Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r.

**Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa jednostki prowadzącej moduł | ***Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ*** |
| Nazwa modułu | *Interes narodowy w stosunkach międzynarodowych/National Interest at the International Relations.* |
| Język kształcenia | *Język polski.* |
| Cele kształcenia | *Student potrafi identyfikować cele i metody z zakresu głównych nurtów polityki międzynarodowej na przestrzeni wieków, analizuje wybrane problemy w perspektywie historycznej, posiada umiejętność swobodnego dokonywania porównań między nimi, posiada umiejętność rozumienia i analizowania kulturowego dorobku człowieka, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym.* |
| Efekty kształcenia dla modułu | *EK 1: posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą działań państw na arenie międzynarodowej w ujęciu różnych nurtów teoretycznych z zakresu stosunków międzynarodowych, zna podstawowe kierunki polityki zagranicznej wybranych państw świata. [K\_W05+]*  *EK 2: posiada umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych. [K\_U04++]*  *EK 3: jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z polityką międzynarodową, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych, jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych. [K\_K01++].* |
| Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów | *Zaliczenie modułu następuje na podstawie pracy zaliczeniowej.*  *Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.* |
| Typ modułu | *fakultatywny* |
| Rok studiów | *I* |
| Semestr | *zimowy* |
| Imię i nazwisko koordynatora modułu i/lub osoby/osób prowadzących moduł | Dr hab. Rafał Wordliczek |
| Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł | Nie dotyczy |
| Sposób realizacji | *Konwersatorium-30 godz.* |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | *Podstawowa wiedza z zakresu współczesnej polityki międzynarodowej i historii stosunków międzynarodowych.* |
| Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia | *Godziny kontaktowe:*  *Konwersatorium -30 godz.* |
| Liczba punktów ECTS przypisana modułowi | 2 |
| Bilans punktów ECTS | *Godziny kontaktowe:*  *Konwersatorium -30 godz.*  *Praca własna studenta:*  *-lektura tekstów obowiązkowych -20 godz.*  *-przygotowanie pracy zaliczeniowej -20 godz.* |
| Stosowane metody dydaktyczne | *Metody podające - opis*  *Metody podające – pogadanka*  *Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa*  *Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna*  *Metody problemowe – wykład konwersatoryjny*  *Metody problemowe – wykład problemowy.* |
| Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu | * *Pisemna praca zaliczeniowa w formie eseju do 15 stron tekstu, obecność i udział w dyskusji.* * *Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.* * *Warunki zaliczenia - uzyskanie określonej z góry liczby punktów ECTS na egzaminie.*   *Warunki dopuszczenia do egzaminu: obecność na zajęciach i udział w dyskusji.* |
| Treści modułu (z podziałem na formy realizacji zajęć) | * *Definicja racji stanu i interesu narodowego,* * *Interes narodowy w ujęciu nurtu realistycznego,* * *Interes narodowy w ujęciu liberalnym,* * *Racjonalizm i interes narodowy,* * *Konstruktywizm i interes narodowy,* * *Interes narodowy USA,* * *Interes narodowy Rosji,* * *Interes narodowy wybranych państw europejskich,* * *Interes narodowy Polski,* * *Interes narodowy ChRL,* * *Realizacja interesu narodowego przez wybrane państwa Azji,* * *Realizacja interesu narodowego przez wybrane państwa Ameryki Południowej,* * *Państwa afrykańskie i interes narodowy.* |
| Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu | *Literatura podstawowa:*  *R. Wordliczek, Regionalny wymiar interesu narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium polityki zagranicznej USA wobec wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XX i XXI, Kraków 2019,*  *M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, Warszawa 1984,*  *K. Kałążna, R. Rosicki, O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, 2013,*  *E. Olszewski, (red.), Racja stanu. Historia, teoria, współczesność, Lublin 1989,*  *R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.*  *Literatura uzupełniająca:*  *J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978,*  *E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków 2002,*  *A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008,*  *J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, J. Kukułka,*  *Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006,*  *K. Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000,*  *R. Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992.* |