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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2020/2021-2022/23*

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2021/2022

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Hotelarstwo |
| Kod przedmiotu\* |  |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Medycznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej |
| Kierunek studiów | Turystyka i Rekreacja |
| Poziom studiów | studia pierwszego stopnia nst. |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | niestacjonarny |
| Rok i semestr/y studiów | 2 rok, IV semestr |
| Rodzaj przedmiotu | kierunkowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr Jarosław Herbert |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Jarosław Herbert |

\* *-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 | 20 |  |  |  |  |  |  | 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)

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

Wykład - egzamin

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu turystyki i ekonomii. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Identyfikowanie i poznanie przez studenta znaczenia hotelarstwa dla rozwoju turystyki. |
| C2 | Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą związaną z zarządzaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa hotelowego w warunkach rynkowych. |
| C3 | Klasyfikowanie i charakteryzowanie obiektów i usług hotelarskich. |
| C4 | Dostrzeganie znaczenia hotelarstwa na rynku turystycznym. |
| C5 | Pozyskanie wiedzy przez studentów na temat skuteczności działania w zakresie sprzedaży usług hotelarskich. |

**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 | Objaśnia w zaawansowanym stopniu prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w hotelarstwie. | K\_W04 |
| EK\_02 | Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą podejmowanych przedsięwzięć z zakresu działalności zawodowej w hotelarstwie. | K\_U04 |
| EK\_03 | Student dba o podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w branży hotelarskiej. | K\_K07 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Historia Hotelarstwa (Zarys na Świecie i w Polsce) |
| Rozwój hotelarstwa w Polsce |
| Organizacje hotelarskie w Polsce i na Świecie – stan i obszary działania |
| Kategoryzacja obiektów hotelarskich |
| Struktury organizacyjno – funkcjonalne w hotelarstwie |
| Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych w Polsce i na świecie |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Sławni hotelarze i sławne hotele Świata |
| Podział i charakterystyka usług hotelarskich |
| Nowe tendencje w rozwoju hotelarstwa – na Świecie i w Polsce |
| Charakterystyka rodzajowa obiektów hotelarskich |
| Poznanie struktury organizacyjnej hoteli działających na Podkarpaciu (Wybrany Hotel z Rzeszowa), |
| Struktura organizacyjna obiektów hotelarskich na podstawie wybranych hoteli:· hotele sieciowe i hotele prywatne (skategoryzowane) |
| Nowe trendy, technologie i innowacje stosowane w hotelarstwie |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia sie  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| ek\_ 01 | Projekt i egzamin pisemny, Kolokwia | ćw, w |
| Ek\_ 02 | Projekt i egzamin pisemny, Kolokwia | ćw, w |
| Ek\_ 03 | Obserwacja w trakcie zajęć | ćw, w |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ćwiczenia - ocena z zaliczenia  75% oceny stanowią wyniki kolokwiów, 25% ocena aktywności na zajęciach. Planowane są trzy kolokwia.  Punkty uzyskane za kolokwia są przeliczane na procenty, którym odpowiadają oceny  - do 50% - niedostateczny,  - 51% - 60% - dostateczny,  - 61% - 70% - dostateczny plus,  - 71% - 80% - dobry,  - 81% - 90% - dobry plus,  - 91% - 100% - bardzo dobry  Wykład - Egzamin  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z części teoretycznej.  - do 50% - niedostateczny,  - 51% - 60% - dostateczny,  - 61% - 70% - dostateczny plus,  - 71% - 80% - dobry,  - 81% - 90% - dobry plus,  - 91% - 100% - bardzo dobry |

**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 | 35 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 10 godz. (8 godz. udział w konsultacjach,  2 godz. udział w egzaminie) |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 15 - godz. przygotowanie do zajęć  20 - godz. przygotowanie do kolokwium  20 - godz. przygotowanie do egzaminu |
| SUMA GODZIN | 100 |
| **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. E. Mitura , E. Koniuszewska Ekonomika i Organizacja Pracy w Hotelarstwie –, Difin, 2006.  2. Cz. Witkowski Międzynarodowe Systemy Hotelowe –, W.S.E., Warszawa, 2003.  3. T. Tulibacki Organizacja i Zarządzanie Hotelarstwem –, WSHGiT, Warszawa, 2005.  4. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa, Wyd. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004  5. S. Oparka, T. Nowicka, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, PZH, W-wa 2003  6. M Milewska, B. Włodarczyk: Hotelarstwo – podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa,WSTH, Łodź 2005  7. B. Granecka-Wrzosek, W. Drogoń, Podstawy hotelastwa I usługi dodakowe, Wyd. WSIP Waraszawa, 2013  8. J. Sala; Hotelarstwo, wyd. PWE Warszawa, 2019 |
| Literatura uzupełniająca:  Czasopisma branżowe:  Hotelarz  Świat Hoteli |

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)