii, sądzimy, że polaryzacja polityczna jest związana z a) treścią i strukturą systemów przekonań politycznych; b) postrzeganiem postaw przeciwników politycznych jako

nieracjonalnych, opartych na emocjach i narzuconych z zewnątrz; c) normami społecznymi, d) rodzajem identyfikacji z własną grupą polityczną i e) właściwościami systemów politycznych. Jako metody depolaryzacji wskazujemy a) ustrukturyzowany, oparty na szacunku kontakt z oponentami politycznymi, b) zwiększanie świadomości pozytywnych postaw grupy obcej wobec grupy własnej i c) zwiększanie przekonania, że ludzie i grupy mogą się zmieniać, a ich właściwości (np. przekonania) nie są dane raz na zawsze. Uważamy również, że zmęczenie konfliktem politycznym prowadzi do wycofania się z polityki a wrogość wobec niegłosujących jest najwyższa u osób, które konflikt polityczny

postrzegają jako starcie sił dobra i zła. Projekt składa się z czterech równoległych linii badawczych. Linia 1 obejmuje 15-minutową badanie internetowe, które zrealizowane zostanie w co najmniej 30 państwach demokratycznych. Celem tego badania jest identyfikacja instytucjonalnych, strukturalnych i psychologicznych korelatów zmęczenia konfliktem, uprzedzeń wobec osób niegłosujących oraz polaryzacji politycznej. Linia 2 obejmuje 3-falowy sondaż na reprezentatywnej próbie Polaków (NT1 = 2222; NT2 = 1333; NT3 = 800). W badaniu tym sprawdzimy, jakie czynniki przewidują polaryzację polityczną w czasie. W skład Linii 3 wchodzi siedem eksperymentów opracowanych w celu zbadania przyczyn polaryzacji politycznej, sprawdzenia skuteczności różnych metod depolaryzacji i zidentyfikowania konsekwencji ekspozycji na burzliwą debatę polityczną. Manipulowane zmienne będą obejmować a) polaryzację ideologiczną (Badanie 3.1; N = 432), b) poczucie politycznego znaczenia (Badanie 3.2; N = 1296), meta-humanizację (Badanie 3.3; N = 620), d) kontakt oparty na szacunku (Badanie 3. 4; N = 400), e) przekonania o zmienności natury ludzkiej (Badanie 3.5; N = 318), f) podobieństwo treści i struktury przekonań przeciwników politycznych (Badanie 3.6; N = 400) oraz g) ekspozycję na konflikt polityczny (Badanie 3.7; N = 400). We wszystkich eksperymentach zwolennicy

opozycji i partii rządzącej(ych) będą stanowić po 50% próby. W ramach Linii 4 przeanalizujemy dane z realizowanego cyklicznie w różnych krajach świata Comparative Study of Electoral Systems. W badaniu tym sprawdzimy związki jakości demokracji i polaryzacji politycznej w czasie.

**Warunki względem kandydata**

magisterium na kierunku psychologia (obrona zaplanowana przed 01/10.2024)

* zaawansowane umiejętności statystyczne, tj. modelowanie równań strukturalnych, analiza danych podłużnych, modelowanie wielopoziomowe
* 2-letnie doświadczenie w charakterze osoby asystenckiej w projektach naukowych
* współautorstwo przynajmniej jednego tekstu opublikowanego w czasopiśmie z listy JCR
* zainteresowanie psychologią polityczną
* gotowość do rozwoju

**Dyscyplina:** Psychologia

**Limit miejsc**: 1

**Harmonogram rekrutacji**

• rejestracja kandydatów: 03/09/2024-04/09/2024

• postępowanie rekrutacyjne: 05/09/2024, w tym rozmowa kwalifikacyjna o 13:00

• ogłoszenie listy rankingowej: do 06/09/2024

• przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów do 30/09/2024 do godz. 14.00

• ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30/09/2024 do godz. 14:00

**Forma postępowania kwalifikacyjnego**

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę doświadczenia, publikacji, umiejętności statystycznych i dopasowania osoby kandydującej do tematu i celów projektu oraz poziomu języka angielskiego.

**Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej**

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami zgłoszonymi przez kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

**Wymagane dokumenty**

1. wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
2. skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia określonego zgodnie z § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 lit. c; w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność.;
3. życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o:
* publikacjach,
* pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
* udziale w konferencjach naukowych,
* udziale w projektach badawczych,
* nagrodach i wyróżnieniach,
* stażach badawczych,
* odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
* działalności popularyzującej naukę,
* działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
* średniej ocen ze studiów,
* karierze zawodowej,
* znajomości języków obcych;
1. skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
2. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;
3. skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2024, poz. 120), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
4. fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
5. oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

**Kryteria oceny**

Troje członków komisji rekrutacyjnej oceni każdego kandydata na podstawie następujących kryteriów:

1) Doświadczenie asystenta naukowego (0-10)

2) Publikacje (0-15)

3) Umiejętności statystyczne (0-5)

4) Wiedza i zainteresowania kandydata zgodne z celami projektu (0-20).

**Oceny członków komisji zostaną uśrednione w celu utworzenia listy rankingowej.**

**Program kształcenia**

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2024.

**Stypendium**

Stypendium wynosi 4242 zł brutto (do oceny śródokresowej) i 5340,90 zł brutto (po pozytywnej ocenie śródokresowej).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail kierownika projektu.