Warszawa, dnia 2 stycznia 2024 r.

Autor: mgr Honorata Janik- Skowrońska

Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem:

prof. dr hab. Bronisława Sitka

oraz

dr hab. Małgorzaty Such–Pyrgiel prof. AWSGE

na wydziale prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

**Streszczenie rozprawy doktorskiej: Prawno-społeczne uwarunkowania pieczy współdzielonej (naprzemiennej) w Polsce. Studium prawno-socjologiczne.**

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka uregulowania pieczy współdzielonej nad dzieckiem, po rozstaniu rodziców w polskim porządku prawnym.

Zagadnienia badawcze pracy doktorskiej koncentrują się wokół głównego problemu badawczego jakim jest ustalenie: jak należałoby ukształtować przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego, aby zagwarantować dzieciom możliwość bycia wychowywanymi przez oboje rodziców i nawiązania bliskiej więzi z obojgiem rodziców i ich rodzinami oraz ustalenie czy piecza współdzielona (naprzemienna) rzeczywiście jest najlepszą formą opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców?

Celem głównym niniejszej pracy jest wykazanie, że istnieje potrzeba dokonania zmiany i nowelizacji ustawodawstwa w zakresie ustalania sposobu opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców, odpowiadająca kierunkom zmian społecznych w zakresie ról rodziców w opiece nad dzieckiem (w szczególności aktywnego realizowania przez oboje rodziców pracy zawodowej i angażowania się w opiekę nad dziećmi). Zmiana przepisów przyczyni się do zmniejszenia liczby spraw kierowanych do sądów rodzinnych w zakresie uregulowania sposobu sprawowania pieczy nad dziećmi po rozstaniu rodziców i jednocześnie wzrostu przyjmowania przez rodziców rozwiązań ugodowych. W założeniach pracy rekomenduje się potrzebę wyodrębnienia w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisów dotyczących pieczy współdzielonej (naprzemiennej), jako odrębnej instytucji prawa.

Hipoteza główna pracy brzmi: Kształt obowiązujących przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie odpowiada aktualnym społecznym potrzebom współczesnej rodziny związanym z opieką rodzicielską nad dzieckiem po rozstaniu rodziców. Wobec sformułowanych problemów badawczych oraz powyższej hipotezy głównej przyjęto 11 szczegółowych hipotez badawczych.

Praca ma charakter pracy badawczej i składa się z sześciu rozdziałów, podzielonych na trzy części: teoretyczną, metodologiczną i empiryczną. W części teoretycznej zastosowano metodę dogmatycznoprawną, historycznoprawną oraz prawnoporównawczą. Niniejsza rozprawa doktorska ma interdyscyplinarną formułę, wobec czego istotnym aspektem niniejszej pracy było wzbogacenie analizy prawnej, o studium socjologiczne. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań własnych. Następnie, na podstawie dokonanych analiz badawczych oraz badań własnych, w ostatnim rozdziale pracy zaprezentowano wnioski *de lege ferenda.*

W powyższym ujęciu należy wskazać, że rozprawa dostarcza zarówno materiału teoretycznego, jak i empirycznego związanego z oceną zmian prawnych i społecznych dotyczących instytucji modelu pieczy współdzielonej i powinna być cennym źródłem wiedzy w tym zakresie.