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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2021-2024**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2021/2022

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Konstytucyjny system organów państwowych |
| Kod przedmiotu\* | PRA06 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Kolegium Nauk Społecznych |
| Kierunek studiów | Administracja |
| Poziom studiów | Studia I stopnia |
| Profil | Praktyczny |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok I, semestr I i II |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Język polski |
| Koordynator | Dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR, dr Joanna Uliasz,  mgr Tomasz Ciechanowski |

\* *-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 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| **Razem** | **30** | **30** |  |  |  |  |  |  | **8** |

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)

**Ćwiczenia**

-zaliczenie z oceną

**Wykład**

-egzamin

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza o państwie oraz z zakresu prawa konstytucyjnego i współczesnych mechanizmów ustrojowych. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | *Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką organizacji naczelnych organów państwa w Polsce, ich kompetencjami, zasadami ich funkcjonowania oraz wzajemnymi relacjami między nimi.* |

**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 | Posiada wiedzę w zakresie systemu organów władzy państwowej w Polsce | K\_W01,K\_W02,  K\_W03, K\_W04, K\_W08, |
| EK\_02 | Posiada wiedzę w zakresie źródeł prawa w Polsce | K\_W05, |
| EK\_03 | Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania władzy w Polsce | K\_W02, |
| EK\_04 | Sporządza pisma adresowane do różnych organów władzy państwowej (skarga do TK, wniosek do RPO, skarga konstytucyjna) | K\_U07, K\_U12,  K\_U13, |
| EK\_05 | Interpretuje przepisy z uwzględnieniem praktyki ustrojowej | K\_U01, K\_U02,  K\_U03,K\_U04,  K\_U05,K\_U07,  K\_U10, |
| EK\_06 | Posługuje się aktami normatywnymi regulującymi problematykę ustrojową | K\_U07, K\_U06,  K\_U16, |
| EK\_07 | Dyskutuje o wadach i zaletach obowiązujących regulacji ustrojowych | K\_U15,K\_U17  K\_K01,K\_K02,  K\_K05,K\_K06, |
| EK\_08 | Ocenia wydarzenia z obszaru praktyki ustrojowej pod kątem obowiązujących rozwiązań prawnych | K\_K03,  K\_U17 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| |  |  | | --- | --- | | 1. Konstytucja jako akt prawny oraz inne źródła prawa konstytucyjnego | 4 | | 2. Pojęcie ustroju politycznego (państwowego), systemu politycznego, formy państwa | 1 | | 1. Współczesne formy państwa. | 1 | | 1. Zasady ustrojowe determinujące strukturę oraz funkcjonowanie organów państwowych w systemie konstytucyjnym RP | 3 | | 1. Prawa i wolności człowieka i obywatela, ich ochrona, obowiązki obywatela | 2 | | 1. Katalog praw i wolności oraz obowiązków w konstytucji RP | 2 | | 1. Źródła prawa | 4 | | 1. Rodzaje organów państwowych | 1 | | 1. Konstytucyjne organy państwowe: parlament, głowa państwa, rząd | 8 | | 1. Konstytucyjne organy wymiaru sprawiedliwości | 1 | | 1. Organy samorządu terytorialnego | 1 | | 1. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | 1 | | 1. Stany szczególnego zagrożenia | 1 | | **Suma godzin** |  | |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Wprowadzenie do problematyki przedmiotu**  * Pojęcie i miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa; * Prawo konstytucyjne a inne gałęzie prawa; * Pojęcie, funkcje, budowa i rodzaje konstytucji; * Procedura uchwalania i zmiany konstytucji. | 1 | | 1. **Współczesne formy państwa**  * Forma państwa * Forma rządu * Terytorialna struktura państwa * Styl rządzenia | 1 | | 1. **Zasady ustroju w Konstytucji RP**  * Pojęcie i rola zasad prawa oraz ich miejsce w konstytucji; * Omówienie zasad**:** * republikańskiej formy rządów, demokratycznego państwa prawnego, unitarnej formy państwa, suwerenności narodu, przedstawicielstwa politycznego, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. | 1 | | 1. **Status jednostki w państwie**  * Pojęcie obywatelstwa i prawo do jego posiadania; * Obywatelstwo polskie; * Geneza, ewolucja i terminologia praw człowieka; * Klasyfikacja praw, wolności i obowiązków. | 2 | | 1. **Konstytucyjny system źródeł prawa**  * Dualistyczna koncepcja źródeł prawa; * Akty powszechnie obowiązującego prawa; * Akty prawa wewnętrznego. | 2 | | 1. **Instytucje demokracji bezpośredniej – pojęcie i formy**  * Referendum – pojęcie, rodzaje i przedmiot; * Referendum ogólnokrajowe i lokalne w świetle obowiązujących przepisów; * Obywatelska inicjatywa ustawodawcza. | 1 | | 1. **Prawo wyborcze w III RP**    * Pojęcie systemu wyborczego i prawa wyborczego;    * Źródła prawa wyborczego;    * Funkcje wyborów;    * Konstytucyjny katalog zasad prawa wyborczego; | 2 | | 1. **Parlament**     * Geneza parlamentu;    * Funkcje parlamentu;    * Źródła polskiego prawa parlamentarnego    * Struktura parlamentu. | 2 | | 1. **Prezydent**    * Pozycja ustrojowa    * Wybory Prezydenta i jego mandat    * Kontrasygnata i prerogatywy    * Zakres kompetencji Prezydenta; | 2 | | 1. **Rada Ministrów i administracja rządowa**    * Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów;    * Skład i organizacja rządu;    * Zakres kompetencji Rady Ministrów    * Kontrasygnata i odpowiedzialność parlamentarna rządu. | 2 | | 1. **Wymiar sprawiedliwości**     * Pojęcie wymiaru sprawiedliwości;    * Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;    * Organy wymiaru sprawiedliwości;    * Krajowa Rada Sądownictwa. | 2 | | 1. **Trybunał Konstytucyjny**    * Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Konstytucyjnego;    * Funkcje i organizacja Trybunału Konstytucyjnego;    * Funkcje Trybunału Konstytucyjnego | 2 | | 1. **Trybunał Stanu**    * Odpowiedzialność konstytucyjna.    * Pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu;    * Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu;    * Postępowanie. | 2 | | 1. **Najwyższa Izba Kontroli**    * Pojęcie kontroli państwowej;    * Pozycja ustrojowa NIK;    * Organizacja NIK;    * Zakres działania NIK. | 1 | | 1. **Rzecznik Praw Obywatelskich**    * Pojęcie, geneza i ewolucja instytucji;    * Pozycja ustrojowa RPO;    * Zakres i formy działania RPO. | 1 | | 1. **Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji**    * Pozycja ustrojowa KRRiT;    * Tryb powoływania, skład i organizacja KRRiT;    * Kompetencje i akty prawne KRRiT. | 2 | | 1. **Stany nadzwyczajne w państwie**    * Pojęcie stanu nadzwyczajnego;    * Stan wojenny;    * Stan wyjątkowy;    * Stan klęski żywiołowej. | 2 | | 1. **Samorząd terytorialny**  * Istota samorządu terytorialnego * Ustrój jednostek samorządu terytorialnego * Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego * Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego | 2 | | **Suma godzin** | **30** | |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład dydaktyczny przy użyciu metod nauczania teoretycznego, praktycznego, aktywizującego oraz sprzętu multimedialnego.

Ćwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną, wymagające samodzielnego uprzedniego zapoznania się z teoretycznymi aspektami zagadnień omawianych na poszczególnych zajęciach.

Praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykorzystanie sprzętu multimedialnego.

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 | WYKŁAD |
| EK\_ 02 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_03 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_04 | KOLOKWIUM | ĆWICZENIA |
| EK\_05 | KOLOKWIUM | ĆWICZENIA |
| EK\_06 | KOLOKWIUM | ĆWICZENIA |
| EK\_07 | KOLOKWIUM | ĆWICZENIA |
| EK\_08 | KOLOKWIUM | Ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| **Ćwiczenia**  **Część testowa** składa się z 10 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru  **Część opisowa** składa się z 1-3 pytań otwartych  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 16 pkt.**  Student otrzymuje **ocenę pozytywną uzyskując co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów (8 pkt.)**  **Egzamin**  1 pytanie opisowe i 10 pytań testowych jedno lub wielokrotnego wyboru) lub w formie opisowej (3-5 pytań otwartych) |

**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 | 60 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 40 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 140 |
| SUMA GODZIN | 240 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 8 |

*\* 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:  Zięba-Załucka H. (red.), *Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP*, Rzeszów 2016  Skrzydło W. Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010 |
| Literatura uzupełniająca:  Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2015  Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019  H. Zięba-Załucka (red.), *System ochrony praw człowieka w RP,* Rzeszów 2015  Sagan S., Serzhanova V., *Nauka o państwie współczesnym*, Warszawa 2013  Banaszak B., *Prawo Konstytucyjne*, Warszawa 2017  Sarnecki P. (red.), *Prawo konstytucyjne RP,* Warszawa 2013  Skrzydło W., *Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz*, Warszawa 2009 |

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)