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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia od 2020/2021-2024/2025**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2021/2022

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawo partii politycznych |
| Kod przedmiotu\* | PRP21 |
| 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 | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok II, semestr III |
| Rodzaj przedmiotu | Fakultatywny |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Artur Trubalski |

\* *-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** |
| III | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | **4** |

1.2. Sposób realizacji zajęć

x zajęcia w formie tradycyjnej

x 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

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza o państwie, z zakresu partii politycznych, systemów partyjnych, a także z zakresu prawa konstytucyjnego. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem tworzenia, rejestrowania, funkcjonowania oraz likwidacji partii politycznych. Student przyswaja wiedzę obejmującą przepisy prawa krajowego regulującego materię działania partii politycznych. W efekcie uczestnik zajęć potrafi zdefiniować i wyjaśnić pojęcie patii politycznej, systemu partyjnego, apartyjności i apolityczności. Umie rozróżnić i porównać systemy partyjne. Kategoryzuje systemy tworzenia oraz finansowania partii politycznych. |

**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 | Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych zarówno w zakresie dogmatycznych jak i niedogmatycznych dyscyplin prawa ( w szczególności: teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa, prawa rzymskiego) oraz dyscyplin pomocniczych. W zależności od dokonanego samodzielnie wyboru ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi prawa | K\_W02 |
| EK\_02 | Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i instytucji polskiego i europejskiego systemu prawa, relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim | K\_W03 |
| EK\_03 | Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów stanowienia prawa; | K\_W04 |
| EK\_04 | Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne | K\_W06 |
| EK\_05 | Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktur i instytucji polskiego systemu prawa ( w tym władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, organów i instytucji ochrony prawa) | K\_W07 |
| EK\_06 | Ma rozszerzoną wiedzę na temat ustroju, struktur i zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego | K\_W08 |
| EK\_07 | Ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji i o poglądach na temat instytucji polityczno-prawnych oraz na temat procesów i przyczyn zmian zachodzących w zakresie państwa i prawa | K\_W10 |
| EK\_08 | Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesu stanowienia prawa | K\_U03 |
| EK\_09 | Potrafi formułować własne opinie w odniesieniu do poznanych instytucji prawnych i politycznych | K\_U06 |
| EK\_10 | Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów związanych z funkcjonowaniem systemu polityczno-prawnego | K\_U07 |
| EK\_11 | Potrafi sprawnie posługiwać się tekstami aktów normatywnych i interpretować je z wykorzystaniem języka prawniczego | K\_U08 |
| EK\_12 | Potrafi dokonać subsumcji określonego stanu faktycznego do normy lub norm prawnych | K\_U10 |
| EK\_13 | Ma świadomość zmienności systemu norm prawnych która prowadzi do konieczności ciągłego uzupełniania i doskonalenia zarówno zdobytej wiedzy jak i umiejętności | K\_K01 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| |  |  | | --- | --- | | 1. Pojęcie i geneza partii politycznych | 2 | | 1. Klasyfikacja partii politycznych | 2 | | 1. Funkcje partii politycznych | 2 | | 1. Instytucjonalizacja partii politycznych | 2 | | 1. Struktura i zasady działania partii politycznych | 2 | | 1. Finansowanie partii politycznych | 2 | | 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia sprzeczności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. | 2 | | 1. Likwidacja i delegalizacja partii politycznych | 1 | | Suma godzin | 15 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treści merytoryczne   |  |  | | --- | --- | | 1. Pojęcie i geneza partii polityczn*y*ch | 2 | | 1. Pojęcie systemu partyjnego, analiza systemów partyjnych | 1 | | 1. Funkcje partii politycznych | 1 | | 1. Konstytucyjne regulacje dotyczące partii politycznych w RP | 2 | | 1. Struktura i zasady działania partii politycznych na gruncie obowiązujących przepisów (w oparciu o analizę ustawy o partiach politycznych: tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924.) | 2 | | 1. Finansowanie partii politycznych na gruncie obowiązujących przepisów (w oparciu o analizę ustawy o partiach politycznych: tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924.) | 4 | | 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia sprzeczności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych na gruncie obowiązujących przepisów Konstytucji RP z 1997 r.   Likwidacja i delegalizacja partii politycznych (w oparciu o analizę ustawy o partiach politycznych: tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924.) | 2 | | 1. Kolokwium | 1 | | Suma godzin | 15 | |

3.4 Metody dydaktyczne

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

Ćwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną, wymagające samodzielnego uprzedniego zapoznania się   
z teoretycznymi aspektami zagadnień omawianych na poszczególnych zajęciach.

(analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja), gry dydaktyczne, prezentacja multimedialna, panel dyskusyjny).

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, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_02 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_03 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_04 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_05 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_06 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_07 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_08 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_09 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_10 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_11 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_12 | Egzamin, kolokwium, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | Wykład , ćwiczenia |
| EK­\_13 | Dyskusja, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | ćwiczenia |
| EK­\_14 | Dyskusja, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | ćwiczenia |
| EK­\_15 | Dyskusja, obserwacja i aktywność w trakcie zajęć | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład  Egzamin pisemny w formie testowo – opisowej (1 pytanie opisowe i 10 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru)  lub  Egzamin ustny przeprowadzany jest według następujących zasad:  – student losuje kolejno trzy pytania, na które udziela następnie odpowiedzi  – pytania egzaminacyjne obejmują tematy stanowiące przedmiot wykładu oraz ćwiczeń. Przed egzaminem student otrzymuje wykaz zagadnień, w oparciu o który zostaną opracowane pytania  – Warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest, co do zasady, udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej dwa z trzech pytań. Odpowiedź na każde z pytań jest oceniana samodzielnie, a ocena końcowa z egzaminu stanowi wypadkową ocen cząstkowych.  Ćwiczenia  Zaliczenie z przedmiotu z oceną: forma testowa (20 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru). Do oceny końcowej uwzględnia się aktywność (prezentacje, referaty, odpowiedzi ustne itd.) oraz obecność na zajęciach.  Do zaliczenia (ćwiczenia/wykład) wymaga się uzyskania minimum 50% wszystkich 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 | 30 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 15 godz. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 55 godz. |
| SUMA GODZIN | 100 godz. |
| **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 | ----------- |
| zasady i formy odbywania praktyk | ------------ |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 3. M. Granat, *Ustawa o partiach politycznych. Komentarz,* Warszawa 2003. 4. K. Skotnicki (red.), *Kodeks wyborczy. Wstępna ocena*, Warszawa 2011. 5. A. Gorgol, *Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim*, Lublin 2011. 6. Gulczyński M., Małkiewicz A., *Wiedza o partiach i systemach partyjnych*, Warszawa 2008. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Chmaj M., *Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce*, Lublin 1994. 2. Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., *Teoria partii politycznych*, Lublin 2001. 3. Griffith-TraversyM. A. (red.), *Demokracja, parlament i systemy wyborcze*, Warszawa 2007. 4. Herbut R., *Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych*, Wrocław 2002.   5. Sokół W., ŻmigrodzkiM. (red.), *Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej*, Lublin 2005. |

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)