**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** 2018-2021

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu/ modułu | Międzynarodowe stosunki gospodarcze |
| Kod przedmiotu/ modułu\* | FiR/I/A.16 |
| Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) | Wydział Ekonomii |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych |
| Kierunek studiów | Finanse i rachunkowość |
| Poziom kształcenia | I stopień |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr studiów | II/3 |
| Rodzaj przedmiotu | podstawowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR |

\* *- zgodnie z ustaleniami na Wydziale*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt ECTS** |
| 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

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

zaliczenie z oceną

2.WYMAGANIA WSTĘPNE

|  |
| --- |
| Student powinien posiadać wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii. Ponadto wymagana jest znajomość aktualnych wydarzeń z zakresu międzynarodowych relacji gospodarczych oraz umiejętność analizy podstawowych kategorii ekonomicznych z punktu widzenia podmiotów gospodarczych (mikroekonomia) oraz całej gospodarki (makroekonomia). |

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1. Cele przedmiotu/modułu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i relacjami ekonomicznymi w wymiarze międzynarodowym. |
| C2 | Wypracowanie umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych. |
| C3 | Wypracowanie umiejętności oceny danych odnoszących się do podmiotów gospodarki światowej w różnych jej aspektach. |
| C4 | Motywowanie do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej krytycznej oceny. |

**3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu** (*wypełnia koordynator*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt kształcenia) | Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) | Odniesienie do efektów kierunkowych (KEK) |
| EK\_01 | Prezentuje podmioty gospodarki światowej, a także objaśnia współzależności pomiędzy systemami i instytucjami w skali międzynarodowej. Ponadto charakteryzuje istotę i rodzaje międzynarodowych powiązań między elementami systemu finansowego, ekonomicznego i społecznego, jak również procesy zachodzące w międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz konsekwencje podejmowanych przez nie decyzji. | K\_W02  K\_W04  K\_W05  K\_W08 |
| EK\_02 | Analizuje przyczyny i przebieg zjawisk społeczno-ekonomicznych zachodzących w gospodarce światowej oraz samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się. | K\_U03  K\_U13 |
| EK\_03 | Jest gotów do prezentowania aktywnej postawy wobec przemian zachodzących w międzynarodowym otoczeniu społeczno-gospodarczym. | K\_K03 |

**3.3. Treści programowe** (*wypełnia koordynator)*

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych – definicja, istota  i specyfikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych jako nauki ekonomicznej; pojęcie gospodarki światowej; podstawowe podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych. |
| Międzynarodowy podział pracy, jego przyczyny i konsekwencje. |
| Przyczyny rozwoju handlu światowego oraz ewolucja teorii międzynarodowego podziału pracy  i handlu międzynarodowego. |
| Międzynarodowy handel towarami i usługami: uczestnicy, struktura geograficzna  i przedmiotowa handlu zagranicznego, międzynarodowe rynki towarowe, procesy liberalizacji handlu (GATT, WTO), pozycja Polski w międzynarodowej wymianie handlowej. |
| Zagraniczna polityka ekonomiczna – cele i narzędzia. |
| Międzynarodowe przepływy kapitału: pojęcie, formy, czynniki sprawcze, klasyfikacja, uczestnicy. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) – determinanty, rozmiary, struktura; internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw; pozytywne i negatywne strony BIZ. |
| Międzynarodowe przepływy zasobów pracy: pojęcie i formy migracji; ekonomiczne teorie migracji; ekonomiczne i pozaekonomiczne przyczyny i skutki migracji; rozmiary, kierunki i tendencje ruchów migracyjnych na świecie i w Europie. |
| Międzynarodowe przepływy usług i technologii. |
| Pieniądz światowy oraz międzynarodowe systemy walutowe – wybrane zagadnienia. |
| Międzynarodowy rynek walutowy i kurs walutowy: rodzaje i funkcje kursu walutowego, czynniki wpływające na zmianę kursów walutowych; ekonomiczne skutki zmian kursu walutowego; charakterystyka rynku walutowego – uczestnicy, rodzaje transakcji walutowych. |

3.4. Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja tematyczna, analiza i interpretacja danych statystycznych oraz tekstów źródłowych, projekt badawczy.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów kształcenia | Forma zajęć dydaktycznych |
| ek\_01 | projekt badawczy, dyskusja tematyczna, obserwacja  w trakcie zajęć | wykład |
| ek\_02 | projekt badawczy, dyskusja tematyczna, obserwacja  w trakcie zajęć | wykład |
| ek\_03 | projekt badawczy, obserwacja w trakcie zajęć | wykład |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Warunkiem zaliczenia jest regularne uczęszczanie na wykłady, aktywny udział w dyskusjach tematycznych oraz w realizacji zespołowego projektu badawczego (przeprowadzenie badań, dokonanie analizy otrzymanych wyników), mającego dostarczyć pogłębionej wiedzy w zakresie wybranej problematyki. Warunkiem zaliczenia przedmiotu, tj. uzyskania oceny 3,0, jest otrzymanie 51% liczby punktów przypisanych do aktywności wskazanych dla przedmiotu. |

**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 planu studiów | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach) | 2 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, dyskusji, projektu badawczego) | 18 |
| **SUMA GODZIN** | **50** |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | **2** |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy | - |
| zasady i formy odbywania praktyk | - |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2015. 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006. 3. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Barwińska-Małajowicz A., Puchalska K., Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010. 2. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006. |