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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2021-2024**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2022/2023

1. **Podstawowe informacje o przedmiocie**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Socjologia społeczności lokalnych |
| Kod przedmiotu\* | P1S[4]F\_01 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Kolegium Nauk Społecznych |
| Kierunek studiów | Praca socjalna |
| Poziom studiów | studia I stopnia |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | rok 2, semestr IV |
| Rodzaj przedmiotu | fakultatywny |
| Język wykładowy | jęz. polski |
| Koordynator | Serhiy Troyan |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Serhiy Troyan |

**\* *-****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** |
| IV | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 |

* 1. **Sposób realizacji zajęć**

X 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**

**2.Wymagania wstępne**

|  |
| --- |
| Student zaliczył pozytywnie kurs „Wstęp do socjologii” i „Polityka społeczna”. |

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

**3.1 Cele przedmiotu**

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące przemian, jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem rozwoju i transformacji |
| C2 | Analizie zostaną poddane zarówno teorie jak i zjawiska i procesy rozwoju stosunków społecznych np. rozwoju społeczności lokalnych |
| C3 | Główny nacisk położony zostanie na analizę przemian społecznych, zwłaszcza w zakresie więzi i stosunków terytorialnych i lokalnych |
| C4 | Przekazanie wiedzy dotyczącej tradycyjnych i współczesnych ujęć i orientacji opisujących i wyjaśniających prawidłowości i dynamikę zmian współczesnych społeczności lokalnych |

**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 zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka w społecznościach lokalnych | K\_W08 |
| EK\_02 | Student potrafi analizować i uzasadniać ludzkie zachowania w społecznościach lokalnych, ich motywy i konsekwencje (społeczne, kulturowe, prawne i ekonomiczne) | K\_U12 |
| EK\_03 | Student przedstawia możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności lokalnych | K\_K02 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| - |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Pojęcie i rodzaje społeczności lokalnych i zbiorowości. Ogólna charakterystyka |
| Pojęcie i rodzaje zbiorowości społecznej i etapów jej tworzenia |
| Pojęcie społeczności lokalnej i jej wymiarów (przestrzennego, społecznego i psychologicznego) |
| Społeczność lokalna a konflikt |
| Społeczność lokalna a ekologia społeczna |
| Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna. Koncepcja Gemeinschaft i Geselschaft F.Tonniesa |
| Przestrzeń, terytorium, ludność, społeczne interakcje, wspólne więzi ludzi i instytucji, poczucie przynależności do miejsca zamieszkania, tzw. patriotyzm lokalny jako elementy konstytuowania społeczności terytorialnej |
| Społeczeństwo miasta i szczegóły jej rozwoju i tożsamości |
| Społeczeństwo wsi. Mityzacja wsi i współczesne warunki rozwoju |
| Władza lokalna; elity i liderzy w społeczności lokalnej Typy strategij rozwoju lokalnego |
| Zbiorowość terytorialna jako szereg skupisk lokalnych (np. podziału na 16 województw) |

**3.4 Metody dydaktyczne**

*Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów (projekt badawczy), praca w grupach (dyskusja),gry dydaktyczne, kolokwium z dyskusją wokół referatów (prac zaliczeniowych), metody kształcenia na odległość.*

**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, obserwacja w trakcie zajęć | konw. |
| Ek\_ 02 | kolokwium, obserwacja w trakcie zajęć | konw. |
| EK\_03 | projekt badawczy, prezentacja | konw. |

**4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)**

|  |
| --- |
| Referat (praca zaliczeniowa): napisanie i prezentacja referatu (pracy zaliczeniowej), kolokwium z dyskusją wokół referatów (prac zaliczeniowych) |

**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/zaliczeniu) | 6 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 24 |
| SUMA GODZIN | 60 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 2 |

*\* 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*:  Czachor R. (2017). Teoria systemowo-funkcjonalna a badania i zarządzanie społecznościami lokalnymi. *Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne*, 1, ss. 17-36.  Gilejko L. (2002). Funkcje społeczności lokalnych i szanse ich realizacji. *Rocznik Żyrardowski*, 1, ss. 65-67.  Goszczyński W. (2015). *Lokalne horyzont zdarzeń. Lokalność i kapitał społeczny w kulturze (nie)ufności na przykładzie wsi kujawsko-pomorskiej.* Toruń: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, s. 11-13.  Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002). *Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej*, Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.  Kurczewska J. (red.). (2006). *Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.  Kurczewska J. (red.). (2008). *Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.  Kurczewska J., Bojar H. (red.) (2006). *Granice na pograniczach*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.  Lewenstein B. (2006). *Nowy paradygmat rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych*. Warszawa: IFiS PAN.  Nowak S. (2007). *Metodologia badań społecznych*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  Posern-Zieliński A. (2005). Tożsamość a terytorium. Perspektywa antropologiczna. *Przegląd Zachodni*, 3, ss. 3 – 20.  Rybicki P. (1972). Społeczeństwo miejskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.  Sadowski A. (2005). *Od Polski lokalnej do regionalnej*, W W. Wesołowski, J. Włodarek (red.) *Kręgi integracji i rodzaje tożsamości.* (ss. 141-162). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.  Sadowski A. (2009). Podlasie – szanse (zagrożenia) na region, W A.F. Bocian (red.) *Podlasie regionem przyszłości*. (ss. 7-21). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.  Starosta P. (1995). Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 30-32.  Starosta P. (2002). Społeczność lokalna. W *Encyklopedia socjologii*. (ss. 97-108). Warszawa 2002.  Szczepański M. (2006). Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. W B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.) *Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.  Szczepański M.S, Ślęzak-Tazbir W. (2010). Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej, *Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa*, 1, ss. 14-16.  Szczepański M.S. (2005). Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. W W. Wesołowski, J. Włodarek J. (red.), *Kręgi integracji i rodzaje tożsamości*. (ss. 121-140). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.  Sztompka P. (2002). *Socjologia. Analiza społeczeństwa*. Kraków: Wydawnictwo Znak.  Tarkowski J. (1994). *Socjologia świata polityki*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.  Tönnies F. (2008). *Wspólnota i stowarzyszenie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  Turowski J. (1995). Więź społeczna w grupie. W P. Starosta (red.), *Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne*. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  Turowski J. (2000). *Socjologia. Wielkie struktury socjologiczne*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.  Turowski J. (2001). *Socjologia. Małe struktury socjologiczne*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.  Wójcik S. (2002). Dynamika i bariery w rozwoju społeczności lokalnych i  samorządu terytorialnego w Polsce. *Przegląd Politologiczny*, 1, ss. 111-125.  Zarycki T. (2010). Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. |
| *Literatura uzupełniająca*:  Bauman Z. (1996). *Etyka ponowoczesna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  Centrum Badania Opinii Społecznej. (2010b). *Komunikat z badań „Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu”*.  http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty\_2010.php  *Kapitał społeczny*  http://civicpedia.ngo.pl/x/330089#ESS  Michalski K. (2004). *Europa i społeczeństwo obywatelskie*. Kraków: Wydawnictwo Znak.  Nisbet R. (2005). Postęp zagrożony. W P.Sztompka, M. Kucia (red.), *Socjologia. Lektury*. (ss. 618-624). Kraków: Wydawnictwo Znak.  Piekara A. (2005). *Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dziś*. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.  Podedworna H. (1999). Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady. W J. Polakowska-Kujawa. *Socjologia ogólna. Wybrane problemy*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.  Rybicki P. (1979). *Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.  Skałbania B. (2015). Wybrane miejsce w społeczności lokalnej – konteksty pedagogiczne. W M. Adamczyk, W. Olszewski, *Społeczności lokalne jako "miejsca" zmian. Teoria i praktyka*. (ss. 17-26). Polkowice: Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.  Szacki J. (2002). *Historia myśli socjologicznej*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  Szczepański J. (1970). *Elementarne pojęcia socjologii*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.  Sztompka P. (1996). Zaufanie – warunek podmiotowości społeczeństwa. W: K.Gorlach, Z.Seręga (red.). *Oblicza społeczeństwa*. (ss. 116-119). Kraków: Wydawnictwo UJ. |

19.10.2020 Serhiy Troyan

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)