Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (§1, ust. 2, pkt. 2),do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza "propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski".

Poszczególne Wydziały Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia w następujących obszarach, dziedzinach i dyscyplinach:

1. Wydział Lekarski I - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki medyczne, dyscyplina - medycyna, biologia medyczna
2. Wydział Lekarski II - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki medyczne, dyscyplina - medycyna, stomatologia, biologia medyczna
3. Wydział Farmaceutyczny - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki farmaceutyczne
4. Wydział Nauk o Zdrowiu - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki medyczne, nauki o zdrowiu, dyscyplina - medycyna, biologia medyczna, nauki o zdrowiu

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego przyporządkowania tematyki rozprawy doktorskiej szczególnie w dwóch dyscyplinach - biologii medycznej i naukach o zdrowiu, informujemy, że **z biologią medyczną wiążą się następujące działy:** biochemia, biofizyka, biologia komórki, biotechnologia, bioinformatyka, biologia systemowa, nanobiotechnologia, tkankowa bioinżynieria materiałowa, molekularna laboratoryjna biologia medyczna, [terapia molekularna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia_medyczna#terapia_molekularna), [cytologia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytologia), [fizjologia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjologia) człowieka, fizjologia rozwoju z embriologią, fizjologia żywienia, mikrobiologia, wirusologia, parazytologia, toksykologia, immunologia, genetyka klasyczna i cytogenetyka.

Przedmiotem **nauk o zdrowiu** jest natomiast prowadzenie badań w obszarze szeroko rozumianych zawodów medycznych, ale z wyłączeniem lekarzy i stomatologów. Należy również pamiętać, aby do nauk o zdrowiu nie zaliczać metanauk medycznych, takich jak historia medycyny, socjologia medycyny czy psychologia medycyny.