*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2024-2027**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2024/2025

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Międzynarodowe stosunki polityczne |
| Kod przedmiotu\* | MK\_10 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Polityce |
| Kierunek studiów | Stosunki międzynarodowe |
| Poziom studiów | Pierwszy stopień |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I/2 |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR  Mgr Magdalena Biernacka |

\* *-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** |
| 2 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 |

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)

wykład: Egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość najnowszej historii politycznej. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Poznanie mechanizmów warunkujących działanie państw na arenie międzynarodowej |
| C2 | Zapoznanie studenta ze sporami i konfliktami międzynarodowymi |
| C3 | Poznanie głównych organizacji międzynarodowych |

**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 | zna i rozumie charakter stosunków międzynarodowych jako subdyscypliny nauk o polityce i administracji. | K\_W01 |
| EK\_02 | zna i rozumie dynamikę zmian struktur międzynarodowych. | K\_W05 |
| EK\_03 | potrafi selekcjonować informacje dotyczące międzynarodowych stosunków politycznych oraz dokonać ich analizy. | K\_U02 |
| EK\_04 | jest gotów do pogłębiania zdobytej wiedzy. | K\_K01 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Geneza i rozwój stosunków międzynarodowych. |
| Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. |
| Czynniki wpływające na bezpieczeństwo państwo. |
| Teoria stosunków międzynarodowych. |
| Uczestnicy stosunków międzynarodowych. |
| Polityka zagraniczna państwa. |
| Dyplomacja instrumentem polityki zagranicznej państwa. |
| Problemy globalne ludzkości. |
| Terroryzm we współczesnym świecie. |
| Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe. |
| Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. |
| Znaczenie organizacji międzynarodowych w budowie systemu bezpieczeństwa na świecie. |
| Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| „Mapa zagrożeń” – spory i konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie. |
| Dekolonializm i neokolonializm. |
| Rola ONZ we współczesnym świecie. |
| Sojusz Północnoatlantycki. |
| Sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych. |
| Rola USA we współczesnym świecie. |
| Chiny i Indie – rosnące potęgi. |
| Państwa Europy Zachodniej w stosunkach międzynarodowych. |
| Unia Europejska jako podmiot stosunków międzynarodowych. |
| Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych. |
| Europa Środkowa i Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. |

3.4 Metody dydaktyczne

WYKŁAD: WYKŁAD PROBLEMOWY/WYKŁAD Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ

ĆWICZENIA: ANALIZA TEKSTÓW Z DYSKUSJĄ/ METODA PROJEKTÓW / PRACA W GRUPACH/ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ/ DYSKUSJA, PRACE PISEMNE

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 | w, ćw |
| Ek\_ 02 | Egzamin, Kolokwium | w, ćw |
| Ek\_ 03 | Egzamin, Kolokwium | w, ćw |
| Ek\_ 04 | obserwacja w trakcie zajęć | ćw |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład: egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru:  91-100 % 5,0  81-90% 4,5  71-80% 4,0  61-70% 3,5  51-60% 3,0  Ćwiczenia: Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie pracy pisemnej, zaliczenie kolokwium:  91-100 % 5,0  81-90% 4,5  71-80% 4,0  61-70% 3,5  51-60% 3,0  Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów uczenia się. |

**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 | 50 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 20 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 80 |
| SUMA GODZIN | 150 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 6 |

*\* 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:  Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2006  Malendowski W., Mojsiewicz Cz. (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004. |
| Literatura uzupełniająca:  Balcerowicz B. i in. (red.), Rocznik Strategiczny: przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 1996-2020, Warszawa 1997-2020.  Cziomer E., Zyblikiewicz L.W, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.  Łoś-Nowak T. (red.), Organizacje międzynarodowe. Istota-mechanizmy działania-zasięg, Wrocław 2004  Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.  Żarna k., determinanty polityki zagranicznej państwa, [w:] M. Malczyńska-Biały (red.), Bezpieczeństwo, Prawa człowieka, Stosunki międzynarodowe, t. II, Rzeszów 2019, s. 211-221.  Żarna K., polityka zagraniczna państwa – cele, funkcje, środki realizacji, [w:] M. Malczyńska-Biały (red.), Bezpieczeństwo, Prawa człowieka, Stosunki międzynarodowe, t. II, Rzeszów 2019, s. 203-210. |

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)