*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 61/2025*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2025/2026-2029/2030*

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2027/2028

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawo międzynarodowe publiczne |
| Kod przedmiotu\* | RPR28 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite Magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok III, semestr V i VI |
| Rodzaj przedmiotu | Podstawowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. L. Brodowski, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Prof. dr hab. E. Dynia; dr hab. L. Brodowski, prof. UR; dr hab. D. Kuźniar, prof. UR; dr A. Marcisz-Dynia; dr Sabina Kubas; dr Marek Podraza |

\* *-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** |
| V | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| VI | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 4 |

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 (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Semestr V: wykład – zaliczenie bez oceny

Semestr VI: wykład – egzamin, ćwiczenia - zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość podstaw z zakresu prawa konstytucyjnego oraz wstępu do prawoznawstwa |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | zapoznanie słuchaczy z problematyką stosunków międzynarodowych |
| C2 | wykształcenie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego |
| C3 | zrozumienie mechanizmów funkcjonowania społeczności międzynarodowej oraz określenie miejsca i znaczenia Polski w tej społeczności |
| C4 | omówienie zasad funkcjonowania podmiotów prawa międzynarodowego |

**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 prawa międzynarodowego publicznego | K\_W06 |
| EK\_02 | Student wyjaśnia rolę prawa międzynarodowego publicznego w funkcjonowaniu społeczności międzynarodowej; rozumie relacje między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym; ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i stosowania prawa międzynarodowego publicznego oraz procesów i przyczyn zmian zachodzących w tym prawie | K\_W01, K\_W03, K\_W05, K\_W09, K\_W10 |
| EK\_03 | Student ma pogłębioną wiedzę na temat procesu stanowienia prawa międzynarodowego publicznego, potrafi analizować jego przebieg i proces jego stosowania; ma pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki prawa międzynarodowego publicznego i państwa jako kluczowego podmiotu tego prawa | K\_W02, K\_W04, K\_W07, K\_U03, K\_U04 |
| EK\_04 | Student rozumie pozycję państwa w społeczności międzynarodowej i potrzebę respektowania przez państwa zasad prawa międzynarodowego publicznego | K\_W08, K\_W12 |
| EK\_05 | Student ocenia stan faktyczny w świetle odpowiednich regulacji prawa międzynarodowego, dokonuje właściwej ich interpretacji oraz potrafi sporządzać pisma procesowe oraz projektować orzeczenia sądów międzynarodowych | K\_U08, K\_U09 |
| EK\_06 | Student poddaje krytyce działania podmiotów prawa międzynarodowego; potrafi rozwiązywać konkretne problemy prawne i formułować własne opinie | K\_U05, K\_U06 |
| EK\_07 | Student wyprowadza samodzielne wnioski na podstawie analizy prawa traktatowego i zwyczajowego oraz judykatury i doktryny; prawidłowo interpretuje i wyjaśnia relacje między prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym; dostrzega zależność między kształtem regulacji prawa międzynarodowego publicznego a polityką państw; stawia hipotezy badawcze i dostrzega luki w prawie oraz obszary wymagające zmian traktatowych; jest w stanie dokonać opracowania naukowego wybranego tematu | K\_U01, K\_U02, K\_U07, K\_U10, K\_U11, K\_U12, K\_U13, K\_U15 |
| EK\_08 | Student ma świadomość zmienności systemu norm prawa międzynarodowego publicznego; rozumie jego istotną rolę w kształtowaniu stosunków międzynarodowych i znaczenie zasad prawa międzynarodowego publicznego; dostrzega konieczność podnoszenia poziomu społecznej świadomości prawnej | K\_K01, K\_K04, K\_K05, K\_K06 |
| EK\_09 | Student potrafi zaplanować i pokierować własną edukacją celem poszerzenia wiedzy z prawa międzynarodowego publicznego, uwzględniając jego interdyscyplinarny charakter | K\_U17, K\_K07 |
| EK\_10 | Student potrafi weryfikować swoje poglądy uwzględniając odmienne opinie i stanowiska | K\_K10 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| **SEMESTR PIĄTY**  **I. Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego:**  1. Stosunki międzynarodowe i społeczność międzynarodowa  2. Pojęcie prawa międzynarodowego  3. Funkcje i cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego  4. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne  5. Prawo międzynarodowe publiczne w porządku prawnym RP  6. Kodyfikacja prawa międzynarodowego  **II. Źródła prawa międzynarodowego:**  1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego  2. Umowa międzynarodowa  2.1. Pojęcie, rodzaje i formy umów międzynarodowych  3. Procedura zawierania umów międzynarodowych  4. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych  5. Wejście w życie umowy międzynarodowej i obowiązek przestrzegania umów międzynarodowych  6. Interpretacja umowy międzynarodowej  7. Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej  8. Prawo zwyczajowe międzynarodowe  9. Inne źródła prawa międzynarodowego  **III. Podmioty prawa międzynarodowego:**  1. Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym  2. Inne podmioty prawa międzynarodowego  3. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego  3.1. Rodzaje państw  3.2. Powstawanie państw i upadek państw  4. Sukcesja  5. Uznanie w prawie międzynarodowym  5. 1. Pojęcie i formy uznania  5. 2. Uznanie państwa  5. 3. Uznanie rządu  5. 4. Uznanie za powstańców i stronę wojująca  5. 5. Uznanie za naród  6. Odpowiedzialność międzynarodowa  **IV. Terytorium** **w prawie międzynarodowym:**  1. Zwierzchnictwo terytorialne i jego ograniczenia  2. Nabycie i utrata terytorium państwowego  3. Granice państwa  4. Rzeki międzynarodowe  5. Obszary morskie – międzynarodowe prawo morza  6. Obszary podbiegunowe  7. Przestrzeń powietrzna i kosmiczna – międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne  **SEMESTR SZÓSTY**  **V. Ludność:**  1. Obywatelstwo  1.1. Nabycie i utrata obywatelstwa  1.2. Wielorakie obywatelstwo i bezpaństwowość  2. Cudzoziemcy  3. Uchodźcy  4. Międzynarodowa ochrona praw człowieka  4.1. Ochrona praw człowieka w ramach ONZ  4.2. Regionalne systemy ochrony praw człowieka  5. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa międzynarodowego  **VI. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych:**  1. Organy wewnętrzne  1.1. Głowa państwa, parlament rząd i minister spraw zagranicznych  2. Organy zewnętrzne  2.1. Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje specjalne, przedstawicielstwa handlowe i przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych  3. Stosunki dyplomatyczne  4. Stosunki konsularne  **VII. Organizacje międzynarodowe:**  1. Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych  2. Tworzenie i funkcje organizacji międzynarodowych  3. Organy organizacji międzynarodowych  4. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych  5. Charakterystyka ONZ  5.1. Cele i zasady ONZ  5.2. Członkostwo ONZ  5.3. Organy ONZ  5.4. Organizacje wyspecjalizowane ONZ  6. Międzynarodowe organizacje rządowe poza systemem ONZ  **VIII. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych:**  1. Definicja sporu i rodzaje sporów międzynarodowych  2. Dyplomatyczne metody załatwiania sporów międzynarodowych  2.1. Negocjacje  2.2. Dobre usługi i mediacja  2.3. Komisja śledcza  2.4. Koncyliacja  2.5. Rozstrzyganie sporów przez organizacje międzynarodowe  3. Procedury sądowe i arbitrażowe  3.1. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości  3.2. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza  3.3. Arbitraż międzynarodowy  **IX.** **Egzekwowanie prawa międzynarodowego przy użyciu siły zbrojnej:**  1. Zakaz użycia siły zbrojnej w rozwoju historycznym i w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego  2. Prawo do indywidualnej i zbiorowej samoobrony  3. Interwencja humanitarna  4. Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń  5. System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ  **X. Prawo konfliktów zbrojnych:**  1. Pojęcia, źródła i zakres obowiązywania prawa wojennego  2. Działania wojenne |

1. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| 1. Zagadnienia wprowadzające do problematyki systemu prawa międzynarodowego publicznego (pojęcie   i cechy). |
| 1. Systematyka źródeł prawa międzynarodowego publicznego, rola *soft law*i kierunki rozwoju. |
| 1. Podmiotowość i rola wtórnych podmiotów prawa międzynarodowego publicznego. |
| 1. Sukcesja w świetle prawa międzynarodowego publicznego. |
| 1. Odpowiedzialność w świetle prawa międzynarodowego publicznego (pojęcie, charakter, zakres, aspekty podmiotowe, formy i skutki). |
| 1. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne. |
| 1. Międzynarodowe prawo dyplomatyczne i konsularne. |
| 1. Regionalne systemy ochrony praw człowieka. |
| 1. Międzynarodowe prawo migracyjne i uchodźcze. |
| 1. Międzynarodowe prawo karne. |
| 1. Sądownictwo międzynarodowe. |
| 1. Prawo przeciwwojenne. |
| 1. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne, interpretacja tekstów źródłowych, analiza wyroków sądów międzynarodowych, dyskusja,

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 pisemny/ustny | w |
| EK\_02 | Egzamin pisemny/ustny | w |
| EK\_03 | Egzamin pisemny/ustny | w |
| EK\_04 | Egzamin pisemny/ustny | w |
| EK\_05 | Egzamin pisemny/ustny | w |
| EK\_06 | Obserwacja w trakcie zajęć | w, ćw |
| EK\_07 | Egzamin pisemny/ustny | w |
| EK\_08 | Egzamin pisemny/ustny | w |
| EK\_09 | Obserwacja w trakcie zajęć | w, ćw |
| EK\_10 | Obserwacja w trakcie zajęć | w, ćw |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| **Wykład – egzamin**  Student podchodzący do egzaminu wypełnia test wielokrotnego wyboru. Składa się on z 25 pytań. Skala ocen z uwzględnieniem punktacji: bdb – 25-24 pkt, plus db – 23-21 pkt, db – 20-18 pkt, plus dst – 17-15 pkt, dst – 14-13 pkt, poniżej 13 pkt – ndst. Przewidywany termin egzaminu – początek sesji letniej. Czas trwania egzaminu 25 min.  Egzamin może być również przeprowadzony w formie ustnej, polegającej na weryfikacji wiedzy poprzez udzielenie odpowiedzi na pięć pytań. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na więcej niż połowę zadanych pytań.  **Ćwiczenia**  Student podchodzący do zaliczenia ćwiczeń wypełnia test wielokrotnego wyboru. Składa się on z 20 pytań. Czas trwania kolokwium to 20 min. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na więcej niż połowę zadanych pytań. Do zaliczenia ćwiczeń brana jest także pod uwagę obecność i aktywność studenta na zajęciach. |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny z harmonogramu studiów | 90 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 10 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 100 |
| SUMA GODZIN | 200 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 8 |

*\* 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:  E. Cała-Wacinkiewicz (red.), W. Sz. Staszewski, (red.), *Prawo międzynarodowe publiczne - zarys systemu*, Warszawa 2024;  W. Góralczyk, S. Sawicki, *Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie*, Warszawa 2020;  J. Barcik, T. Srogosz, *Prawo międzynarodowe publiczne*, Warszawa 2019;  J. Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford 2019;  R. Bierzanek, J. Symonides, *Prawo międzynarodowe publiczne*, Warszawa 2016;  L. Antonowicz, *Podręcznik prawa międzynarodowego*, Warszawa 2008;  M. N. Shaw, *Prawo międzynarodowe*, Warszawa 2006;  J. Pieńkos, *Prawo międzynarodowe publiczne*, Zakamycze 2004;  A. Łazowski, A. Zawidzka, *Prawo międzynarodowe publiczne*, Warszawa 2001;  W. Czapliński, A. Wyrozumska, *Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe*, Warszawa 1999;  M. Sykulska, *Prawo międzynarodowe publiczne*, Sopot 1997;  J. Gilas, *Prawo międzynarodowe*, Toruń 1996; |
| Literatura uzupełniająca:  J. Sutor, *Prawo dyplomatyczne i konsularne*, Warszawa 2019;  A. Zawidzka – Łojek, *Prawo międzynarodowe publiczne*, Warszawa 2018;  E. Dynia, *Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki,* Rzeszów 2017;  L. Brodowski, *Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego,* Rzeszów 2019;  D. Kuźniar, *Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich*, Rzeszów 2019;  S. Kubas, *Ustanie członkostwa państw w organizacjach międzynarodowych*, Rzeszów 2023;  A. Przyborowska – Klimczak, *Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów*, Lublin 2008;  B. Wierzbicki (red), *Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów*, Białystok 2008;  S. Sawicki, *Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe*, Warszawa 2006;  J. Menkes, A. Wasilkowski, *Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne*, Warszawa 2006;  A. Przyborowska – Klimczak, W. Staszewski, *Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów*, Lublin 2003;  M. Frankowska, *Prawo traktatów*, Warszawa 1997;  K. Kocot, K. Wolfke, *Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego*, Wrocław-Warszawa 1976. |

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)