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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2022-2025**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2024/2025

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Teoria i praktyka przywództwa |
| Kod przedmiotu\* | MK28 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce |
| Kierunek studiów | Politologia |
| Poziom studiów | Studia I stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Studia niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok III, Semestr V |
| Rodzaj przedmiotu | Przedmiot specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. Tomasz Koziełło prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr hab. Tomasz Koziełło 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** |
| V | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

☐ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

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

Zaliczenie z oceną – wykład

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student powinien znać podstawowe wydarzenia i fakty z najnowszej historii Polski i powszechnej. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Student powinien poznać aspekty teoretyczne przywództwa politycznego |
| C2 | Student powinien umieć określić typy przywódców politycznych w rzeczywistym świecie na podstawie ich poglądów i działalności |

**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 pojęcie oraz rodzaje przywództwa, a także zasady postaw określanych jako przywództwo polityczne | K\_W09 |
| EK\_02 | Zna i rozumie rolę przywódców politycznych w różnych uwarunkowaniach, sytuacjach i w różnym czasie. | K\_W20 |
| EK\_03 | Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy sytuacji i aktywności wybranych przywódców politycznych oraz ich roli w systemie politycznym | K\_U04 |
| EK\_04 | Potrafi określić znaczenie demokratycznego oraz autorytarnego i totalitarnego przywództwa dla systemu politycznego | K\_U07 |
| EK\_05 | Jest gotów do pełnienia w przyszłym życiu publicznym roli przywódcy, jeśli zajdzie taka konieczność | K\_K06 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| 1. Pojęcie przywództwa politycznego |
| 2. Teorie przywództwa politycznego |
| 3. Typy i klasyfikacje przywództwa politycznego |
| 4. Uwarunkowania przywództwa politycznego |
| 5. Przywództwo polityczne w demokracji, autorytaryzmie i totalitaryzmie |
| 6. Legitymizacja przywództwa politycznego |
| 7. Kreacja wizerunku przywódcy politycznego |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| 1. Przywództwo w systemie prezydenckim na wybranych przykładach |
| 2. Przywództwo w systemie półprezydenckim na wybranych przykładach |
| 3. Przywództwo w systemie parlamentarno-gabinetowym na wybranych przykładach |
| 4. Przywództwo w systemie autorytarnym na wybranych przykładach |
| 5. Przywództwo w systemie totalitarnym na wybranych przykładach |
| 6. Przywództwo w monarchii i republice na wybranych przykładach |
| 7. Wpływ przywództwa politycznego na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa na wybranych przykładach |
| 8. Przywództwo w organizacjach międzynarodowych na wybranych przykładach |
| 9. Wpływ przywództwa w organizacjach międzynarodowych na stosunki międzynarodowe |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, przygotowanie przez studentów pracy zaliczeniowej

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 | ZALICZENIE Z OCENĄ | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_ 02 | ZALICZENIE Z OCENĄ | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_03 | zaliczenie z oceną, praca zaliczeniowa, aktywność na zajęciach | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_04 | zaliczenie z oceną, PRACA ZALICZENIOWA, AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_05 | praca zaliczeniowa, aktywność na zajęciach | wykład, ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ćwiczenia: średnia ocen za aktywność, pracę zaliczeniową i zaliczenie końcowe  **Ocena końcowa: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu wg schematu**:  100-90% - 5;  89-80% - 4,5;  79-70% - 4;  69-60% - 3,5;  59-50% - 3;  poniżej 50% - 2. |

**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 | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 15 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 55 |
| 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:  Hartliński M., *Przywództwo polityczne. Wprowadzenie*, Olsztyn 2012.  Wiatr J.J., *Przywództwo polityczne. Studium politologiczne*, Łódź 2008.  Żukiewicz P., *Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka*, Warszawa 2011. |
| Literatura uzupełniająca:  Bankowicz M., *Przywódcy polityczni współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i tyrani*, Kraków 2007.  Hartliński M., *Przywództwo partyjne w Polsce*, Toruń 2011.  *Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy*, red. A.K. Piasecki, Kraków 2006.  Nocoń J., *Elity polityczne: Studium interpretacji funkcjonalnej*, Toruń 2004.  Otto J. G., *Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego*, Toruń 2012.  *Przywództwo polityczne*, red. T. Bodio, Warszawa 2001.  *Przywództwo polityczne. Teoria i rzeczywistość*, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.  Żukiewicz A., *Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza*, Toruń 2013. |

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)