*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2025-2028**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2025/2026

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Nauka o państwie i polityce |
| Kod przedmiotu\* | MK\_04 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie |
| Kierunek studiów | stosunki międzynarodowe |
| Poziom studiów | I stopnia |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I / 1 |
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Przemysław Maj, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Dominika Zięba |

\* *-opcjonalni*e, *zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt. ECTS** |
| 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

W zależności od przepisów wewnętrznych UR zajęcia w formie tradycyjnej lub online w trybie synchronicznej interakcji.

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania struktur państwa oraz sfery polityki |

3. cele, efekty uczenia się, treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przekazanie wiedzy na temat roli polityki w życiu społecznym |
| C2 | Zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej istoty dyscypliny, problemów badawczych, przedmiotu zainteresowań |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych [[1]](#footnote-1) |
| EK­\_01 | Zna różnice między nauką o państwie i polityce oraz nauką o stosunkach międzynarodowych | K\_W01 |
| EK\_02 | Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania państwa i polityki | K\_W02 |
| EK\_03 | Rozumie istotę władzy politycznej | K\_W07 |
| EK\_04 | Potrafi wykonać proste analizy procesów politycznych | K\_U03 |
| EK\_05 | Jest gotów do pogłębiania własnej wiedzy z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych | K\_K01 |

**3.3 Treści programowe**

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| Nauka o polityce - zagadnienia wprowadzające |
| Państwo, władza polityczna i władza państwowa |
| Kierunki i koncepcje definiowania polityki |
| Racjonalny i konfliktowy charakter polityki jako zjawiska społecznego |
| Polityka a polityczność |
| Podstawowe pojęcia w podmiotowym ujęciu polityki |
| Podstawowe pojęcia w przedmiotowym ujęciu polityki |
| Władza polityczna w państwie |
| Legitymizacyjne uwarunkowania polityki |
| Opinia publiczna |

3.4 Metody dydaktyczne

Metoda projektów, praca w grupach, dyskusja

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia się  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| ek\_ 01 | Zaliczenie ćwiczeń | ćw. |
| Ek\_ 02 | Zaliczenie ćwiczeń | ćw. |
| Ek\_ 03 | Zaliczenie ćwiczeń | ćw. |
| Ek\_ 04 | ocena wypowiedzi studenta podczas ćwiczeń  obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń;  ocena postawy studenta podczas zaliczenia | ćw. |
| Ek\_ 05 | obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń;  ocena postawy studenta podczas zaliczenia | ćw. |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| KRYTERIA OCEN:  5.0 – wykazuje znajomość każdej z treści uczenia się na poziomie 91%-100%  4.5 – wykazuje znajomość każdej z treści uczenia się na poziomie 81%-90%  4.0 – wykazuje znajomość każdej z treści uczenia się na poziomie 71%-80%  3.5 – wykazuje znajomość każdej z treści uczenia się na poziomie 61%-70%  3.0 – wykazuje znajomość każdej z treści uczenia się na poziomie 51%-60%  2.0– wykazuje znajomość każdej z treści uczenia się poniżej 50% |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 20 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 10 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 46 |
| SUMA GODZIN | 76 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 3 |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

brak

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  *Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce*, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007.  Heywood A., *Politologia*, Warszawa 2006.  *Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce*, red. P. Maj, Rzeszów 2013.  Muszyński J., *Podstawy teorii i praktyki polityki*, Toruń 2007.  Żyro T., *Wstęp do politologii*, Warszawa 2004.  Buksiński T., *Racjonalność współdziałań: Szkice z filozofii polityki*, Poznań 1996. |
| Literatura uzupełniająca:    *Metafory polityki*, t. 1, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2001.  *Metafory polityki*, t. 2, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003  Mouffe Ch., *Polityczność: Przewodnik krytyki politycznej*, Warszawa 2008.  P. Maj, *Internet i demokracja*, Rzeszów 2009.  *Podstawowe kategorie polityki*, red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A.  Żukowski, Olsztyn [b.r.w.].  R. Bäcker, *Totalitaryzm: Geneza – istota – upadek*, Toruń 1992  *Społeczeństwo i polityka: Podstawy nauk politycznych*, red. K. A. Wojtaszczyk, W.  Jakubowski, Warszawa 2002.  *Teorie i metody w naukach politycznych*, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006 Pietraś Z. J., *Decydowanie polityczne*, Warszawa–Kraków 1998. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

1. W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [↑](#footnote-ref-1)