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

**SYLABUS**

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

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2025/2027

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Polityka międzynarodowa i dyplomacja |
| Kod przedmiotu\* | SM2\_9 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce |
| Kierunek studiów | Stosunki międzynarodowe |
| Poziom studiów | Drugi stopień |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Pierwszy / II semestr |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | 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** |
| II | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 5 |

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)

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość współczesnych stosunków międzynarodowych, historii współczesnych konfliktów, podstaw prawa międzynarodowego. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Badanie genezy stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz procesów dyplomatycznych |
| C2 | Analiza studium przypadków i symulacje dyplomatyczne |
| C3 | Diagnozowanie problemów globalnych |
| C4 | Poszukiwanie rozwiązań na arenie międzynarodowej |

**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 | W pogłębionym stopniu zna i rozumie zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. | K\_W04 |
| EK\_02 | W pogłębionym stopniu zna i rozumie specyfikę i skutki globalizacji | K\_W06 |
| EK\_03 | W pogłębionym stopniu zna i rozumie przypadki naruszeń praw człowieka wynikających ze zróżnicowania kulturowego. | K\_W07 |
| EK\_04 | Wykorzystując zdobyte informacje potrafi dokonać analizy przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów międzynarodowych | K\_U01 |
| EK\_05 | Potrafi współpracować w grupie w celu realizacji powierzonych zadań. | K\_U04 |
| EK\_06 | Jest gotów do inicjowania, organizowania i realizowania projektów społecznych, politycznych i kulturalnych | K\_K03 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Polityka zagraniczna państwa |
| Dyplomacja instrumentem polityki zagranicznej państwa |
| Służba konsularna |
| Współczesne stosunki polityczne |
| Międzynarodowe stosunki militarne |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze |
| Międzynarodowa ochrona praw człowieka |
| Organizacje międzynarodowe |
| Istota sporów i konfliktów międzynarodowych |

1. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Globalizacja i jej skutki |
| Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie |
| System kolonialny, dekolonizacja, neokolonializm |
| Migracje we współczesnym świecie |
| Współczesny terroryzm |
| Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki |
| Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej |
| Polityka Izraela na Bliskim Wschodzie |
| Unia Europejska jako podmiot polityki międzynarodowej |
| Sojusz Północnoatlantycki w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego |

3.4 Metody dydaktyczne

WYKŁAD: WYKŁAD PROBLEMOWY/WYKŁAD Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ

ĆWICZENIA: ANALIZA TEKSTÓW Z DYSKUSJĄ/ METODA PROJEKTÓW / PRACA W GRUPACH/ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ/ 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 | Kolokwium, egzamin | WY, ĆW |
| EK\_02 | Kolokwium, egzamin | WY, ĆW |
| EK\_03 | Kolokwium, egzamin | WY, ĆW |
| EK\_04 | Obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium | ĆW |
| EK\_05 | Obserwacja w trakcie zajęć | ĆW |
| EK\_06 | Obserwacja w trakcie zajęć | ĆW |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład: egzamin w formie pisemnej:  91-100 % 5,0  81-90% 4,5  71-80% 4,0  61-70% 3,5  51-60% 3,0  Ćwiczenia: Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest aktywne uczestnictwo  w ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji, zaliczenie kolokwium:  91-100 % 5,0  81-90% 4,5  71-80% 4,0  61-70% 3,5  51-60% 3,0    Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustalonych efektów uczenia się. |

**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 | 40 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 25 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 60 |
| SUMA GODZIN | 125 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 5 |

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

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy | Nie dotyczy |
| zasady i formy odbywania praktyk | Nie dotyczy |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021. |
| Literatura uzupełniająca:  Bolesław Balcerowicz i in. (red.), Rocznik Strategiczny. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996-2025.  Edward Haliżak (red.), Encyklopedia stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2024.  Henry Kissinger, Dyplomacja, Bellona, Warszawa 2022.  Wojciech Brzozowski, Marcin Wiącek, Adam Krzywoń, Prawa człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.  Krzysztof Żarna (red.), Bezpieczeństwo – Prawa człowieka – Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019-2024. |

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)