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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia**  *2025-2027*

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2025-2026

Rok akademicki 2026-2027

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Seminarium magisterskie |
| Kod przedmiotu\* | SM2\_12 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce |
| Kierunek studiów | Stosunki międzynarodowe |
| Poziom studiów | II |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I rok 2 semestr, II rok 3 semestr, II tok 4 semestr |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | Dr hab. inż. Grzegorz Bonusiak, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr hab. inż. Grzegorz Bonusiak, prof. UR;  Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR |

\* *-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** |
| 2 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |
| 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |
| 4 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

x zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

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

zaliczenie bez oceny

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Wiedza z zakresu metodologii badań stosunków międzynarodowych; umiejętność pracy z edytorem tekstu, bazami danych, zasobami internetowymi; podstawowe umiejętności w zakresie obsługi cyfrowych katalogów bibliotecznych; umiejętność poszukiwania materiałów badawczych, ich selekcji i wykorzystania w procesie pisania pracy; doświadczenie w zakresie przygotowywania prostych projektów badawczych i pisania prac dyplomowych. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przygotowanie studentów do samodzielnego określenia pola badawczego. |
| C2 | Sformułowanie tematu pracy magisterskiej oraz jej celu, pytań badawczych, hipotez i konstrukcji. |
| C3 | Wybór podejścia teoretycznego właściwego dla badań wybranego obszaru. |
| C4 | Przygotowanie studenta do analizy przedmiotu pracy w ramach jednego z podejść teoretycznych. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| EK­\_01 | zna i rozumie dylematy charakterystyczne dla nauk o polityce i administracji oraz nauki o stosunkach międzynarodowych | K\_W01 |
| EK\_02 | zna metody i modele teoretyczne niezbędne w trakcie pisania pracy naukowej | K\_W02 |
| EK\_03 | analizuje i rozwiązuje zdefiniowane problemy badawcze stosując odpowiednio dobrane metody | K\_U02 |
| EK\_04 | potrafi dokonać krytycznej analizy dostępnej literatury i zebranego materiału źródłowego | K\_U01 |
| EK\_05 | Jest gotów do stworzenia planu badań naukowych adekwatnego do rozwiązywanego problemu badawczego | K\_K01 |
| EK\_06 | jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w celu rozwiązania problemów badawczych zdefiniowanych w pracy magisterskiej | K\_K02 |

**3.3 Treści programowe**

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Poszukiwanie i formułowanie tematu pracy |
| Teorie i metody naukach społecznych, w tym nauce o stosunkach międzynarodowych |
| Opracowanie konstrukcji pracy magisterskiej |
| Opracowanie części teoretycznej pracy magisterskiej |
| Prezentacja ustna wybranych problemów badawczych |
| Dyskusja nad przedstawionymi problemami badawczymi w zakresie przyjętych metod badawczych, zgromadzonej literatury, sposobu jej wykorzystania oraz struktury przedstawionych treści |
| Prezentacja ustna wyników badań empirycznych; dyskusja nad zgromadzonym materiałem badawczym oraz sposobem jego wykorzystania w pracy |
| Prezentacja ustna fragmentów pracy |
| Dyskusja nad przedstawionymi fragmentami pracy |

3.4 Metody dydaktyczne

* studium przypadku;
* metoda problemowa;
* dyskusja dydaktyczna

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 | Ocena wypowiedzi studenta podczas seminarium Ocena zawartości wstępu oraz części teoretycznej pracy | sem |
| EK\_02 | Ocena zawartości wstępu do pracy, planu badań empirycznych oraz wykorzystania zadeklarowanych metod badawczych w całej pracy | sem |
| EK\_03 | Ocena zawartości pracy | sem |
| EK\_04 | Ocena wypowiedzi studenta podczas seminarium oraz zawartości pracy | sem |
| EK\_05 | Ocena wypowiedzi studenta podczas seminarium | sem |
| EK\_06 | Ocena wypowiedzi studenta podczas seminarium oraz zawartości pracy | sem |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Forma zaliczenia I semestru: Przygotowanie konspektu pracy, wykazu źródeł i literatury, szkicu wstępu do pracy z określonym polem i pytaniami badawczymi oraz planu badań empirycznych. Sposób zaliczenia I semestru: zaliczenie bez oceny  Forma zaliczenia II semestru: Przedstawienie w formie pisemnej teoretycznej części pracy magisterskiej oraz wstępnych wyników badań empirycznych.  Sposób zaliczenia II semestru: zaliczenie bez oceny  Forma zaliczenia III semestru: Złożenie kompletnej pracy magisterskiej.  Sposób zaliczenia III semestru: złożenie egzaminu magisterskiego. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny z harmonogramu studiów | 90 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 50 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 360 |
| SUMA GODZIN | 500 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 20 |

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

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

Nie dotyczy

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  [*Stosunki międzynarodowe: teoria i praktyka*, red. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak,](https://www.lubliniec-mpbp.sowa.pl/index.php?KatID=0&typ=record&001=Wo3315003075) Warszawa 2015.  R. Jackson, G. Sørensen, *Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze*, Kraków 2006.  *Teorie i metody w naukach politycznych*, red. D. Marsh, G. Stoper, Kraków 2006.  M. Sułek, *Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych*, Warszawa 2004.  J. Sztumski, *Wstęp do metod i technik badań społecznych*, Katowice 1999.  David Marsh, Gerry Stoker (red.), *Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Kraków 2006. |
| Literatura uzupełniająca:  J. Czaputowicz, *Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja*, Warszawa 2007.  J. Kukułka, *Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych*, Warszawa 2003. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej