**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie**

**Opis modułu kształcenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa modułu (przedmiotu)** | | | | **Współczesne systemy polityczne** | | | | | | **Kod przedmiotu** | | |  | |
| Kierunek studiów | | | | Administracja | | | | | | | | | | |
| Profil kształcenia | | | | Praktyczny | | | | | | | | | | |
| Poziom studiów | | | | Studia I stopnia | | | | | | | | | | |
| Specjalność | | | | Przedmiot wspólny | | | | | | | | | | |
| Forma studiów | | | | Stacjonarne/Niestacjonarne (S/NS) | | | | | | | | | | |
| Semestr studiów | | | | III | | | | | | | | | | |
| **Tryb zaliczenia przedmiotu** | | | | Zaliczenie na ocenę | | **Liczba punktów ECTS (S/NS)** | | | | | | | | Sposób ustalania oceny z przedmiotu |
| **Formy zajęć i inne** | | **Liczba godzin zajęć w semestrze S/NS** | | | | Całkowita | 2/2 | Zajęcia kontaktowe | 1,2/0,7 | | Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym | | --- |
| Całkowita | Pracy studenta | | Zajęcia  kontaktowe | **Sposoby weryfikacji efektów uczenia się w ramach form zajęć** | | | | | | | | Waga w % |
| Wykład | | 20/20 | 5/11 | | 15/9 | Zaliczenie pisemne | | | | | | | | 40 |
| Ćwiczenia | |  |  | |  |  | | | | | | | |  |
| Ćwiczenia praktyczne | |  |  | |  |  | | | | | | | |  |
| Laboratorium | |  |  | |  |  | | | | | | | |  |
| Projekt | |  |  | |  |  | | | | | | | |  |
| Seminarium | | 30/30 | 15/21 | | 15/9 | Kolokwium, aktywność na zajęciach | | | | | | | | 60 |
| **Razem:** | | **50/50** | **20** | | **30/18** |  | | | | | | Razem | | 100% |
| **Kategoria efektów** | **L p.** | **Efekty uczenia się dla modułu (przedmiotu)** | | | | | | | | | | **Efekty kierunkowe** | | **Formy zajęć** |
| Wiedza | 1. | Posiada wiedzę o umiejscowieniu nauk o polityce i administracji w systemie nauk społecznych | | | | | | | | | | K\_W01 | | W, S |
| 2. | Posiada znajomość terminologii występującej w naukach społecznych, zwłaszcza w zakresie definiowania pojęć, którymi posługuje się nauka o polityce | | | | | | | | | | K\_W02 | | W, S |
| 3. | Ma wiedzę z zakresu ustroju, struktur i funkcjonowania państwa oraz jego instytucji, w tym systemów politycznych wybranych państw świata oraz struktur Unii Europejskiej | | | | | | | | | | K\_W03 | | W, S |
| 4. | Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów politycznych oraz relacji zachodzących pomiędzy podmiotami działającymi w strukturach administracji, zarówno w skali krajowej, jak i na tle międzynarodowym, współcześnie jak i w ujęciu historycznym | | | | | | | | | | K\_W05 | | W, S |
| 5. | Ma podstawową wiedzę w zakresie zmian zachodzących w administracji oraz skutków tych zmian | | | | | | | | | | K\_W09 | | W, S |
| Umiejętności | 1. | Potrafi właściwie analizować przyczyny historyczne, ekonomiczne i społeczne oraz przebieg konkretnych zjawisk społecznych w zakresie systemów politycznych | | | | | | | | | | K\_U03 | | S |
| 2. | Potrafi wykorzystać standardowe metody i narzędzia z zakresu nauki o polityce w celu prognozowania procesów i zjawisk społecznych, w szczególności w sferze publicznej | | | | | | | | | | K\_U04 | | S |
| Kompetencje społeczne | 1. | Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów, w przypadku wystąpienia trudności poznawczych potrafi zwrócić się do eksperta w danej dziedzinie naukowej | | | | | | | | | | K\_K04 | | S |

**Treści kształcenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma zajęć** | **Metody dydaktyczne** |
| Wykład | Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja |
| **Tematyka zajęć** | |
| * Przedstawienie programu zajęć, omówienie literatury, efektów uczenia oraz sposobu zaliczenia przedmiotu * System polityczny: Istota i elementy składowe systemu politycznego. Wzajemne relacje pomiędzy elementami systemu politycznego oraz między nimi a innymi segmentami systemu społecznego. Formy systemów politycznych. Demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne. Funkcje systemu politycznego * Reżimy polityczne: Pojęcie reżimu politycznego. System parlamentarny. Typy reżimów parlamentarnych. Prezydencki i semiprezydencki system polityczny. Kanclerski system polityczny. Aktualne tendencje w kształtowaniu się systemów politycznych. * Władza ustawodawcza: Organizacja, zasady powoływania oraz funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Funkcje parlamentu we współczesnym świecie. Struktura współczesnych parlamentów. Parlament wobec władzy wykonawczej. * Władza wykonawcza: Pojęcie i znaczenie władzy wykonawczej. Głowa państwa. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej. Formowanie koalicji gabinetowych. * Systemy polityczne wybranych państw: Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja oraz Unii Europejskiej | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma zajęć** | **Metody dydaktyczne** |
| Seminarium | Analiza literatury, dyskusja, burza mózgów, referaty |
| **Tematyka zajęć** | |
| * Pojęcie, geneza i badania partii politycznych: Elementy składowe definicji partii. Geneza partii. Badania nad partiami * Klasyfikacja partii: Podziały partii według różnych kryteriów. Rodziny ideologiczne partii politycznych. Stereotypy programowe partii. Prawicowość i lewicowość partii politycznych. Koncepcje pomiaru dystansu programowego między partiami * Funkcje partii politycznych: Koncepcje i typologie funkcji partii politycznych. Charakterystyka wybranych funkcji: funkcja artykulacji i agregacji potrzeb i interesów społecznych, funkcja wyborcza (selekcja kandydatów, formułowanie programu, koalicje wyborcze), funkcja rządzenia. * Pojęcie i zasadnicze typy systemów partyjnych: Podstawowe podziały systemów partyjnych. Typologie oparte na kryteriach jakościowych. Typologie oparte na kryteriach relewantności i liczby partii. Ewolucja systemów partyjnych * Partie w systemach politycznych: System polityczny a system partyjny. Partie polityczne w demokracji. Partie w systemie autorytarnym. Partia w systemie totalitarnym. * Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej: system wyborczy a system partyjny. Gry koalicyjne w parlamencie. Pojęcie koalicji. Zasady kształtowania koalicji gabinetowych. | |

**Literatura podstawowa:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006 |
| **2** | A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2004 |
| **3** | Współczesne partie i systemy partyjne: zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Wyd. 2 popr. i poszerz.., Lublin 2008 |

**Literatura uzupełniająca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1998 |
| **2** | A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006 |
| **3** | Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, wyd. 2 rozsz., Katowice 2005 |
| **4** | S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010 |