***Załącznik do uchwały nr 558 Senatu UŁ***

***z dnia 14 czerwca 2019 r.***

****

**Uniwersytet Łódzki**

**Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych**

Program studiów I stopnia

Kierunek: **Bezpieczeństwo Narodowe**

Łódź 2019

**PROGRAM STUDIÓW**

1. **Nazwa kierunku:** Bezpieczeństwo narodowe
2. **Zwięzły opis kierunku:**

Studia mają zapoznać studenta z bezpieczeństwem narodowym, koncentrując się na jego aspektach praktycznych w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych, ale też humanistycznych i prawnych. W celu realizacji programu i osiągnięcia efektów uczenia się, program studiów zawiera przedmioty o charakterze kierunkowym, wybieralnym i praktycznym. Student zostanie zapoznany z najnowszą historią polityczną, poprzez którą zostaną ukazane najważniejsze kategorie związane z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa we współczesnym świecie. Ważna grupa przedmiotów dotyczy zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych oraz kształcenia w zakresie stosunków wojskowych. Student zapozna się z istotą funkcjonowania współczesnego systemu międzynarodowego, istniejącymi zagrożeniami i możliwościami zapobiegania im.

 Dalszą wiedzę student uzyska poprzez zapoznanie się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym i kulturowym. Pozna podstawy teoretyczne bezpieczeństwa, rozpatrywanego na poziomach: globalnym, państwowym i lokalnym. Ważnym aspektem jest poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa oraz roli prawa w jego kształtowaniu. Istotne jest również zapoznanie z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie kompetencji w zarządzaniu i logistyki w sytuacjach kryzysowych.

 Ważną grupą zajęć są przedmioty praktyczne, które są skorelowane z prowadzonymi zajęciami kierunkowymi. Dlatego student zapozna się z praktyką funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji. Znaczna część wiedzy zostanie przekazana poprzez zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki przetrwania, technik obrony osobistej i strzelectwa, ratownictwa medycznego negocjacji oraz komunikacji społecznej. W ramach uczenia się praktycznego niezmierne ważne będą sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Pozwoli to absolwentom podejmować zatrudnienie w komórkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w takich instytucjach bezpieczeństwa państwowego jak: wojsko, policja, straż graniczna czy straż pożarna. Do kanonu kształcenia zalicza się oczywiście obsługę sprzętu komputerowego, nauczanie języka obcego , technologię informacyjną i prawo własności intelektualnej.

1. **Poziom kierunku studiów:** I stopnia
2. **Profil kierunku studiów:** profil praktyczny
3. **Forma kierunku studiów:** studia stacjonarne
4. **Zasadnicze cele kształcenia w tym nabywanych przez absolwenta kwalifikacji:**

Absolwent studiów pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pozna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne, w dziedzinach nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie i humanistyczne, uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom zarówno o charakterze wojskowym jak i cywilnym.

Absolwent uzyska wiedzę w jaki sposób środowisko międzynarodowe wpływa na funkcjonowanie państwa. Poziom międzynarodowy jest ważny, ponieważ określa on w znacznym stopniu skale bezpieczeństwa i pozwala ukształtować optymalną strategie działania państwa. Stąd też poznanie środowiska międzynarodowego i możliwości jego oceny wpływa na funkcjonowanie bezpieczeństwa państwa.

Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego.

Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem uczenia się jest wypracowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego. Oprócz tego absolwent będzie umiał przekazać te informacje, które są istotne ze względu na wyuczoną profesję. Absolwent kierunku powinien znać język obcy ze szczególnym uwzględnieniem znajomości języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu.

1. **Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:** licencjat.
2. **Możliwości zatrudnienia/kontynuowania kształcenia absolwenta:**

Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej państwowej i samorządowe, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego; międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1876, tekst jednolity według stanu na dzień 25 stycznia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 227) absolwent kierunku *Bezpieczeństwo narodowe* jest szczególnie predysponowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w następujących zawodach i specjalnościach zawodowych: (242227) Specjalista zarządzania kryzysowego, (341206) Pracownik zarządzania kryzysowego, (242223) Specjalista do spraw planowania strategicznego, (242224) Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych, (111290) Pozostali urzędnicy administracji rządowej, (263304) Politolog, (021001) Podoficer sił zbrojnych, (335102) Funkcjonariusz straży granicznej, (335590) Pozostali policjanci, (335602) Funkcjonariusz służby penitencjarnej, (541312) Strażnik gminny / miejski.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Łódzkim i innych uczelniach.

1. **Wymagania wstępne w stosunku do kandydatów:**
	1. matura,
	2. znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie B1
	3. posiadanie podstawowej wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
	4. zainteresowania w zakresie problematyki bezpieczeństwa
2. **Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:**

Dziedzina nauk społecznych (90%), dziedzina nauk humanistycznych (10%)

DNS: dyscyplina: nauki o polityce i administracji (69 %); nauki o bezpieczeństwie (12 %) oraz nauki prawne (9 %).

DNH: dyscyplina: historia (10%).

**Dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji**

1. **Szczegółowe efekty uczenia się:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Symbole efektów uczenia się dla kierunku** | **Opis kierunkowych efektów uczenia się na kierunku *Bezpieczeństwo Narodowe*****Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:** | **Odniesienie do składnika opisu charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK** |
| **11.1 Wiedza** |
| 13B-1P\_W01 | Zna i rozumie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, z uwzględnieniem również odniesień do nauk humanistycznych | P6U\_WP6S\_WG |
| 13B-1P\_W02 | Zna i rozumie informacje dotyczącą genezy i kształtowania się instytucji oraz struktur politycznych na tle wieloaspektowych procesów społeczno-politycznych, gospodarczych, kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji powołanych do zapewniania bezpieczeństwa | P6U\_WP6S\_WG |
| 13B-1P\_W03 | Zna i rozumie mechanizmy powstawania i zmienności systemów bezpieczeństwa, ujmowanych holistycznie z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia zewnętrznego | P6U\_WP6S\_WGP6S\_WK |
| 13B-1P\_W04 | Dysponuje wiedzą o rodzajach i specyfice relacji między grupami społecznymi oraz o stosunkach między ośrodkami władzy a obywatelami, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa narodowego | P6U\_WP6S\_WGP6S\_WK |
| 13B-1P\_W05 | Zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego | P6U\_WP6S\_WK |
| 13B-1P\_W06 | Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju organizacji i zarządzania instytucjami publicznymi zwłaszcza politycznymi | P6U\_WP6S\_WG |
| 13B-1P\_W07 | Zna i rozumie podstawy nauk o bezpieczeństwie, państwie, organizacjach i instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa oraz ich historycznej ewolucji | P6U\_WP6S\_WG |
| 13B-1P\_W08 | Zna i rozumie problematykę w zakresie regulacji prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego | P6U\_WP6S\_WGP6S\_WK |
| 13B-1P\_W09 | Zna i rozumie zagadnienia wiedzy o organach publicznych i rządowych oraz instytucjach odpowiadających za bezpieczeństwo narodowe | P6U\_WP6S\_WG |
| 13B-1P\_W10 | Zna i rozumie mechanizmy i uwarunkowania w zakresie zarządzania kryzysowego i zarządzania bezpieczeństwem narodowym z uwzględnieniem roli człowieka i jego obowiązków w systemie bezpieczeństwa narodowego | P6U\_WP6S\_WGP6S\_WK |
| 13B-1P\_W11 | Zna metody pogłębiania wiedzy w zakresie aktualnych regulacji prawa krajowego i międzynarodowego, analizy danych i interpretacji tekstów prawnych | P6U\_WP6S\_WGP6S\_WK |
| 13B-1P\_W12 | Zna i rozumie zasady utrzymywania międzynarodowych stosunków wojskowych, stan współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych i wojskowo-politycznych | P6U\_WP6S\_WG |
| **11.2: Umiejętności** |
| 13B-1P\_U01 | Potrafi interpretować zjawiska w sferze politycznej i rozpoznawać ich powiązania z procesami społeczno-kulturowymi i gospodarczymi, istotnymi dla bezpieczeństwa narodowego | P6U\_UP6S\_UK |
| 13B-1P\_U02 | Potrafi gromadzić, selekcjonować, analizować i oceniać zjawiska w obszarze polityki bezpieczeństwa oraz obszarów z nią związanych w celu przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i obcym | P6U\_UP6S\_UO |
| 13B-1P\_U03 | Jest w stanie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizy zjawisk społeczno-politycznych oraz procesów politycznych, oraz potrafi powiązać je z procesami cywilizacyjno-kulturowymi oraz gospodarczymi | P6U\_UP6S\_UK |
| 13B-1P\_U04 | Potrafi analizować przyczyny pojawienia się zjawisk społeczno-politycznych i procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego w oparciu o podstawową wiedzę teoretyczną | P6U\_UP6S\_UO |
| 13B-1P\_U05 | Potrafi zidentyfikować źródła zagrożeń bezpieczeństwa narodowego charakterze społecznym, ekonomicznym, politycznym, prawnym czy kulturowym | P6U\_UP6S\_UO |
| 13B-1P\_U06 | Potrafi interpretować zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne, prawne i kulturowe w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa | P6U\_UP6S\_UO |
| 13B-1P\_U07 | Potrafi analizować wszelkiego rodzaju zjawiska na poziomie krajowym jak i międzynarodowym w odniesieniu do zależności między przyczynami i intensywnością zakłóceń występujących w określonych obszarach (społecznym, ekonomicznym, politycznym, prawnym, kulturowym) | P6U\_UP6S\_UO |
| 13B-1P\_U08 | Potrafi samodzielnie poszukiwać rozwiązań dla problemów zarządzania organizacjami, instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, szczególnie zaś w oparciu o systemy normatywne i wybrane regulacje prawne | P6U\_UP6S\_UKP6S\_UO |
| 13B-1P\_U09 | Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji kryzysowych i reagowania kryzysowego | P6U\_UP6S\_UK |
| 13B-1P\_U10 | Potrafi podejmować właściwe działania logistyczne w sytuacji kryzysowej | P6U\_UP6S\_UKP6S\_UU |
| 13B-1P\_U11 | Posługuje się przepisami prawnymi przy ocenie i analizie zjawisk z obszaru bezpieczeństwa narodowego  | P6U\_UP6S\_UKP6S\_UO |
| 13B-1P\_U12 | Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym | P6U\_UP6S\_UKP6S\_UU |
| 13B-1P\_U13 | Potrafi przygotować zarówno pisemne jak i ustne wypowiedzi stanowiące spójną i merytoryczną całość w zakresie studiowanych na kierunku treści | P6U\_UP6S\_UKP6S\_UOP6S\_UU |
| 13B-1P\_U14 | Posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa narodowego, nabytych podczas praktyki zawodowej w pracy zawodowej | P6U\_UP6S\_UOP6S\_UU |
| **11.3: Kompetencje społeczne** |
| 13B-1P\_K01 | Jest gotów działać w grupie, jest przygotowany do podjęcia działań w ramach grup, instytucji i organów odpowiadających za bezpieczeństwo narodowe | P6U\_KP6S\_KK. |
| 13B-1P\_K02 | Jest gotów jasno określać cele podejmowanych przez siebie działań oraz metody realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego | P6U\_KP6S\_KO |
| 13B-1P\_K03 | Jest gotów do dalszego uczenia się i samodoskonalenia | P6U\_KP6S\_KO |
| 13B-1P\_K04 | Jest gotów zarządzać czasem własnym oraz czasem całej grupy przypadku współdziałania z innymi | P6U\_KP6S\_KR |
| 13B-1P\_K05 | Jest gotów brać odpowiedzialność za powierzone zadania  | P6U\_KP6S\_KRP6S\_KO |
| 13B-1P\_K06 | Jest gotów wykorzystać uzyskaną wiedzę i umiejętności w rozstrzyganiu ważnych problemów w pracy zawodowej. | P6U\_KP6S\_KK |
| 13B-1P\_K07 | Jest gotów wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w pracy zawodowej i aktywności publicznej  | P6U\_KP6S\_KR |

1. **Efekt uczenia się z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13B-1P\_W05 | Zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego | P6S\_WK |

jest realizowany przede wszystkim w ramach obowiązkowego szkolenia oraz seminariów licencjackich i zajęć prowadzonych w formie konwersatoriów.

1. **Wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i otoczenia społecznego, wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz sprawdzone wzorce międzynarodowe przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki kierunku**

Kierunek studiów I stopnia *Bezpieczeństwo narodowe* odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego wobec coraz większych i coraz bardziej różnorodnych wyzwań dla polityki państwa w wielu sferach życia społecznego i politycznego w kontekście ich bezpieczeństwa. Przeprowadzone analizy pokazały, że zarówno w służbie publicznej, jak i w organizacjach pozarządowych, które coraz aktywniej włączają się w rozwiazywanie problemów społecznych i realizację zadań publicznych w tym zakresie, potrzebni są wszechstronnie wykształceni specjaliści, znający różne aspekty polityki krajowej i międzynarodowej, w tym regulacje i standardy europejskie. Na tej podstawie zostały sformułowane zakładane efekty uczenia się i opracowany program studiów dla kierunku *Bezpieczeństwo narodowe*. Program z dominująca rolą nauk o polityce i administracji ma jednak charakter bardzo interdyscyplinarny. Uwzględniono w nim z jednej strony założenia praktycznego profilu kierunku i konieczność rozwijania kompetencji niezbędnych w wykonywaniu różnych zawodów, a także poprzez skorelowanie go z innymi kierunkami, przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych. Student ma możliwość – dzięki wprowadzeniu dużej liczby modułów wybieralnych – elastycznego i indywidualnego kształtowania własnej ścieżki dydaktycznej i rozwijania swoich zainteresowań.

1. **Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest zgodny z misją i strategią Uniwersytetu Łódzkiego:**

Kierunek *Bezpieczeństwo narodowe* odpowiada strategii rozwoju UŁ. Studia przyczyniają się do rozwoju Uczelni oraz całego regionu, gdyż są atrakcyjną ofertą kształcącą wykwalifikowaną kadrę oraz są dostosowane do zmieniającego się rynku pracy. Świadczy o tym praktyczny charakter uzyskiwanej wiedzy, który odpowiada na potrzebę kształcenia w konkretnych zawodach, co może zaowocować zwiększonym zainteresowaniem nauką wśród przyszłych studentów. Ponadto, kierunek *Bezpieczeństwo narodowe* to, ciekawa oferta dydaktyczna zwiększająca atrakcyjność UŁ na polskim rynku edukacyjnym. Na atrakcyjność oferty dydaktycznej będzie miała również kadra kierunku, pośród której przewidziani są również wykładowcy gościnni - praktycy w zakresie bezpieczeństwa.

1. **Różnice w stosunku do innych programów studiów:** Kierunek *Bezpieczeństwo narodowe* wyróżnia się od *Politologii* i *Stosunków międzynarodowych* (WSMiP UŁ), *Wojskoznawstwa* i *Historii* (WFH UŁ), *Administracji* i *Polityki społecznej* (WPiA UŁ) wyróżnia się ukierunkowaniem na wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa państwa, szczególnie w zakresie funkcjonowania jego systemu ochronnego i obronnego. Ponadto jest to (pierwszy na WSMiP) kierunek o profilu praktycznym, co bezpośrednio przekłada się na szczególne efekty uczenia się, z wyraźnie rozbudowanym modułem umiejętności praktycznych. Zasadnicze różnice widoczne są dzięki szerokiej ofercie warsztatowej dającej umiejętności i kompetencje praktyczne.

Poprzez połączenie w zakładanych efektach uczenia się wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z dyscypliny nauk o polityce i administracji oraz uwzględnienie innych perspektyw badawczych i podejść akademickich, wypracowany został oryginalny i innowacyjny – w skali UŁ - program studiów.

1. **Plan studiów:** Załącznik nr 1.
2. **Bilans punktów ECTS wraz ze wskaźnikami charakteryzującymi program studiów:**

Studia trwają sześć semestrów. Student musi zdobyć w każdym roku akademickim co najmniej 60 punktów, łącznie w ciągu studiów stacjonarnych 180 punkty.

a. łączna liczba punków ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału wykładowców i studentów: 181

b. łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 180 (nauki społeczne - 155 i nauki humanistyczne - 26)

c. łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 94

d. minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia w zakresie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 0 (program studiów nie przewiduje).

e. procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia, jeśli program kształcenia na danym kierunku jest przyporządkowany do więcej niż jednego obszaru kształcenia: obszar nauk społecznych 85,6,7%, obszar nauk humanistycznych 14,4%.

1. **Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, w tym:**

**a) Opis poszczególnych przedmiotów lub modułów procesu kształcenia, zgodny z wymogami obowiązującymi w tym zakresie w Uniwersytecie Łódzkim, wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS oraz sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się**

Weryfikacja osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się następuje w formie egzaminów i zaliczeń, zgodnie z planem studiów. Sposoby weryfikacji i oceny osiągania efektów uczenia się właściwe dla przyjętych na WSMiP UŁ form zajęć ogólnie opisane są w „Systemie określania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów” a szczegółowo (ich zakres i kryteria) określane są w sylabusach dla poszczególnych przedmiotów i modułów objętych planem studiów i uwzględniają specyfikę tych zajęć. Sylabusy dostępne są w katalogu przedmiotów USOS. W sylabusach przedmiotów określony został procentowy udział poszczególnych komponentów oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz metody oceniania.

Dodatkowo, przewidziane są również zajęcia typowo praktyczne – np. szkolenie ze strzelectwa oraz szkolenie z zakresu ratownictwa, które będą zakończone zaliczeniem praktycznym.

**b) Tabela określająca relacje między efektami kierunkowymi a efektami uczenia się zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów lub modułów procesu kształcenia:** Załącznik nr 2

**c) Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych**

Studenci studiów Bezpieczeństwo narodowe są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa w wymiarze 6 miesięcy jest realizowana w trybie ciągłym w trakcie trwania studiów zgodnie z regulaminem praktyk. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się w semestrze piątym.

**d) Zajęcia przygotowujące do prowadzenia badań / zapewniające studentom udział w badaniach**

Przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych, mimo praktycznego profilu kierunku, realizowane jest przede wszystkim w ramach seminariów dyplomowych i konwersatoriów. Zadanie to realizowane jest również w module przedmiotów wybieralnych dostępnych dla studentów kierunku *Bezpieczeństwo narodowe* z puli przedmiotów ogólnowydziałowych.

**e) Wykaz i wymiar szkoleń obowiązkowych**

Student na I semestrze studiów pierwszego stopnia ma obowiązek odbyć następujące szkolenia:

 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, dla studentów rozpoczynających studia I stopnia, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 155 z dn. 28.09.2012 r.;

Szkolenie w zakresie prawa autorskiego

*Szkolenie biblioteczne* w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów I roku, realizowane w dwóch pierwszych miesiącach nauki. Szkolenie to dostarcza studentom praktycznych umiejętności korzystania z bogatych i różnorodnych zbiorów Biblioteki UŁ oraz bibliotek wydziałowych. Szkolenie to przybliża terminologię stosowaną w katalogach bibliotecznych, objaśnia procedury biblioteczne (od zapisu do biblioteki, poprzez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów), prezentuje tradycyjne i elektroniczne zasoby biblioteczne.

Załącznik nr 1 (Plan studiów)

Załącznik nr 2 (Tabela określająca relacje między efektami kierunkowymi a efektami uczenia się zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów lub modułów procesu kształcenia)

