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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020 – 2023/2024**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2019/2020

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Nauka o państwie i polityce |
| Kod przedmiotu\* | PRA09 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Kolegium Nauk Społecznych |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite Magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok I, semestr I |
| Rodzaj przedmiotu | Fakultatywny |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Beata Stępień-Załucka, 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** |
| I | 18 |  |  |  |  |  |  |  | **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)

Wykład – zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza o państwie oraz systemie politycznym |

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 i funkcjonowania państwa oraz systemu politycznego* |

**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 | student definiuje podstawowe pojęcia związane z państwem, zna genezę państwa | K\_W02  K\_W03  K\_W05  K\_W06  K\_U12 |
| EK\_02 | student wymienia najważniejsze zasady funkcjonowania państwa oraz jego funkcje państwa oraz organy państwowe i systemy polityczne | K\_W02  K\_W03  K\_W04  K\_W05  K\_U04  K\_U12  K\_K01,  K\_K04 |
| EK\_03 | student charakteryzuje poszczególne systemy sprawowania władzy | K\_W05  K\_W09  K\_W10  K\_U12 |
| EK\_04 | student rozróżnia i opisuje system prawny | K\_U03  K\_W05  K\_W07  K\_W08  K\_U09  K\_U12  K\_U15  K\_U16  K\_K05  K\_K06 |
| EK\_05 | student rozróżnia i opisuje definicję i organizację działania partii i system polityczny | K\_W05  K\_U08  K\_U06  K\_U07  K\_U12 |

**3.3 Treści programowe**

A. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| 1. Definicja państwa -1 2. Geneza -2 3. Funckje państwa -1 4. Ustroje państwowe: demokracja, autorytaryzm [różnice pomiędzy demokracją a autorytaryzmem i totalitaryzmem, rodzaje reżimów autorytarnych], totalitaryzm [powstanie i cechy państwa totalitarnego, władza i ideologia w państwie totalitarnym-1 5. Poziomy podział władzy (monarchie, republiki, systemy: paralamentarny, prezydencki, półprezydencki, parlamentarno-komitetowy), pionowy podział władzy (władza centralna i władza lokalna, konfederacja, federacja, państwo unitarne, centralizacja, decentralizacja, samorządność i autonomia) -2 6. Podstawowe zasady działania państwa - 2 7. Czynniki decydujące o formie sprawowania władzy: struktura organów władzy, ustrój terytorialno-administracyjny państwa), -3 8. System prawny państwa: prawo i polityka, sposoby definiowania prawa, źródła prawa, system prawa (konstytucje, prawo, sądownictwo), prawo i wartości, cel i skuteczność prawa, państwo prawa. )- 2 9. Definicja polityki: co to jest polityka (podejście potoczne i naukowe), czym jest nauka, zakres przedmiotów- 1 10. Partie i systemy partyjne: geneza partii politycznych, typy partii politycznych, systemy partyjne, instytucjonalizacja partii, systemy wyborcze i polityczne konsekwencje systemów wyborczych -2 11. Grupy interesu i ruchy społeczne – 1 |

**B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych**

Nie dotycz.

3.4 Metody dydaktyczne

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

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 | Referat zaliczeniowy | WYKŁAD |
| Ek\_ 02 | Referat zaliczeniowy | WYKŁAD |
| EK\_03 | Referat zaliczeniowy | WYKŁAD |
| EK\_04 | Referat zaliczeniowy | WYKŁAD |
| EK\_05 | Referat zaliczeniowy | WYKŁAD |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| **Wykład**  Egzamin pisemny  Student otrzymuje ocenę pozytywną uzyskując co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów**.** |

**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 | 18 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 12 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 90 |
| SUMA GODZIN | 120 |
| **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:**  Szmulik B., Żmigrodyki M. - Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce - Wyd. UMCS, Lublin . – 2010  P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2011. |
| **Literatura uzupełniająca:**  F. Ryszka, O pojęciu polityki, Warszawa 1992  L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.  Serafin S., Szmulik B., *Organy ochrony prawnej RP*,Warszawa 2010.  *Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP*, red. H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2016. |

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)