Studiehandledning

Kognition och funktionshinder

729G23

Hösten 2019

Innehåll

[Introduktion 3](#_Toc17099227)

[Personal 3](#_Toc17099228)

[Instruktioner uppgifter till den 16e september 3](#_Toc17099229)

[Uppgift 1 3](#_Toc17099230)

[Uppgift 2 4](#_Toc17099231)

[Examinationsuppgift 6](#_Toc17099232)

[Opponeringsinstruktioner 7](#_Toc17099233)

# Introduktion

Detta är en studiehandledning för kursen kognition och funktionshinder på kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet. Kursplan och schema kan hittas via LISAM.

# Personal

Kursansvarig är Henrik Danielsson, [henrik.danielsson@liu.se](mailto:henrik.danielsson@liu.se)

Undervisande lärare på kursen är Karin Nilsson, Pernilla Hallberg och Henrik Danielsson.

Kursadministratör för kursen är Carl Löfstrand, [carl.lofstrand@liu.se](mailto:carl.lofstrand@liu.se).

# Instruktioner uppgifter till den 16e september

## Uppgift 1

ICF står för International Classification of Functioning and Health. Den finns även i en variant för barn, ICF-CY. ICF och ICF-CY erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Ni kan läsa mer om det tex på socialstyrelsens hemsida <http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf>.

Både ICF och ICF-CY består av två delar med två komponenter per del:

1. funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar

A. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer

B. aktiviteter och delaktighet

2. kontextuella faktorer som omfattar

A. omgivningsfaktorer

B. personfaktorer (för närvarande inte klassificerade i ICF).

Välj en av de 4 varianterna (tex 1B) för en av följande 5 funktionsnedsättningar (Utvecklingsstörning, Austismspektrumstörning, ADHD, Demens, MS). Ni får inte välja samma som någon annan, utan när ni har bestämt er för en så paxar ni den genom att skriva ert namn i motsvarande ruta för det som ni valt på Lisam.

För denna variant så ska ni skriva en sammanfattning (1-2 A4 normal textstorlek) som beskriver varianten samt skapa en infographic (stående A3 i Powerpoint eller liknande). Här är några sidor som kan ge er tips på hur man gör:

<https://venngage.com/blog/how-to-make-an-infographic-in-5-steps/>

<https://blog.hubspot.com/marketing/create-infographics-with-free-powerpoint-templates>

<https://coschedule.com/blog/how-to-make-an-infographic/>

Här är videor för er som föredrar det mediet:

<https://www.youtube.com/watch?v=nLxQAa5Sras>

<https://www.youtube.com/watch?v=j_O5FxO_DRk>

<https://www.youtube.com/watch?v=IpLXzOfBNJ0>

<https://www.youtube.com/watch?v=4EwDNokZvCE>

## Uppgift 2

Skriv en sammanfattning (1-2 A4 normal textstorlek) och skapa en infographic för ett av följande områden:

1. Läs om ”Six strategies for effective learning” <http://www.learningscientists.org/downloadable-materials> och gör en anpassning av det konceptet så att det passar barn med ADHD
2. Läs om ” 10 märkliga saker neurotypiker gör” <http://www.specialnest.se/liv-hem/10-markliga-saker-neurotypiker-gor>. Där har de vänt på perspektivet. Gör samma sak fast utifrån en annan funktionsnedsättning.
3. Tack vare lagen om särskilt stöd (LSS) så har många personer fått ökad delaktighet genom att de har personlig assistans. På sistone har det varit mycket neddragningar och åtstramningar för LSS. Läs Bengt Westerbergs rapport <http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2017/06/Personlig-assistans-rapport-2017.pdf> eller se seminariet från när rapporten släpptes <https://youtu.be/MeBStUb54Jg>.
4. Välj ett eget område, tex teknikanvändning hos ungdomar med utvecklingsstörning, design av hjälpmedel för personer med synskada, kommunikation hos personer som är dövblinda, sociala effekter av hörselnedsättning.
5. Välj en relevant artikel och utgå från den. Förslag på artiklar:

Daley, D., Jones, K., Hutchings, J., & Thompson, M. (2009). Attention deficit hyperactivity disorder in pre-school children: current findings, recommended interventions and future directions. *Child: Care, Health & Development*, *35*(6), 754-766. doi:10.1111/j.1365-2214.2009.00938.x

Durlak, J. A. (2010). The importance of doing well in whatever you do: A commentary on the special section, "implementation research in early childhood education". *Early Childhood Research Quarterly, 25*(3), 348-357. 10.1016/j.ecresq.2010.03.003

Guralnick, M.J. (2016). Early intervention for children with intellectual disabilities. An update. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 30, 2011-216.

Hunfeld, J. A. M., & Passchier, J. (2012). Participation in medical research; a systematic review of the understanding and experience of children and adolescents. *Patient Education and Counseling,* 87(3), 268-276. doi:10.1016/j.pec.2011.09.006

Imms, C., Granlund, M., Wilson, P. H., Steenbergen, B., Rosenbaum, P. L., & Gordon, A. M. (2017). Participation, both a means and an end: A conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 59(1), 16-25. doi:10.1111/dmcn.13237

Jörg T. (2016) Opening the Wondrous World of the Possible for Education: A Generative Complexity Approach. In: Koopmans M., Stamovlasis D. (Eds.) *Complex Dynamical Systems in Education*. Springer, Cham.

Koopmans M., Stamovlasis D. (2016) Introduction to Education as a Complex Dynamical System. In: Koopmans M., Stamovlasis D. (eds) *Complex Dynamical Systems in Education*. Springer, Cham.

Odom S.L. (2016) The Role of Theory in Early Childhood Special Education and Early Intervention. In: Reichow B., Boyd B., Barton E., Odom S. (Eds.) *Handbook of Early Childhood Special Education*. Springer, Cham

Rusk, R.D. Vella-Brodrick, D.A. & Waters, L. (2017): A complex dynamic systems approach to lasting positive change: The Synergistic Change Model, *The Journal of Positive Psychology*, DOI: 10.1080/17439760.2017.1291853

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2017). Inclusive Early Childhood Education: An analysis of 32 European examples. <https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-analysis-32-european-examples>

Folkhälsomyndigheten (2018). Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? <https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-psykiska-ohalsan-okat-bland-barn-och-unga-i-sverige/>

Bägge uppgifterna ska lämnas in på Lisam (under ”samarbetsyta”) senast den 12e september. Infographics skriver Henrik ut och tar med den 16e september. Sen tittar vi på allihop i ordning.

# Examinationsuppgift

Ni ska (enskilt) välja ett hjälpmedel som ni använder i er vardag. Det ska ni analysera utifrån det som ni lärt er i kursen och övrig kunskap som ni fått tidigare på programmet. Analysen ska utgå från en specifik situation där hjälpmedlet används och dessutom bland annat innehålla följande:

* Vad är det som hjälpmedlet hjälper till med?
* Hur gör det det?
* Hur påverkar hjälpmedlet er kognition, både när ni använder det och själva faktumet att ni vet att ni har hjälpmedlet?

Del två av uppgiften går ut på att ni ska välja en funktionsnedsättning (som ni själva inte har) och analysera hur hjälpmedlet ovan fungerar för en person med den funktionsnedsättningen. Gör analysen på liknande sätt som ovan.

Välj ett hjälpmedel, en situation och en funktionsnedsättning så att ni kan utföra ovanstående analys på ett relevant sätt! Ni måste ha med och förhålla er till följande saker: a) de övergripande teorierna om funktionshinder (ICF, bio-psyko-social…), b) design för funktionsnedsättningar samt c) kunskap om den specifika funktionsnedsättningen som ni valt (minimikrav 10 vetenskapliga referenser).

Analysen ska vara på 1800-2200 ord +försättsblad, abstrakt och referenslista (som inte räknas in i antalet ord). Abstraktet ska vara på max 200 ord. Begränsningen i antalet ord är för att ni ska lära er att få fram det viktiga på en begränsad textmängd. Uppsatsen ska vara i APA-format. Inlämning sker på LISAM senast den 27e september kl 12:00.

Varje person ska sedan opponera (muntligt och skriftligt) på ett annat arbete enligt separata instruktioner vid ett seminarium den 7e oktober.

Sedan får man till 14e oktober kl 12:00 på sig att ändra i sin uppsats och lämna in den på LISAM. Samma krav på uppsatsen som vid första imningen gäller.

Uppgiften bedöms till 80% på innehållet och hur väl ni har gjort er analys. 10% bedöms utifrån övriga faktorer i förhållande till texten som röd tråd i texten, begriplighet, tydlighet, hur väl man följer APA osv. Dessutom är det 10% som handlar om hur väl man opponerar och hur väl man svarar på sin opponering.

För att få minst godkänt på kursen krävs också att man uppfyller de formella kraven på texten som står ovan (1800-2200 ord osv), aktiv närvaro på opponeringsseminariet samt de två övriga uppgifterna godkända och presenterade på seminariet den 16e september.

# Opponeringsinstruktioner

Alla som har lämnat in examinationsuppgiften i tid får en person att opponera på. Beroende på hur många det blir så blir det olika lång tid för presentationer och opponeringar.

Alla ska ha läst allas arbeten inför seminariet på måndag. Varje person får X minuter på sig att presentera det viktigaste i sitt arbete (typ abstraktet) och sen får en opponent Y minuter på sig att genomföra en konstruktiv opponering. Tanken är att opponeringen ska hjälpa författaren att kunna göra en komplettering av arbetet så att arbetet blir så bra som möjligt. Ett sätt att göra detta är att påvisa problem som respondenten får svara på och om man inte tycker att det var ett bra svar så kan man ge förslag på hur man skulle kunna göra det bättre. Sist så är det Z minuters frågor från övriga (inklusive Henriks). Totalt ska varje persons opponering ta W minuter.

Alla ska förbereda minst en fråga till varje arbete (utom sitt eget och det man opponerar på) och det förväntas att varje person har ställt minst en fråga under dagen. De förberedda frågorna ska läggas upp på Lisam (under inlämningar) senast kl 8:00 samma dag som seminariet i en mall som kommer att göras tillgänglig på LISAM.

Den som opponerar ska fylla i den bifogade filen om opponering och skicka till Henrik och den som du opponerar på senast kl 12 dagen efter seminariet. Anledningen till att detta är satt efter opponeringen är att ni kan få ny information under opponeringen som påverkar det som ni skriver. Notera att den bedömningen som ni för in filen är INTE det betyget som studenten får utan det är Henrik som sätter betyget. Anledningen att ni får sätta betyg och motivera är att denna typ av aktivitet ökar lärandet.

Det viktigt att hålla tiden. Detta är ert ansvar.