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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2021/2022 – 2025/2026*

Rok akademicki 2022/2023

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawo partii politycznych |
| Kod przedmiotu\* |  |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Konstytucyjnego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite studia magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Studia niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II rok / IV semestr |
| Rodzaj przedmiotu | Fakultatywny |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Pracownicy zakładu zgodnie z obciążeniami w danym roku akademickim. |

\* *-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 |  |  |  |  |  | 3 |

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)

ZALICZENIE Z OCENĄ

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 | Definiuje pojęcie partii politycznej oraz systemu partyjnego | K\_W02 |
| EK\_02 | Wymienia i klasyfikuje systemy tworzenia partii politycznych | K\_W03 |
| EK\_03 | Odtwarza procedurę tworzenia partii politycznej w oparciu o przepisy ustawowe | K\_W04 |
| EK\_04 | Rozróżnia pojęcia: Fundusz Wyborczy, Fundusz Ekspercki, subwencja, dotacja podmiotowa, likwidacja i delegalizacja partii politycznych | K\_W06 |
| EK\_05 | Analizuje orzecznictwo sądów powszechnych związane problemowo z tematyką partii politycznych | K\_W07 |
| EK\_06 | Opisuje kontrolę Trybunału Konstytucyjnego nad partiami politycznymi w zakresie zgodności ich celów i działalności z Konstytucją | K\_W08 |
| EK\_07 | Rozpoznaje przyczyny likwidacji partii politycznych | K\_W10 |
| EK\_08 | Analizuje przyczyny i przebieg stanowienia prawa związane problemowo z tematyką partii politycznych | K\_U03 |
| EK\_09 | Dyskutuje o wadach i zaletach finansowania partii politycznych z budżetu państwa | K\_U06 |
| EK\_10 | Zachowuje krytycyzm w ocenie rozwiązań legislacyjnych dotyczących partii politycznych | K\_U07 |
| EK\_11 | W podstawowym zakresie poddaje krytyce niespójne rozwiązania legislacyjne w przedmiocie działania i finansowania partii politycznych | K\_U08 |
| EK\_12 | Ocenia system finansowania partii politycznej i analizuje przyczyny utraty przez nią źródeł finansowania z budżetu państwa | K\_U10 |
| EK\_13 | Kwalifikuje przypadki i konsekwencje prawne naruszenia zasad dyscypliny finansowej partii politycznych | 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 | 1 | | 1. Instytucjonalizacja partii politycznych | 2 | | 1. Struktura i zasady działania partii politycznych | 2 | | 1. Finansowanie partii politycznych | 3 | | 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, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| ------------- |

3.4 Metody dydaktyczne

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 \_EK\_13 | Kolokwium / praca pisemna | konwersatorium |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| ALETRNATYWNIE FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU   1. Test składający się z 15 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru;   Student otrzymuje ocenę pozytywną uzyskując co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Każde  z pytań w teście jest oceniane na „1” (odpowiedź poprawna) lub „0” (odpowiedź błędna).   1. Praca pisemna na zadany temat związany z funkcjonowaniem partii politycznych;   Kryteria oceny: kompletność odpowiedzi, umiejętność stawiania tez i dobór argumentów, użycie fachowej terminologii, wykorzystana bibliografia;  Student otrzymuje ocenę pozytywną spełniając wymóg określony w punkcie 1 oraz uzyskując co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów . W przypadku testu każde z pytań jest oceniane na „1” (odpowiedź poprawna) lub „0” (odpowiedź błędna). |

**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 | 15 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 20 godz. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 40 godz. |
| SUMA GODZIN | 75 godz. |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | **3** |

*\* 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. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604). 3. M. Granat, *Ustawa o partiach politycznych. Komentarz,* Warszawa 2003. 4. K. Skotnicki (red.), *Kodeks wyborczy. Wstępna ocena*, Warszawa 2011. |
| Literatura uzupełniająca:   1. M. Walecki, *Dochody polskich partii politycznych – regulacje prawne i praktyka,* [w:] *Finansowanie polityki: wybory, pieniądze, partie polityczne,* M. Walecki (red.). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000*.* 2. *P. Uziębło, Kilka uwag o ustawie o partiach politycznych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, Nr 2 (18).* |

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)