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

**SYLABUS**

**DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2022-2025**

*(skrajne daty*)

**Rok akademicki 2023/2024**

### 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Partie polityczne i systemy partyjne** |
| Kod przedmiotu\* | MK\_9 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Kolegium Nauk Społecznych |
| Kierunek studiów | politologia |
| Poziom studiów | **studia I stopnia** |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | **rok II, semestr III** |
| Rodzaj przedmiotu | przedmiot kierunkowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Przemysław Maj, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby |  |
| prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Przemysław Maj, 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** |
| III | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | **5** |

## 1.2. Sposób realizacji zajęć

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)

FORMA ZALICZENIA ĆWICZEŃ: ZALICZENIE Z OCENĄ.

SPOSÓB ZALICZENIA WYKŁADU: EGZAMIN USTNY.

### 2.WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowe informacje z zakresu partii i systemów partyjnych w Polsce i na świecie.

### 3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

## 3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przedstawienie teoretycznych oraz praktycznych podstaw powstawania i funkcjonowania partii politycznych; nabycie przez studenta umiejętności samodzielnej analizy z zakresu partii i systemów partyjnych. |
| C2 | Student powinien posiąść wiedzę o: genezie partii politycznych; sposobach definiowania pojęcia partia polityczna; funkcjonowaniu oraz strukturze partii; finansowaniu i zarządzaniu partią polityczną; typologiach partii. |
| C3 | Student powinien posiąść wiedzę o: rodzajach systemów partyjnych; znaczeniu systemów wyborczych dla funkcjonowania partii politycznych; funkcjonowaniu partii politycznych na arenie parlamentarnej oraz gabinetowej; kształtowaniu się i funkcjonowaniu systemu partyjnego w Polsce. |

## 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) |
| EK01 | Ma wiedzę o uwarunkowaniach powstawania partii politycznych i systemów partyjnych, ich klasyfikacji i modelach analitycznych. | K\_W05  K\_W13 |
| EK02 | Ma wiedzę o na temat funkcjonowania partii politycznych i systemów partyjnych. | K\_W14 |
| EK03 | Rozumie relacje między człowiekiem a partiami politycznymi. | K\_U07 |
| EK04 | Analizuje specyfikę lokalnych partii politycznych. | K\_U13 |
| EK05 | Potrafi zastosować nowoczesne metody i techniki w badaniu programów partyjnych. | K\_U12 |
| EK06 | Prezentuje krytyczną postawę w ocenie działań podejmowanych przez partie polityczne. | K\_K01 |
| EK07 | Jest gotów do podjęcia zatrudnienia w partii politycznej lub organizacjach z nią związanych. | K \_K07 |

## 3.3 Treści programowe

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| Partie polityczne w demokracji - geneza, pojęcie, cechy |
| Funkcje partii politycznych |
| Metawartości i wartości podstawowe jako źródło konfliktów międzypartyjnych |
| Między „rządami partii” a kryzysem partii politycznych |
| Klasyfikacje partii politycznych |
| Geneza i instytucjonalizacja partii politycznych w: Rzeczypospolitej Polskiej |
| Systemy partyjne w demokracji - definicje i typologie |
| Zmiana i optymalizacja systemu partyjnego |
| Polityczne konsekwencje systemów wyborczych |
| Partie polityczne na arenie parlamentarnej i gabinetowej |
| Opozycja w demokratycznym systemie politycznym |
| Partie w środowisku międzynarodowym |

1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych

# Treści merytoryczne

Sprzeczności w obrębie wartości podstawowych jednostki jako źródło konfliktu między lewicą i prawicą w polityce

Status pojęć „lewica”, „centrum” i „prawica”

Rodziny partii politycznych według kryterium ideologiczno-programowego.

Partie polityczne wobec wyzwań integracyjnych i globalizacyjnych.

Partie polityczne w wybranych państwach zachodnioeuropejskich.

Partie polityczne w wybranych państwach środkowoeuropejskich.

Partie polityczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Partie polityczne i koalicje partyjne w III Rzeczypospolitej.

Funkcjonowanie systemów dwupartyjnych

Funkcjonowanie systemu partyjnego i koalicji gabinetowych w III Rzeczypospolitej.

Funkcjonowanie partii na arenie parlamentarnej - negocjacje

## 3.4 Metody dydaktyczne

WYKŁAD: WYKŁAD MONOGRAFICZNY

ĆWICZENIA: PRACA W GRUPACH, ANALIZA PRZYPADKÓW, 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, …) |
| EK01 | Egzamin i zaliczenie ćwiczeń. | WY, CA |
| EK02 | Egzamin i zaliczenie ćwiczeń. | WY, CA |
| EK03 | Egzamin i zaliczenie ćwiczeń. | WY, CA |
| EK04 | Egzamin i zaliczenie ćwiczeń. | WY, CA |
| EK05 | Obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska. | WY |
| EK06 | Obserwacja postawy studenta w trakcie zajęć. | CA |
| EK07 | Obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska, egzamin i zaliczenie ćwiczeń. | WY, CA |

## 4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Sposób zaliczenia ćwiczeń:  zaliczenie z oceną  Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie ustne Sposób zaliczenia wykładu:  egzamin ustny  Forma zaliczenia egzaminu: ustalanie oceny końcowej w oparciu o trzy oceny cząstkowe: ocenę z zaliczenia oraz ocenę ustnej odpowiedzi na dwa pytania w trakcie egzaminu. |

# 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 | **55** |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego (udział w konsultacjach, egzaminie) | 10 |
| 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 | brak |
| zasady i formy odbywania praktyk | brak |

# 7. LITERATURA

|  |
| --- |
| **Literatura podstawowa:**  Maj P., *Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce*, Rzeszów 2018. Sobolewska-Myślik K., *Partie i systemy partyjne na świecie*, Warszawa 2010. *Współczesne partie i systemy partyjne: Zagadnienia teorii i praktyki politycznej*, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2008  Gulczyński M., Małkiewicz A., *Wiedza o partiach i systemach partyjnych*, Warszawa 2008.  Herbut R., *Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych*, Wrocław 2002.  *Partie i systemy partyjne Europy Środkowej*, red. A. Antoszewski, Wrocław 2003. |
| **Literatura uzupełniająca:**  *Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej: dwie dekady doświadczeń*, pod red. Arkadiusza Czwołka, Magdaleny Nowak-Paralusz,  Karoliny Gawron-Tabor, Toruń 2013  *Partie i ugrupowania parlamentarne III RP*, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2006.  *Demokracje zachodnioeuropejskie: Analiza porównawcza*, red. A. Antoszewski, R.  Herbut, Wrocław 1997.  Dydak E., *Wybory do Parlamentu Europejskiego: Zasady i wyniki głosowania*, Warszawa 2003.  Jednaka W., *Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku*, Wrocław 1995.  *Opozycja parlamentarna*, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 2000.  *Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych*, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001.  Sokół W., *Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej*, Lublin 2007.  Wojtaszczyk K. A., *Partie polityczne w państwie demokratycznym*, Warszawa 1998.  *Wstęp do teorii partii politycznych i systemów partyjnych*, red. W. Jednaka, Poznań–Wrocław 2000. |

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)