**Tematy prac licencjackich**

**zgłoszonych w roku akademickim 2023/2024**

**dla kierunku Dietetyka**

**Katedra i Zakład Historii i Filozofii Medycyny**

Promotor: dr n. med. Michał Owecki

1. Dieta w terapii padaczki: aspekty historyczne oraz poglądy współczesne.
2. Ilościowa i jakościowa ocena jadłospisów wybranych przedszkoli poznańskich.

**Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych**

Promotor: prof. dr hab. Anita Magowska

1. Kodeksy etyczne wybranych towarzystw dietetycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza.

Promotor: dr Halina Bogusz

1. Obecność promocji zdrowego odżywiania i diet specjalistycznych w poznańskich restauracjach i punktach gastronomicznych (Piotr Bojarski).

**Zakład Terapii Zajęciowej**

Promotor: dr hab. Katarzyna Hojan, prof. UMP

1. Nawyki żywieniowe osób w trakcie chemioterapii.
2. Nawyki żywieniowe osób w trakcie radioterapii.
3. Nawyki żywieniowe osób w trakcie hormonoterapii nowotworów

Promotor: dr Mirosława Cylkowska-Nowak

1. Reklamy suplementów – analiza strategii marketingowej wybranego suplementu.
2. Spożycie kawy wśród studentów na przykładzie wybranej uczelni.
3. Warzywa w diecie studentów na przykładzie wybranej uczelni.
4. Warzywa w diecie dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Warzywa w diecie dzieci w wieku szkolnym.
6. Neofobia i ARFID – podobieństwa i różnice w świetle lietaratury.
7. Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku.
8. Czasopisma dla kobiet jako źródło informacji o odżywianiu się.

**Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych**

Promotor: dr Małgorzata Jamka

1. Neofobia żywieniowa i wybiórczość pokarmowa u dzieci (temat zgłoszony przez studentkę Zuzannę Helak). Opiekun: mgr Joanna Popek.
2. Programowanie żywieniowe – rola żywienia w 1000 pierwszych dni życia (temat zgłoszony przez studentkę Wiktorię Konieczną). Opiekun: dr Klaudia Kotecka.
3. Zasady żywienia w SIBO u dzieci (temat zgłoszony przez studentkę Julię Ostrowską).
4. Żywienie w padaczce lekoopornej u dzieci (temat zgłoszony przez studentkę Laurę Kosińską).

**Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry**

Promotor: dr Maria Urbańska

1. Przegląd suplementów diety stosowanych na stan skóry, włosów i paznokci.

Promotor: dr Joanna Nawrot

1. Substancje roślinne o właściwościach przeciwwirusowych.

**Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej**

Promotor: dr hab. Tomasz Zaprutko

1. Analiza rynku preparatów mlekozastępczych wykorzystywanych w karmieniu niemowląt i dzieci.

Promotor: dr hab. Anna Paczkowska

1. Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy.

Promotor: dr Piotr Ratajczak

1. Bazy danych i narzędzia oceny jakości informacji przydatne w pracy dietetyka.

Promotor: dr hab. Krzysztof Kus

1. Efektywność diety internetowej a wizyta u dietetyka.

**Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej**

Promotor: dr n. med. Joanna Michałowska

1. Wpływ diet roślinnych na zdrowie sercowo-naczyniowe - praca licencjacka realizowana poprzez opublikowanie publikacji w czasopiśmie naukowym
2. Wpływ aktywności fizycznej na mikrobiotę jelitową - praca licencjacka realizowana poprzez opublikowanie publikacji w czasopiśmie naukowym

Promotor: dr n. med. Marta Pelczyńska

1. Dietetyczne możliwości terapii dysbiozy jelitowej
2. Wsparcie żywieniowe chorób tarczycy
3. Terapia choroby otyłościowej z punktu widzenia dietetyka

Promotor: dr n. med. Katarzyna Pastusiak

1. Diety planetarna w prewencji i leczeniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej- praca licencjacka realizowana poprzez opublikowanie publikacji w czasopiśmie naukowym

Promotor: dr n. o zdr. Matylda Kręgielska-Narożna

1. Wpływ diet roślinnych na trądzik.
2. Modele żywieniowe w terapii zespołu policystycznych jajników.
3. Dieta wegetariańska, wegańska i flexitariańska -  korzyści i ryzyko zdrowotne płynące z zastosowanych modeli.

Promotor: dr n. med. Małgorzata Moszak

1. Jedzenie ograniczone czasowo (intermittent fasting) a zachowania żywieniowe – praca w formie artykułu naukowego.
2. Wpływ leczenia farmakologicznego z użyciem analogów GLP-1 na jakość diety i wybory żywieniowe osób chorujących na otyłość.

Promotor: dr n. med. Damian Skrypnik

1. Wpływ diety na przebieg i leczenie hemochromatozy- praca licencjacka w formie publikacji w czasopiśmie naukowym.
2. Rola i zastosowanie kakao w prewencji i leczeniu nadmiernej masy ciała- praca licencjacka w formie publikacji w czasopiśmie naukowym.

**Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji**

Promotor: dr hab. Danuta Szkutnik-Fiedler

1. Rola diety z zapobieganiu i leczeniu migreny (temat zgłoszony przez studentkę Maję Kalisz)

**Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej**

Promotor: dr Marcelina Sperling

1. Dieta osób zamieszkujących „niebieskie strefy” długowieczności (rezerwacja Zofia Sobieraj).
2. Wpływ diety na jakość snu osób dorosłych (rezerwacja Martyna Powałowska).
3. Wpływ diety na życie prokreacyjne kobiet (rezerwacja Kaja Skotnicka).

Promotor: dr Joanna Grupińska

1. Nawyki żywieniowe i stan odżywienia pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu jelita grubego (rezerwacja Franciszek Furmanowski).

**Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej**

Promotor: dr n.med. Roma Krzymińska-Siemaszko

1. Budowanie odporności u osób starszych – rola żywienia, suplementacji i aktywności fizycznej.
2. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementy diety dla starzejących się mięśni.
3. Postępowanie dietetyczne w osteosarkopenii – przegląd piśmiennictwa

Promotor: dr n. med. Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska

1. Dieta śródziemnomorska, dieta DASH, dieta MIND- charakterystyka, zastosowanie i porównanie.
2. Elementy diety potencjalnie przyśpieszające proces starzenia.

**Katedra i Zakład Fizjologii**

Promotor: dr n. med. Emilia Korek

1. Aktywność fizyczna a cukrzyca typu 2 - korzyści i zagrożenia" (temat zarezerwowany dla studenta Mikołaja Jackowiaka).

Promotor: dr hab. Teresa Grzelak

1. Znaczenie zatrudnienia w godzinach nocnych na zmiany zwyczajów żywieniowych.

**Katedra i Zakład Bromatologii**

Promotor: dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż

1. Zalecenia dietetyczne dla osób z obniżoną odpornością
2. Fakty i mity dotyczące diety śródziemnomorskiej
3. Fakty i mity dotyczące diety bezglutenowej
4. Znaczenie witaminy B12 w żywieniu człowieka

Promotor: dr n. farm. Izabela Bolesławska

1. Post przerywany korzyści i zagrożenia.
2. Dieta ketogeniczna – skuteczna czy niebezpieczna?
3. Zioła przyprawowe w profilaktyce i leczeniu chorób.
4. Wykorzystanie oleju z wiesiołka i ogórecznika w farmacji i dietetyce.
5. Żywienie osób aktywnych fizycznie.

Promotor: dr n. farm. Ilona Górna

1. Rola białka w profilaktyce zaburzeń płodnościkobiet – Amelia Bielińska
2. Bisfenol A jako czynnik zagrażający płodności kobiet – Julia Sobczak

Promotor: dr n. rol. Magdalena Kowalówka

1. Bioaktywne peptydy jako nutraceutyki i składniki żywności funkcjonalnej stosowanej w prewencji chorób dietozależnych
2. Otyłość i jej uwarunkowania - zastosowanie informacji genotypowej w terapii otyłości
3. Owady jadalne i organizmy morskie jako alternatywne źródła białka

Promotor: dr n. med. Anna Morawska

1. Rola żywienia w depresji - Justyna Bereda
2. Warzywa jako źródło substancji bioaktywnych mających zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych
3. Owoce jako źródło substancji bioaktywnych mających zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych

Promotor: dr n. med. Anna K. Główka

1. Anorexia nervosa – obraz kliniczny, przebieg i terapia – Katarzyna Gendera
2. Konsekwencje zdrowotne anoreksji psychicznej i innych zaburzeń odżywiania występujących w okresie dojrzewania
3. Zaburzenia zachowań żywieniowych w przebiegu depresji oraz sytuacji stresowych i ich konsekwencje zdrowotne

**Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych**

Promotor: dr Ewelina Swora-Cwynar

1. Znaczenie stylu życia i diety w profilaktyce i leczeniu raka jelita grubego.
2. Naturalne antybiotyki - przegląd i ocena skuteczności działania.
3. Mikrobiota jelitowa a otyłość – postępowanie dietetyczne regulujące kompozycję mikrobioty.

Promotor: dr Agnieszka Zawada

1. Stosowanie protokołu FOODMAP u osób z zespołem jelita drażliwego
2. Diety niskoweglowodanowe u osób z cukrzycą.
3. Leczenie dietetyczne u osób z nieswoistymi zapaleniami jelit.
4. Zalecenia dietetyczne u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki

Promotor: dr Martyna Marciniak

1. Żywieniowe wsparcie płodności.
2. Zalecenia żywieniowe w zespole przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO).
3. Żywieniowe wsparcie chorób tarczycy
4. Low-fodmap – kiedy warto stosować?

**Zakład Immunobiologii**

Promotor: dr hab. Jakub Żurawski

1. Żywieniowe wsparcie układu immunologicznego sportowców (Oliwier Pęcak).

**Zakład Medycyny Środowiskowej**

Promotor: dr hab. Barbara Poniedziałek

1. Substancje antyodżywcze w diecie wegetariańskiej
2. Jadalne grzyby w diecie: korzyści i zagrożenia

Promotor: dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP

1. Owady jako alternatywna żywność: zalety i ograniczenia
2. Mięso in vitro jako alternatywna żywność: zalety i ograniczenia

Promotor: dr hab. Jacek Karczewski

1. Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu osteopenii i osteoporozy u kobiet.
2. Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu depresji.

**Tematy prac magisterskich**

**zgłoszonych w roku akademickim 2023/2024**

**dla kierunku Dietetyka**

**Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych**

Promotor: dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP

1. Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej
2. Rola żywienia w procesie terapeutycznym
3. Dieta jako terapia. Rola żywienia w opiece nad dziećmi z chorobami rzadkimi
4. Dieta i odchudzanie w sieci. Analiza diet zamieszczanych na polskich blogach kulinarnych i stronach internetowych

**Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych**

Promotor: dr n. med. Michał Owecki

1. Nawyki żywieniowe oraz samoocena diety licealistów poznańskich.
2. Charakterystyka diety pielęgniarek szpitalnych zatrudnionych w systemie zmianowym.

Promotor: prof. dr hab. Anita Magowska

1. Problematyka żywieniowa i dietolecznictwo na łamach czasopisma „Bluszcz” w II poł. XIX w.
2. Lek czy pożywienie? Historia koncepcji żywności funkcjonalnej i nutraceutyków.

**Zakład Zdrowia Publicznego - Katedra Medycyny Społecznej**

Promotor: prof. Maciej Owecki

1. Dieta w chorobach tarczycy
2. Terapia dietą zespołu insulinooporności
3. Leczenie dietetyczne w chorobie Hashimoto

Promotor: dr. hab. Daniel Zielonka

1. Ocena żywienia w kontekście stanu odżywienia u pacjentów z chorobą Huntingtona.
2. Ocena żywienia w kontekście stanu odżywienia pacjentów z chorobami neurologicznymi.
3. Odrębności dietetyczne pacjentów z różnymi chorobami neurologicznymi.
4. Wpływ diety na zdrowie w ocenie pacjentów.

**Zakład Terapii Zajęciowej**

Promotor: dr Mirosława Cylkowska-Nowak

1. Dieta kobiet i mężczyzn – próba diagnozy i porównania.
2. Wiedza kobiet w wieku prekoncepcyjnym o zasadach i znaczeniu prawidłowego odżywiania w okresie ciąży.
3. Wiedza ojców na temat żywienia niemowląt.
4. Wiedza matek na temat sposobów rozszerzania diety niemowląt.
5. Zachowania żywieniowe a wizerunek ciała w subiektywnej opinii młodzieży.
6. Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna a wizerunek ciała w subiektywnej opinii kobiet w ciąży.
7. Wielochorobowość a sposób żywienia u pacjentów w wieku podeszłym.
8. Smoczek i jego używanie a dieta niemowląt i małych dzieci.

**Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry**

Promotor: dr Maria Urbańska

1. Ocena wpływu suplementów diety na stan skóry, włosów i paznokci.

Promotor: dr Joanna Nawrot

1. Fitoterapia otyłości – przegląd preparatów.
2. Stany lękowo-depresyjne – możliwości zastosowania substancji roślinnych.

**Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej**

Promotor: dr hab. Krzysztof Kus

1. Nowoczesne diety internetowe a realne zastosowanie diety układanej komputerowo.

Promotor: dr hab. Tomasz Zaprutko

1. Badanie nawyków żywieniowych w akademikach piłkarskich w gronie zawodników z rocznika 2011 i młodszych.

Promotor: dr hab. Anna Paczkowska

1. Rola diety w prewencji i leczeniu gospodarki lipidowej.

Promotor: dr hab. Dorota Kopciuch

1. Rola dietetyka w opiece nad pacjentami z padaczką lekooporną.

Promotor: dr Piotr Ratajczak

1. Praca dietetyka a jakość i wiarygodność informacji naukowej.

**Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej**

Promotor: dr n. o zdr. Matylda Kręgielska-Narożna

1. Analiza częstotliwości spożycia oraz stosunku do roślinnych alternatyw produktów mlecznych wśród studentów
2. Analiza wartości odżywczej i składu roślinnych substytutów fermentowanych produktów mlecznych dostępnych w sieciach sprzedażowych w Polsce
3. Dostępność posiłków wegańskich i wegetariańskich w 20 najpopularniejszych restauracjach Poznania

Promotor: dr n. med. Joanna Michałowska

1. Rola aktywności fizycznej w prewencji przyrostu masy ciała po zakończeniu diety redukcyjnej
2. Czynniki wpływające na skłonność do stosowania diet niekonwencjonalnych
3. Nawyki żywieniowe i styl życia kobiet z zespołem policystycznych jajników

Promotor: dr n. med. Ewa Miller-Kasprzak

1. Wpływ preferencji smakowych na występowanie nadwagi i otyłości u osób dorosłych - badania ankietowe
2. Analiza zwyczajów żywieniowych u tancerek i tancerzy baletowych - badanie ankietowe

Promotor: dr n. med. Marta Pelczyńska

1. Wpływ diety śródziemnomorskiej na stan zdrowia pacjentów z chorobą otyłościową
2. Analiza chronotypu wśród osób z nadmierną masą ciała z wykorzystaniem kwestionariusza MEQ-SA
3. Ocena jakości życia i wybranych parametrów stanu odżywienia osób z nadwagą i otyłością

Promotor: dr n. med. Katarzyna Pastusiak

1. Analiza źródeł białka w diecie pacjentek z zespołem policystycznych jajników
2. Ocena wpływu diety o niskim indeksie glikemicznych na ogólny stan zdrowia pacjentek chorujących na otyłość z insulinoopornością

Promotor: prof. dr hab. Marta Stelmach-Mardas

1. Preparaty białkowe a sarkopenia u chorych onkologicznych
2. Jakość życia u chorych onkologicznych
3. Wpływ otyłości na powikłania chemioterapii w raku jajnika

Promotor: dr. n. med. Małgorzata Moszak

1. Wpływ suplementacji probiotycznej na jakość życia i snu u osób z nadmierną masą ciała.
2. Wpływ jedzenia ograniczonego czasowo (TRE - time-restricted eating) na zachowania i wybory żywieniowe osób z nadwagą lub otyłością.
3. Chronotyp a wybrane wykładniki kardio-metaboliczne u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Promotor: dr n. med. Damian Skrypnik

53. Poglądy na temat żywności i żywienia w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

1. Spożycie pokarmów o wysokiej gęstości kalorycznej i żywności wysoko przetworzonej w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

**Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej**

Promotor: dr Anna Blacha

1. Ocena stanu wiedzy na temat diety i suplementacji wspomagającej leczenie u kobiet ze zdiagnozowanym PCOS (rezerwacja Julia Kasztelan)

Promotor: dr Alicja Brożek

1. Wpływ zespołu jelita nadwrażliwego na jakość życia: analiza nawyków żywieniowych i postrzegania własnego ciała u pacjentów z IBS (rezerwacja Beata Kwiatkowska)

Promotor: dr Kalina Maćkowiak

1. Wiedza studentów różnych uczelni na temat zaburzeń odżywiania i ich konsekwencji dla gospodarki hormonalnej kobiet (rezerwacja Natalia Gruchot)

Promotor: dr Marcelina Sperling

1. Ocena wiedzy kobiet na temat roli diety w patogenezie chorób łojotokowych skóry.

**Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej**

Promotor: dr n. med. Roma Krzymińska-Siemaszko

1. Białko w posiłkach osób starszych – analiza poziomu spożycia i jego dystrybucji.
2. Analiza stanu wiedzy osób starszych na temat zaleceń dietetycznych dla sarkopenii i otyłości sarkopenicznej.
3. Konsultacje dietetyczne dla osób starszych – analiza potrzeb za pomocą badania ankietowego

Promotor: dr n. med. Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska

1. Realizacja diety MIND i jej wpływ na stan zdrowia osób starszych i na przedpolu starości.
2. Realizacja diety MIND- znaczenie sezonowości.
3. Ocena masy mięśniowej- porównanie metod badawczych.- temat zarezerwowany przez studentkę Annę Kowalewską

**Katedra i Zakład Bromatologii**

Promotor: dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż

1. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt
2. Zmiany profilu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale u wegetarian
3. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych

Promotor: dr n. farm. Izabela Bolesławska

1. Ocena jakości diety osób z chorobą Hashimoto
2. Skład krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych u osób na diecie odchudzającej
3. Skład krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych u chorych z niedoczynnością tarczycy

Promotor: dr n. farm. Ilona Górna

1. Poziom wiedzy na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania diety roślinnej dla płodności kobiet – Magdalena Duchnowska
2. Ocena poziomu wiedzy na temat wypływu żywności i składników pokarmowych na stan zdrowia jamy ustnej - Marharyta Stanevitch

Promotor: dr n. rol. Magdalena Kowalówka

1. Ocena spożycia wapnia i witaminy D oraz stan odżywienia młodych dorosłych
2. Ocena wiedzy konsumentów na temat fałszowania żywności

Promotor: dr n. med. Anna Morawska

1. Preferencje i czynniki wyboru "superfoods" wśród studentów uczelni medycznych i niemedycznych
2. Zalecany a stosowany sposób żywienia u kobiet aktywnych zawodowo

Promotor: dr n. med. Anna K. Główka

1. Analiza społecznych i kulturowych uwarunkowań zaburzeń odżywiania
2. Zaburzenia odżywiania – analiza uwarunkowań psychospołecznych

**Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych**

Promotor: dr Ewelina Swora-Cwynar

1. Ocena spożycia wapnia wśród kobiet w wieku pomenopauzalnym.
2. Ocena nawyków żywieniowych wybranej grupy zawodników sportowych.
3. Ocena wiedzy na temat diety pudełkowej w wybranych grupach wiekowych.
4. Porównanie wiedzy osób zdrowych i hospitalizowanych w Klinice  Gastroenetrologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu odnośnie znaczenia mikrobioty jelitowej. (temat zaproponowany przez studentkę - Karolina Klewer)

Promotor: dr hab. Jacek Karczewski

1. Negatywne nawyki dietetyczne w polskim społeczeństwie. [Analiza ich przyczyn, konsekwencji i sposobów zapobiegania](https://www.sprytnabestia.pl/tematy-prac-magisterskich-z-dietetyki/).
2. Wpływ suplementacji probiotykami na jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego.

Promotor: dr Alina Kanikowska

1. Zastosowanie doustnych suplementów pokarmowych u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego -częstość, ograniczenia, korzyści.

Promotor: dr Agnieszka Zawada

1. Spożycie wapnia w diecie a występowanie zaburzeń gospodarki mineralnej kości u osób z cukrzycą.
2. Ocena stanu psychicznego u pacjentów otyłych poddawanych terapii redukcji masy ciała
3. Ocena przestrzegania zaleceń dietetycznych u osób z choroba trzewną

Promotor: dr Martyna Marciniak

1. Ocena jakości życia, snu oraz sposobu żywienia u osób z nadmierną masą ciała.
2. Ocena jakości życia, snu oraz sposobu żywienia u osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
3. Ocena jakości życia, snu oraz sposobu żywienia u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO).
4. Ocena jakości życia, snu oraz sposobu żywienia u osób z celiakią.

**Zakład Medycyny Środowiskowej**

Promotor: dr hab. Barbara Poniedziałek

1. Ocena śladu środowiskowego diet szpitalnych
2. Zamienniki mięsa w diecie wegetariańskiej – analiza składu
3. Zamienniki nabiału w diecie wegańskiej – analiza składu

Promotor: dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP

1. Ocena śladu środowiskowego marnowanej żywności
2. Propozycja rekomendacji dotyczących diet roślinnych dla osób je stosujących, specjalistów oraz placówek oświaty
3. Porównanie różnych typów diet pod względem wpływu na środowisko

Promotor: dr hab. Jacek Karczewski

1. Dieta bogata w błonnik rozpuszczalny a zespół jelita drażliwego.
2. Skutki zdrowotne negatywnych nawyków żywieniowych u studentów.
3. Wpływ probiotyków na stan zapalny i zapobieganie osteoporozie u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
4. Wpływ probiotyków na gęstość mineralną kości i zapobieganie złamaniom u kobiet po menopauzie.
5. Wpływ stosowania probiotyków na jakość życia i objawy depresji u chorych z zespołem jelita drażliwego.

**Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii**

Promotor: dr Anita Rogowicz-Frontczak

1. Wykorzystanie aplikacji dietetycznej w prowadzeniu pacjentów z typem 2 cukrzycy.

Promotor: dr Agata Grzelka-Woźniak

1. Jakość sposobu żywienia a profil lipidowy u osób z cukrzycą typu 1.