*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 | Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych |
| Kod przedmiotu\* | BW12 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce |
| Kierunek studiów | Bezpieczeństwo wewnętrzne |
| Poziom studiów | pierwszy stopień |
| Profil | praktyczny |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Drugi/czwarty |
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR  mgr Karol Piękoś |

\* *-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 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | 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 – egzamin

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawy wiedzy z dziedziny organizacji i zarządzania oraz z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie z genezą zarządzania kryzysowego oraz rozwojem tej dziedziny w skali krajowej i międzynarodowej. |
| C2 | Zaznajomienie studentów z podstawami merytorycznymi zarządzania kryzysowego i podstawowymi terminami. |
| C3 | Wykształcenie umiejętności oceny skali potencjalnych zagrożeń oraz interpretacji zjawisk, wpływających na powstawanie sytuacji kryzysowych. |
| C4 | Zapoznanie z procedurami, które są wdrażane w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| EK\_01 | Zna podstawy prawne funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego oraz zadania spoczywające na instytucjach państwowych tworzących ten system. | K\_W03 |
| EK\_02 | Rozumie relacje zachodzące pomiędzy administracją państwową, służbami zapewniającymi bezpieczeństwo a lokalną społecznością kluczowe dla wyjścia z sytuacji kryzysowej. | K\_W06 |
| EK\_03 | Proponuje sposoby wspólnego rozwiązania problemów związanych z  współczesnymi kryzysami. | K\_U01 |
| EK\_04 | Wykorzystuje nowoczesne narzędzia przeznaczone do komunikowania się i współdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. | K\_U06 |
| EK\_05 | Potrafi działać w instytucjach zarządzania kryzysowego. | K\_K03 |
| EK\_06 | Zna podstawowe zasady współpracy i profesjonalnego postępowania w instytucjach tworzących system zarządzania kryzysowego. | K\_K05 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Podstawowe zagadnienia dotyczące istoty sytuacji kryzysowej i  kryzysu. |
| Wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej. |
| Prawno-organizacyjne problemy zarządzania kryzysowego. |
| System i narzędzia zarządzania kryzysowego. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Geneza zarządzania kryzysowego. |
| Pojęcie sytuacji kryzysowej oraz podstawowe definicje. |
| Fazy zarządzania kryzysowego. |
| Zaangażowanie wybranych formacji w zwalczanie sytuacji kryzysowych. |
| Zarządzanie kryzysowe na szczeblu centralnym i samorządowym. |
| Rola infrastruktury krytycznej i jej ochrona. |
| Charakterystyka zarządzania w sytuacji kryzysowej na przykładzie specyficznych zagrożeń (powódź, pożar, katastrofa w ruchu lądowym z uwolnieniem środków toksycznych). |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia: analiza dokumentów, dyskusja moderowana, praca w grupach, studium przypadku.

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 | Egzamin ustny | w |
| EK\_ 02 | Na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach. | w, ćw |
| EK\_03 | Kolokwium. | ćw |
| EK\_04 | Kolokwium. | ćw |
| EK\_05 | Na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach. | w, ćw |
| EK\_06 | Na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach. | w, ćw |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład – egzamin.  Ćwiczenia - uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.  Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem zaliczenia kolokwium i 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 | 45 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 30 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 45 |
| 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 | Brak |
| zasady i formy odbywania praktyk | Brak |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  Lidwa W. (red.), *Zarządzanie kryzysowe*, Warszawa 2015.  Piwowarski J., *System zarządzania kryzysowego w Polsce. Wybrane aspekty*, Kraków–Katowice 2018.  Rysz J., *Zarządzanie kryzysowe zintegrowane*, Warszawa 2020.  Zapałowski A., *Współczesne tendencje w konfliktach o niskiej intensywności w Europie* [w:] M. Delong, M. Malczyńska-Biały (red.), *Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne*, Rzeszów 2018.  Zapałowski A., *Współczesne wojska Obrony Terytorialnej w obronie narodowej*, Przegląd Geopolityczny, 2019, T. 28. |
| Literatura uzupełniająca:  Boratyn D., *Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku i jej rola w decydowaniu na poziomie lokalnym*, Przegląd Geopolityczny, 32, 2020, s. 139-151.  Jakubczak r. (red.), Współczesna obrona narodowa, warszawa 2020.  Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., *Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych*, Warszawa 2017.  Jakubczak R. (red.), Współczesna obrona narodowa, Warszawa 2020.  Piękoś K., *Ataki cybernetyczne na systemy bankowe oraz infrastrukturę krytyczną –analiza wybranych przypadków,* Krakowskie Studia Małopolskie, 2017, nr 22.  Zapałowski A., *Generowanie przemożnej siły. Morale, uzbrojenie, organizacja, doktryna. Filozofia i elementy składowe siły bojowej* [w:] *Sun Zi i jego Sztuka wojny filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń*, Plebanek P. (red.), Kraków 2020.  Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), *Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego,* Warszawa 2020. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej