*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2022/2023 – 2023/2024*

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2023/2024

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Prawo migracyjne** |
| Kod przedmiotu\* | A2SO40 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych, |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk Prawnych Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego |
| Kierunek studiów | Administracja |
| Poziom studiów | Studia II stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II / IV |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy |
| Język wykładowy | POLSKI |
| Koordynator | Dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr hab. Dagmara Kuźniar, 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** |
| IV | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

X zajęcia w formie tradycyjnej

X zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

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

wykłady – egzamin pisemny testowy

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość podstaw z zakresu prawa międzynarodowego publicznego |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami określającymi zasady przemieszczania się. |
| C2 | przedstawienie zjawiska migracji we współczesnym świecie.. |
| C3 | przedstawienie warunków wjazdu i pobytu na terytorium określonego państwa, praw przysługujących cudzoziemcowi w świetle dokumentów prawnomiędzynarodowych i krajowych. |
| C4 | analiza form udzielania ochrony cudzoziemcom. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK ( efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| EK­\_01 | definiuje podstawowe pojęcia prawa migracyjnego. | K\_W01, |
| EK\_02 | wyjaśnia procesy migracji międzynarodowych zachodzących na świecie, w Europie i Polsce, ich przyczynę, konsekwencje i uwarunkowania. | K\_U03, |
| EK\_03 | identyfikuje podstawowe instytucje, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, z zakresu ochrony praw migrantów. | K\_W02, |
| EK\_04 | charakteryzuje główne zmiany w zakresie współczesnych migracji międzynarodowych; przedstawia ich przyczyny, konsekwencje i uwarunkowania. | K\_W07,  K\_U03, |
| EK\_05 | ocenia sytuację migracyjną i polityki migracyjne w różnych państwach świata, wskazując na ich kluczowe uwarunkowania, różnice i podobieństwa. | K\_W02,  K\_W07, |
| EK\_06 | potrafi współpracować w grupie dokonując kwalifikacji i rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. | K\_U04, |
| EK\_07 | poddaje krytyce działania podmiotów prawa międzynarodowego w zakresie polityki migracyjnej. | K\_U06, |
| EK\_08 | wyprowadza samodzielne wnioski na podstawie analizy prawa traktatowego i zwyczajowego oraz judykatury i doktryny. | K\_U04, |
| EK\_09 | zachowuje otwartość w dyskusji nad działalnością instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną praw migrantów. | K\_U01, |
| EK\_10 | podejmuje się analizy głównych problemów i wyzwań migracyjnych na początku XXI w różnych regionach świata i państwach. | K\_K02, |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Podstawowe zagadnienia prawa migracyjnego |
| Pojęcie i klasyfikacja migracji ludności |
| Źródła prawa migracyjnego |
| Charakterystyka procesów migracyjnych we współczesnym świecie |
| Status prawny cudzoziemców |
| Formy ochrony międzynarodowej |
| Polityka migracyjna wybranych państw Europy |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne - nie dotyczy |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, wykład problemowy, metody kształcenia na odległość

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 | egzamin pisemny, | w, |
| Ek\_ 02 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_03 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_04 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_05 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_06 | egzamin pisemny, | w |
| ek\_07 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_08 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_09 | egzamin pisemny, | w, |
| ek\_10 | egzamin pisemny, | w, |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| **Wykład** – student podchodzący do egzaminu wypełnia test wielokrotnego wyboru. Składa się on z 25 pytań. Skala ocen z uwzględnieniem punktacji: bdb – 25-24 pkt, plus db – 23-21 pkt, db – 20-18 pkt, plus dst – 17-15 pkt, dst – 14-13 pkt, poniżej 13 pkt – ndst. Przewidywany termin egzaminu – początek sesji letniej. Czas trwania egzaminu 25 min. |

**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 | 15 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 4 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 81 |
| SUMA GODZIN | 100 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 4 |

*\* 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:**  1. Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.  2. Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.  3. Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010/2011.  4. Matyja R., Pędziwiatr K., Siewierska-Chmaj A., Polska polityka migracyjna: w poszukiwaniu nowego modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.  5. Dąbrowski P., Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa 2011. |
| **Literatura uzupełniająca:**  1. Pudzianowska Dorota (red.), Status cudzoziemca w Polsce wobec  współczesnych wyzwań międzynarodowych, Warszawa 2016.  2. Dynia E., Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki. Rzeszów 2017.  3. Banaś M., Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.  4. Ghosh B., The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects. What will migration look like in 2045?, London 2013.  5. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.  6. Lesińska M., Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, SCHOLAR, Warszawa 2013.  7. Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie: implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.  8. Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość: od teorii do analizy przypadku, NOMOS, Kraków 2010.  9. Włoch R., Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.  10. Zientara P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.  11. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.  12. Żołądek Ł., Polska polityka repatriacyjna. Rozwiązania prawne, ich krytyka i nowe propozycje, Studia BAS, 2013, Issue 2.  13. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, Cudzoziemcy w Polsce: podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych: suplement, Warszawa 2015.  14. Kumela-Romańska M., Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, Warszawa 2017. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej