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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia**2020-2023

Rok akademicki 2022/2023

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Handel i finanse międzynarodowe |
| Kod przedmiotu\* | FiR/I/RP/C-1.8b |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Finanse i Rachunkowość |
| Poziom studiów | Pierwszy |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | III/6 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy do wyboru |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr Katarzyna Puchalska |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Katarzyna Puchalska |

\* *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** |
| 6 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

x zajęcia w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem platformy MS Teams

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

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

Egzamin

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student powinien posiadać wiedzę z mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania otwartej gospodarki powiązanej międzynarodowymi więzami handlowymi i finansowymi |
| C2 | Wyjaśnianie modeli i teorii dotyczących przyczyn i skutków prowadzenia międzynarodowej wymiany handlowej, struktury handlu międzynarodowego i polityki handlowej. |

**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 i rozumie zasady i koncepcje teorii ekonomii, finansów i zarządzania w zakresie ewolucji struktur międzynarodowych rynków finansowych a ponad to rozumie współzależności pomiędzy systemami finansowymi i instytucjami finansowymi w skali międzynarodowej, w tym w zakresie powiązań między sferą realną a systemem finansowym. | K\_W03  K\_W04 |
| EK\_02 | Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów międzynarodowych oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk finansowych. Przewidywać i prognozować procesy ekonomiczno-finansowe makroekonomicznej. | K\_U01  K\_U04 |
| EK\_03 | Posiada gotowość do prezentowania aktywnej postawy wobec zmieniających się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, zna znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu handlu i finansów międzynarodowych. | K\_K01  K\_K03 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Podstawy teorii handlu międzynarodowego i finansów międzynarodowych:  Międzynarodowa wymiana gospodarcza- model otwartej gospodarki. Ewolucja kierunków i struktury handlu międzynarodowego. Teorie międzynarodowej wymiany- podział teorii handlu międzynarodowego i teorii międzynarodowej migracji czynników wytwórczych. |
| Międzynarodowa wymiana czynników produkcji i usług a korporacje międzynarodowe  (wybrane zagadnienia). |
| Międzynarodowy rynek kapitałowy:  Rozwój i struktura międzynarodowego rynku kapitałowego. Problemy regulacji międzynarodowego rynku finansowego – problemy związane z finansyzacją gospodarki, regulowaniem bankowości międzynarodowej i upadłością banków. |
| Polityka handlowa – instrumenty polityki handlowej. Sterowanie handlem w praktyce- autonomiczna polityka handlowa a wspólna polityka handlowa w ramach strefy wolnego handlu, wspólnego rynku oraz unii walutowej i gospodarczej. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Wprowadzenie do teorii handlu międzynarodowego i finansów międzynarodowych. |
| Kursy walutowe a transakcje międzynarodowe. Rynek walutowy. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. |
| Dochód narodowy i bilans handlowy, pozycja inwestycyjna państwa. |
| Rozliczenia międzynarodowe: obrót bezdewizowy, rozliczenia dewizowe, płatności bezpośrednie i pośrednie. |
| Pieniądz i system pieniężny. Strefy walutowe, wymienialność walut. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimodalną w formie zdalne z wykorzystaniem platformy Ms Teams

Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach

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/test/esej/referat | ćwiczenia |
| Ek\_ 02 | Egzamin, obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska/opinii/praca grupowa | wykład/ćwiczenia |
| Ek\_03 | Egzamin, obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska/opinii | wykład/ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Kryteria oceniania  25 pkt test  15 pkt esej/praca grupowa/analiza materiałów/opinia/referat  10 pkt aktywność  suma punktacji 50 pkt = 100%   * Ustalenia oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych. Ocena jest funkcją liczby zgromadzonych punktów:   > 51% - dst  > 60% - dst +  > 70% - db  > 80% - db+  > 90% - bdb  Egzamin pisemny/test. Ocena 3,0 wymaga zdobycia 51% maksymalnej liczby punktów przypisanych przez prowadzących zajęcia do poszczególnych aktywności składających się na zaliczenie. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzinna zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 40 |
| SUMA GODZIN | 75 |
| **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

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

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. Handel i finanse międzynarodowe / Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel, Ronald W. Jones ; red. nauk. przekł.[z ang.] Elżbieta Czarny. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. 2. Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / redakcja naukowa: Małgorzata BartosikPurgat, Alicja Hadryś-Nowak. - Warszawa : CeDeWu ; [Poznań] : Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego, 2018. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji / red. nauk. Jerzy Schroeder, Beata Stępień :Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE, 2007. |

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)