Rozprawa doktorska pt. „*Działalność pomocowa na rzecz recydywistów w kontekście reintegracji społecznej*” porusza problem pomocy postpenitencjarnej udzielanej recydywistom penitencjarnym. Autor wprowadza czytelnika w kontekst historyczny i literaturowy readaptacji społecznej, koncentrując się min. na dorobku i rozwiązaniach polskiego oraz słowackiego systemu penitencjarnego. W tym celu nakreślono ramy prawne, stanowiska naukowe
i przykłady dobrych praktyk z obu krajów. Przyjęty w pracy paradygmat ilościowy, dominuje
w części metodologicznej i determinuje techniki badawcze. Badania przeprowadzono w obu krajach. Próbę badawczą stanowią: osadzeni recydywiści, mieszkańcy ośrodków readaptacyjnych i recydywiści korzystający z niestacjonarnej pomocy postpenitencjarnej
w Polsce i Republice Słowackiej. Zebrany materiał zawiera również opinie wychowawców ds. pomocy postpenitencjarnej i pracowników ośrodków readaptacyjnych. Łącznie badaniami objęto 561 osób. Dla oszacowania wpływu pomocy udzielanej recydywistom na ich społeczną reintegrację, autor posługuje się takimi pojęciami jak potencjał psychospołeczny, czy role społeczne. Badania pozwoliły na porównanie rozwiązań mających zastosowanie w obu krajach i zaproponowanie integracji tych elementów, które mogłyby przyczynić się do skuteczniejszego pomagania zwalnianym recydywistom.