*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 | Instytucje i organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce |
| Kod przedmiotu\* | BW53 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce |
| Kierunek studiów | Bezpieczeństwo wewnętrzne |
| Poziom studiów | pierwszego stopnia |
| Profil | praktyczny |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II rok/IV semestr |
| Rodzaj przedmiotu | specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | mgr Dominik Boratyn |

\* *-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 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2 |

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: zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student posiada podstawową wiedzę z zakresu państwa i prawa, administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz administracji bezpieczeństwa wewnętrznego |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przekazanie studentom wiedzy na temat sytuacji kryzysowych oraz kryzysów i ich przyczyn |
| C2 | Zapoznanie z instytucjami zarządzania kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami |
| C3 | Zapoznanie z organizacjami zarządzania kryzysowego w Polsce oraz ich udziałem w działalności na rzecz bezpieczeństwa |

**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 | W zaawansowanym stopniu absolwent zna oraz rozumie właściwości i mechanizmy współczesnego państwa: tj. prawo, system organów państwowych, administrację rządową i samorządową, instytucje wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacje pozarządowe, ustrój gospodarczy, a także funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych | K\_W02 |
| EK\_02 | Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły, które rządzą strukturami oraz instytucjami społeczno-politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa | K\_W03 |
| EK\_03 | Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, współdziałać z innymi osobami w zespole oraz proponować rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa | K\_U01 |
| EK\_04 | Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, nabytą w trakcie praktyk zawodowych, w praktycznym i zawodowym działaniu, a także rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego | K\_U02 |
| EK\_05 | Absolwent jest gotów do przedsiębiorczych działań umożliwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy | K\_K03 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Nie dotyczy |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Zarządzenie kryzysowe oraz fazy zarządzania kryzysowego |
| Uwarunkowania prawne zarządzania kryzysowego w Polsce |
| Podmioty zarządzania kryzysowego w Polsce |
| Zarządzanie kryzysowe na szczeblu państwowym |
| Zarządzanie kryzysowe na szczeblu regionu |
| Zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu |
| Zarządzanie kryzysowe w gminie |
| Rola służb specjalistycznych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce |
| Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce |

3.4 Metody dydaktyczne

a) dedukcyjne i indukcyjne tworzenie wiedzy teoretycznej z wykorzystaniem dostępnych danych empirycznych;

b) analiza studium przypadku;

c) dyskusja;

e) praca w grupie podczas zajęć;

f) praca przy projekcie/prezentacji na zadany temat.

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 | prezentacja multimedialna, obserwacja w trakcie zajęć | konw. |
| EK\_04 | prezentacja multimedialna, obserwacja w trakcie zajęć | konw. |
| EK\_05 | obserwacja w trakcie zajęć | konw. |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ocena końcowa z konwersatorium: ustalana na podstawie obserwacji podczas zajęć, prezentacji multimedialnych oraz testu sprawdzającego wiedzę – kolokwium zaliczeniowego |

**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 | 20 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 10 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 20 |
| SUMA GODZIN | 50 |
| **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: |
| Pietrek G., System zarządzania kryzysowego, Warszawa 2018  Więcek W., Bieniek J., Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń, Warszawa 2014  Zarządzanie kryzysowe, red. W. Lidwa, Warszawa 2015 |
| Literatura uzupełniająca: |
| Lidwa W., W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010  Rola zarządzenia kryzysowego w systemie bezpieczeństwie państwa, red. E. Ura, S. Pieprzny, J. Jedynak, Rzeszów 2013 Sienkiewicz-Małyjurek K., F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010  Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, red. J. Kisielnicki, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, Warszawa 2010  Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa – Dęblin 2014  Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 1. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków 2010 |

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)