|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSIKOLOGIA JURIDIKOA.GAIAK LANTZEKO INPRIMAKIA. | | |
| **Ikaslea:** | **Saioa Echeguia Eizaguirre** | |
| **Gaia:** | RELACIONES ENTRE LA PSICOLOGÍA Y LA LEY | |
|  |  | |
| **Gaiaren inguruko aurre iritziak:** | | **Nondik etorritakoak:** |
| Gehienbat psikologia konduktistaren erabilera nabarmenduko da, elkarrizketetan eta testigantzetan egiaren bila joateko. Nire ustez oso metodo hotza.  Hala ere, psikologoaren papera (modu pausatu eta sakonago batean) beharrezkoa ikusten dut sistema judizialean. Bai biktimarekin zein erasotzailearekin lan egiteko momentuan. Eta ez soilik “egiaztatzeko frogak” egiteko, baizik eta ikerketa sakon bat egiteko edota laguntza emateko. | | Abusuak jasandako asoziazio bateko langile batek kontatutakoa. |
| **Alderdi garrantzitsuenak:** | | **Zergatik:** |
| Psikologoaren figura oso garrantzitsua da eta garrantzia gehiago eman beharko litzaioke diagnostikoaren lana jartzetik haratago. Psikologiaren aurrerapenek ekarpen handia egin dezakete. Psikologia eta legedia gehiago uztartu beharko liratezke, biak giza portaerarekin egiten baitute lan.  Delikuentzia ez du pertsona baten psikologiak zehazten, baizik eta legislatzaileak.  Eremu batean dagoen legediak determinatuko ondoren bertako biztanleen psikologia.  Psikologia korronte ezberdinek eragin handia izan dezakete pertsona baten jarrera definitzeko garaian, honek, epaimahaiaren erabakian eraginez. Epaimahaiko kideek ordea gehienetan garrantzia gehiago ematen diete krimenari, krimena gertatzea eraman duen arrazoiari baino.  Kartzelara sartzen den pertsonaren adin psikologikoa ez da kontuan hartzen eta delitu bera pertsona ezberdinei modu berdinean kastigatzen bazaie ere, modu justuan tratatzen saiatzekotan ez gara hari modu justuan zigortzen.  Psikologia juridikoak “lege positiboan” lagundu, peritajeak egin, jarrerak aurreikusi etab. egin ditzake. | |  |
| **Ulertu ez diren edukiak:** | | **Zergatik:** |
| Psikologiak horrelako eskumena baldin badu justizian, zergatik ez den kontuan hartzen. | |  |
| **Psikologiaren beste eduki ezberdinekin harremanak:** | | **Zergatik:** |
| Garapenaren psikologia, Freuden Edipo konplexua, | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSIKOLOGIA JURIDIKOA.GAIAK LANTZEKO INPRIMAKIA. | | |
| **Ikaslea:** | **Saioa Echeguia Eizaguirre** | |
| **Gaia:** | Perfiles Profesionales del Psicólogo | |
|  |  | |
| **Gaiaren inguruko aurre iritziak:** | | **Nondik etorritakoak:** |
| Psikologoak peritajeak egiteko, epaimahaiari asesoratzeko, biktimarekin gertaeraren errelatoa lortzeko, gertatutakoaren azterketa psikologikoa egiteko, konduktaren aurreikuspena egiteko, kartzelako kideen terapiarako eta ikerketarako... lana izango du. | | Aurrez irakurritako testuetan oinarrituta. |
| **Alderdi garrantzitsuenak:** | | **Zergatik:** |
| Psikologo juridikoak egin ditzakeen lanak:  Ebaluazioa eta diagnostikoa, asesorazioa, biktimologia, beste profesionalen formazioa, interbentzioa, prebentzio kanpainak, ikerketa eta mediazioa.  Lan egiteko eremuak:  Tribunaletako psikologoa:  Psikologia juridikoa eta adingabea: gizarte hezitzaileekin batera adingabeen babeserako eta hauen garapenerako lana. Delikuentziaren prebentzioa zein bergizarteratzea.  Familiako psikologoa:  Gurasoen banaketan haurren egoera ikertuko duena eta beraien osasun psikologikoa bermatuko duena.  Zuzenbide zibila:  Zibilek erabakiak hartzeko peritajeak egiten dira: testamentuak, sexu aldaketak, kontratuak...  Zuzenbide laborala:  Istripu laboraletan laguntzeko edota prebentziorako.  Zuzenbide administratiboa:  Minusbaliak zein postu igoerak ebaluatzeko.  Zuzenbide penala:  Ekintza deliktibo baten ikerketa psikologikoa zein beste profesionalei laguntza epairako zein defentsarako.  Psikologia penitentziarioa:  Kartzelako presoekin ikerketak egitea.  Psikologia poliziala:  Poliziarekin formakuntzat egitea.  Biktimologia:  Biktimarekin lanketa egitea eta hau zaintzea.  Mediazioa:  Testuinguru arazotsu batean interbenitzea.  Psikologia juridikoko edozein arlotan lan egiteko psikologiaz bezain beste jakin behar da zuzenbideaz ere. | |  |
| **Ulertu ez diren edukiak:** | | **Zergatik:** |
|  | |  |
| **Psikologiaren beste eduki ezberdinekin harremanak:** | | **Zergatik:** |
| Orohar garapenaren psikologiarekin zerikusi handia duela iruditzen zait. | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSIKOLOGIA JURIDIKOA.GAIAK LANTZEKO INPRIMAKIA. | | |
| **Ikaslea:** | **Saioa Echeguia Eizaguirre** | |
| **Gaia:** | **Analisis de la psicología profesional en España** | |
|  |  | |
| **Gaiaren inguruko aurre iritziak:** | | **Nondik etorritakoak:** |
| Garapen handia eman duela eta horrelako zurikerietan murgilduko den arren, ez dut uste Espainiar Estatuak laguntza handirik eman dionik Psikologiaren arloari (orokorrean zientziari). | |  |
| **Alderdi garrantzitsuenak:** | | **Zergatik:** |
| Industrializazioaren garaian izan zen psikologiak izena irabazi zuen garaia. Lan munduan langile espezializatuak kontratatzeko perfiletaz arduratzen ziren. Baita hezkuntzaren esparrurako haurren garapenean ikertzeaz ere. Herrialde Katalanetan eta Madrilen gertatu zen hau nagusiki.  Hezkuntzak garapen bat behar dutenez, hemen hasten dira haurraren psikologiaz arduratzen eta bere etapetara eta beharretara egokituko den hezkuntza baten alde.  1953. urtean lehenengo aldiz jarri zen martxan Psikologia Aplikatuaren lehenengo eskola.  1979an Psikologoen Elkargo Ofiziala sortzen da (COP, Colegio Oficial de Psicólogos).  Psikologia espezialitate nagusiena alde handiarekin, psikologia klinikoa da. Eta ulerkera teoriko zabalduena modelo kognitibo-konduktuala. Gainera, psikologo gehienek kontsulta pribatu bat dute. | |  |
| **Ulertu ez diren edukiak:** | | **Zergatik:** |
|  | |  |
| **Psikologiaren beste eduki ezberdinekin harremanak:** | | **Zergatik:** |
| Psikopatologia, interesa neuropsikologian eta neurotizismoetan. | | Psikologia klinikoaren nagusitasun absolutoagatik. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSIKOLOGIA JURIDIKOA.GAIAK LANTZEKO INPRIMAKIA. | | |
| **Ikaslea:** | **Saioa Echeguia Eizaguirre** | |
| **Gaia:** | **Ética y deontología en la práctica psicológica** | |
|  |  | |
| **Gaiaren inguruko aurre iritziak:** | | **Nondik etorritakoak:** |
| Psikologoak jarraitu beharreko praktika arautuak etika okzidentalaren baitan. | |  |
| **Alderdi garrantzitsuenak:** | | **Zergatik:** |
| Gaiaren gertutasunagatik zati hau bakarrik azpimarratuko dut: *“Psicología forense y deontología”:*  Salaketa deontologiko gehien jasotzen diren psikologiako arloa da. Hala ere, froga faltagatik artxibatu egiten dira gehienetan. | | Kode deontologikoa urtero kurtsatu dugulako eta ikasgai honetan gaudenez datu hauek garrantzitsuak iruditu zaizkidalako. |
| **Ulertu ez diren edukiak:** | | **Zergatik:** |
| Salaketak zergatik artxibatzen diren. | |  |
| **Psikologiaren beste eduki ezberdinekin harremanak:** | | **Zergatik:** |
|  | |  |