**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** 2018-2020

1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu/ modułu | Międzynarodowy system walutowy |
| Kod przedmiotu/ modułu\* | FiR/II/BiDF/C-1.4b |
| Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) | Wydział Ekonomii |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych |
| Kierunek studiów | Finanse i rachunkowość |
| Poziom kształcenia | II stopień |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | niestacjonarne |
| Rok i semestr studiów | II/4 |
| Rodzaj przedmiotu | specjalnościowy do wyboru |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR |

\* *- zgodnie z ustaleniami na Wydziale*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt ECTS** |
| 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

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 /modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student powinien posiadać wiedzę zarówno z zakresu makro- i mikroekonomii, jak również z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ponadto wymagana jest znajomość aktualnych wydarzeń z zakresu międzynarodowych relacji gospodarczych oraz umiejętność analizy podstawowych kategorii i mechanizmów ekonomicznych z punktu widzenia działalności podmiotów gospodarki światowej. |

3. cele, efekty kształcenia , treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1. Cele przedmiotu/modułu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami dotyczącymi systemów walutowych - w oparciu o klasyfikację przyjętą przez MFW (w ujęciu historycznym  i współczesnym). |
| C2 | Wypracowanie umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania czynników wpływających na kształtowanie się systemów walutowych na świecie oraz mechanizmów ekonomicznych działających w poszczególnych systemach walutowych. |
| C3 | Wypracowanie umiejętności oceny danych odnoszących się do podmiotów międzynarodowego rynku walutowego (w różnych jej aspektach). |
| C4 | Motywowanie do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej krytycznej oceny. |

**3.2. Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu** (*wypełnia koordynator*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt kształcenia) | Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) | Odniesienie do efektów kierunkowych (KEK) |
| EK\_01 | Wyjaśnia cechy charakterystyczne, strukturę i funkcje międzynarodowego systemu walutowego oraz znaczenie międzynarodowych instytucji finansowych dla gospodarki. Charakteryzuje współzależności pomiędzy systemami walutowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz pomiędzy zjawiskami makro-ekonomicznymi i finansowymi zachodzącymi we współczesnej gospodarce światowej. | K\_W02  K\_W03  K\_W04 |
| EK\_02 | Interpretuje i wyjaśnia procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące we współczesnych między-narodowych systemach walutowych oraz dokonuje krytycznej analizy tych procesów i zjawisk. | K\_U01  K\_U02 |
| EK\_03 | Jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy nt. gospodarki światowej w celu krytycznej analizy zjawisk zachodzących w obszarze międzynarodowych stosunków walutowych. | K\_K02 |

**3.3. Treści programowe** (*wypełnia koordynator)*

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Międzynarodowy system walutowy – podstawowe kategorie pojęciowe. |
| Geneza międzynarodowego systemu walutowego – pierwszy międzynarodowy system walutowy: system waluty złotej oraz jego modyfikacje: system sztabowo-złoty i dewizowo-złoty. |
| Dewizowo-złoty system walutowy po II wojnie światowej – system z Bretton Woods (przyczyny powstania systemu, zasady funkcjonowania, upadek systemu i jego konsekwencje), międzynarodowe instytucje finansowe po układach z Bretton Woods: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy. |
| Współczesny międzynarodowy system walutowy – mechanizm funkcjonowania, specjalne prawa ciągnienia, wady i zalety systemu. |
| Regionalny międzynarodowy system walutowy – Europejski System Walutowy, unia gospodarcza i walutowa w Europie (etapy tworzenia unii, kryteria konwergencji z Maastricht), euro jako waluta międzynarodowa (wady i zalety wspólnej waluty). |
| Główne strefy walutowe oraz główne centra finansowe świata – przykłady głównych stref walutowych i zasady ich funkcjonowania, opis najważniejszych centrów finansowych świata. |
| Międzynarodowy rynek walutowy – organizacja rynku i uczestnicy, transakcje realizowane na międzynarodowym rynku walutowym. |
| Kursy walut i operacje kursowe – istota, charakter i funkcje kursu walutowego, czynniki determinujące poziom kursu walutowego, rodzaje kursów walut. Kształtowanie się kursu polskiego złotego. |

3.4. Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja tematyczna, analiza i interpretacja danych statystycznych oraz tekstów źródłowych, prezentacja projektów zespołowych.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów kształcenia | Forma zajęć dydaktycznych |
| ek\_01 | projekt zespołowy, dyskusja tematyczna, obserwacja  w trakcie zajęć | wykład |
| ek\_02 | projekt zespołowy, dyskusja tematyczna, obserwacja  w trakcie zajęć | wykład |
| ek\_03 | projekt zespołowy, obserwacja w trakcie zajęć | wykład |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Warunkiem zaliczenia jest regularne uczęszczanie na wykłady, aktywny udział w dyskusjach tematycznych oraz w realizacji i przedstawieniu projektów zespołowych, ukierunkowanych na pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej problematyki. Warunkiem zaliczenia przedmiotu, tj. uzyskania oceny 3,0, jest otrzymanie co najmniej 50% sumy punktów przypisanych do aktywności wskazanych dla przedmiotu. |

**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 planu studiów | 9 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach) | 1 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, dyskusji, projektu zespołowego ) | 15 |
| **SUMA GODZIN** | **25** |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | **1** |

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

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

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

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006. 2. Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007. 3. Pszczółka I., Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017. 2. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2015. 3. Poliński R., Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 2015. |