***Załącznik do uchwały nr 563 Senatu UŁ***

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

****

**Uniwersytet Łódzki**

**Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych**

Program studiów II stopnia

Kierunek: **International and Political Studies**

Łódź 2019

**PROGRAM STUDIÓW**

1. **Nazwa kierunku: International and Political Studies**
2. **Zwięzły opis kierunku**

International and Political Studies II stopnia są kierunkiem łączącym efekty uczenia się z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji (z uwzględnieniem subdyscypliny stosunków międzynarodowych), ekonomicznych oraz studiów kulturowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie dziedzin nauk społecznych i humanistycznych przewidzianych dla studiów drugiego stopnia (PRK 7). Poprzez interdyscyplinarne zespolenie treści dziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, których wspólnym mianownikiem pozostaje polityka, studenci uzyskają solidną podstawę do rozwijania zainteresowań sektorowych – realizowanych w ramach trzech specjalności. Ponadto studia zorientowane są na poszerzenie percepcji złożoności współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, służą również wyjaśnieniu zasad funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami polityki. Zaawansowane treści i zakładane efekty uczenia się mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje istotne z perspektywy przyszłej pracy zawodowej, jak również dalszego rozwoju naukowego i osobowościowego – na przykład w postaci prowadzenia samodzielnych badań i prac analitycznych.

1. **Poziom kierunku studiów: II stopnia**
2. **Profil kierunku studiów: profil ogólnoakademicki**
3. **Forma kierunku studiów: studia stacjonarne**
4. **Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: magister (MA)**
5. **Zasadnicze cele kształcenia:**
* Przekazywanie wiedzy o polityce, stosunkach międzynarodowych, systemach politycznych (w wymiarze właściwym poszczególnym państwom, jak również systemów międzynarodowych).
* Kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających własny rozwój naukowy, adekwatny do specyfiki dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku.
* Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności analitycznych i syntetyzujących z zakresu polityki, zachowań społecznych i kultury w aspekcie międzynarodowym. Wykształcenie umiejętności badawczych z zakresu nauk społecznych (politologii, stosunków międzynarodowych i elementów socjologii) oraz nauk o humanistycznych (kulturoznawstwa, filologii, etnologii/antropologii), nauk historycznych i elementów nauk prawno-ekonomicznych.
* Rozwijanie świadomości tego, co polityczne we współczesnym świecie, w tym zagadnień związanych z mechanizmami polityki i ich ewolucją, badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych).
* Rozwijanie umiejętności samodzielnego i analitycznego myślenia.
* Ugruntowanie zdolności do twórczego udziału w badaniach naukowych.
* Przygotowanie do odpowiedzialnej aktywności publikacyjnej w wymiarze naukowym.
* Rozwijanie świadomości roli i miejsca konfliktu oraz współpracy w rzeczywistości społeczno-politycznej, metod i specyfiki zarządzania sporem oraz konfliktem, a także możliwości, technik i sposobów ich rozwiązywania w wymiarze politycznym i gospodarczym.
* Przygotowanie do pracy w krajowych i międzynarodowych (rządowych oraz pozarządowych) instytucjach politycznych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych i medialnych: ambasadach i ministerstwach, organizacjach międzynarodowych, organach administracji publicznej (samorządowej, państwowej, ponadnarodowej, itd.), instytucjach wymiany kulturalnej i społeczno-gospodarczej, mediach, reklamie, *public relations* itd.
* Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozpoczęcie kariery zawodowej w krajowych i międzynarodowych organizacjach (takich jak: NATO, UE, ONZ i innych).
1. **Możliwości zatrudnienia/kontynuowania kształcenia absolwenta:**

Po ukończeniu International and Political Studies II stopnia absolwent, w oparciu o zdobyte kwalifikacje, może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych (rządowych oraz pozarządowych) instytucjach politycznych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych i medialnych: ambasadach i ministerstwach, organizacjach międzynarodowych (IGO’s, NGO’s, TBO’s), organach administracji publicznej (samorządowej, państwowej, ponadnarodowej, itd., instytucjach wymiany kulturalnej i społeczno-gospodarczej, mediach, reklamie, public relations itd. Szczególny nacisk położony został na wykształcenie i rozwijanie zdolności analitycznych i syntetyzujących, co da absolwentom możliwość ubiegania się o zatrudnienie w międzynarodowych i krajowych instytucjach analitycznych (np. think-tankach, zespołach eksperckich itp.). Ponadto realizacja studiów w języku angielskim oraz wprowadzenie do programu dodatkowego języka obcego (konferencyjnego) na poziomie B2 pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowych organizacjach (takich jak: NATO, UE, ONZ i innych) i ich oddziałach/sekcjach krajowych. 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 *International and Politological Studies* szczególnie predysponowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w następujących zawodach i specjalnościach zawodowych: (21302) Kierownik do spraw strategii i planowania, (242223) Specjalista do spraw planowania strategicznego, (242224) Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych, (111290) Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej, (263304) Politolog, (343901) Animator kultury, (111402) Zawodowy działacz organizacji politycznej, (111403) Zawodowy działacz organizacji pozarządowej, (263502) Mediator, (122290) Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie szkoły doktorskiej (studia III stopnia),

1. **Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje:**
	1. na studia stacjonarne II stopnia na kierunku International and Politological Studies kandydatami mogą być absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków,
	2. znajomość języka angielskiego na poziomie B2+
	3. orientacja w problemach politycznych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata,
	4. zainteresowania związane z procesami międzynarodowymi, relacjami zachodzącymi między państwami i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych.
	5. zainteresowanie problematyką społeczno-polityczną,

**Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.**

1. **Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się uczenia się:**

Dziedzina nauk społecznych (82%), dziedzina nauk humanistycznych (18%)

DNS: dyscyplina: nauki o polityce i administracji (62%); nauki o komunikacji społecznej i mediach (16%); nauki socjologiczne (4%)

DNH: filozofia (5%), historia (4%), nauki o kulturze i religii (7%)

**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** ***International and Politological Studies*** **Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent:** | **Odniesienie do składnika opisu charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK** |
| **11.1 Wiedza** |
| 13IPS-2A \_W01 | Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia wiedzy o stosunkach międzynarodowych i politologii jako dyscyplinach naukowych i ich relacjach z naukami ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.  | P7U\_WP7S\_WGP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W02 | W zaawansowanym stopniu, umożliwiającym autonomiczne badania, zna i rozumie na terminologię nauk społecznych, w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych oraz i jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (nauk prawnych, ekonomicznych, historycznych, filozoficznych, antropologicznych, kulturowych, itd.) | P7U\_WP7S\_WGP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W03 | Zna i rozumie w wymiarze operacyjnym zaawansowany zakres teorii oraz metodologii badawczej nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, a także dyscyplin naukowych uznawanych za pomocnicze dla badań nad polityką. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin politologii i stosunków międzynarodowych, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.  | P7U\_WP7S\_WG |
| 13IPS-2A \_W04 | Posiada zaawansowaną wiedzę o instytucjach, organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych; ich otoczeniu i wzajemnych relacjach, a także o roli, jaką odgrywały i odgrywają we współczesnym świecie. Zna i rozumie mechanizmy polityczne i ekonomiczne działające w sferze polityki i stosunków międzynarodowych. | P7U\_WP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W05 | Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę międzynarodowych stosunków polityczno-kulturowych jako pola interdyscyplinarnego i świadomość jego rozszerzania się, prowadzącego do specjalizacji z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, koniecznych do opracowania szczegółowych zagadnień. | P7U\_WP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W06 | Zna i rozumie prawidłowości i tendencje zachodzące w polityce zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, w wymiarze europejskim i światowym. Zna i rozumie zasady współpracy pomiędzy instytucjami międzynarodowymi a organami krajowymi i podmiotami gospodarczymi. Ma pogłębioną wiedzę o koncepcjach stosunków międzynarodowych oraz o funkcjonowaniu państwa w systemie międzynarodowym. | P7U\_WP7S\_WG |
| 13IPS-2A \_W07 | Zna i rozumie problematykę socjologii ogólnej – przede wszystkim zna zasady funkcjonowania jednostki w przestrzeni społecznej (krajowej i międzynarodowej) w aspekcie prawnym, politycznym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad demokracji i międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. | P7U\_WP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W08 | Zna i rozumie uwarunkowania polityki i jej zakorzenienie w systemach filozoficznych różnych epok i obszarów kulturowych, metodach ich badań oraz relacji z systemami religijno-etycznymi. | P7U\_WP7S\_WGP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W09 | Zna i rozumie normy prawne, zasady, zwyczaje z zakresu stosunków międzynarodowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Posiada też na poziomie zaawansowanym wiedzę z zakresu współczesnych systemów medialnych oraz ich społeczno-polityczno-kulturowych aspektów funkcjonowania w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym przede wszystkim mediów internetowych oraz technologii multimedialnych. | P7U\_WP7S\_WG |
| 13IPS-2A \_W10 | Zna i rozumie problematykę historii państwa i prawa, rozwoju koncepcji politycznych i doktryn, historycznych oraz współczesnych struktur i instytucji międzynarodowych, funkcjonujących w różnych dziedzinach życia społecznego. | P7U\_WP7S\_WG |
| 13IPS-2A \_W11 | Zna i rozumie elementy współczesnych teorii polityki, stosunków międzynarodowych, cywilizacji i kultury, ich założenia, obszary oraz metody badawcze. Zna i rozumie problematykę tożsamości narodowej i etnicznej w aspekcie globalnym i regionalnym, założenia i realizację polityki wielokulturowości oraz różnorodność kulturowo-społeczną współczesnego świata w tym tradycję i obyczaje diaspor wybranych regionów.  | P7U\_WP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W12 | Zna i rozumie wiedzę z zakresu ideologii i doktryn politycznych w ujęciu historycznym oraz ich współczesnych interpretacji.  | P7U\_WP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W13 | Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiegooraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej indywidualnej i zbiorowej w oparciu o najnowsze międzynarodowe prawodawstwo. | P7U\_WP7S\_WGP7S\_WK |
| 13IPS-2A \_W14 | Zna pojęcia, koncepcje oraz mechanizmy funkcjonowania z zakresu komunikacji społecznej, dialogu międzykulturowego oraz relacji międzykulturowych. | P7U\_WP7S\_WG |
| 13IPS-2A \_W15 | Zna i rozumie uwarunkowania struktur formalnych i przestrzennych międzynarodowych instytucji polityczno-gospodarczych, potencjał gospodarczy systemu międzynarodowego oraz jego najważniejszych uczestników a także zasady funkcjonowania rynków regionalnych, jak i globalnego rynku dóbr i usług. | P7U\_WP7S\_WK |
|  | **11.2 Umiejętności** |  |
| 13IPS-2A \_U01 | Potrafi twórczo interpretować zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze, umie wskazać ich przyczyny i ocenić skutki. Ponadto adekwatnie analizuje i komentuje aktualne zdarzenia i procesy zachodzące na arenie międzynarodowej. | P7U\_UP7S\_UW |
| 13IPS-2A \_U02 | Potrafi formułować i analizować problemy badawcze z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych w obrębie metodologii nauk społecznych, a także opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające na proponowanie rozwiązań w ramach szeroko pojętych problemów związanych z polityką. Potrafi organizować autonomiczne badania naukowe, opracowywać i prezentować ich wyniki. | P7U\_UP7S\_UWP7S\_UK |
| 13IPS-2A \_U03 | Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną potrzebną do odnalezienia, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do analizowania polityki i stosunków międzynarodowych. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze kierując się wskazaniami opiekuna naukowego. Dysponuje umiejętnością prowadzenia badań naukowych w określonych obszarach. | P7U\_UP7S\_UWP7S\_UU |
| 13IPS-2A \_U04 | Potrafi integrować elementy wiedzy z zakresu dyscyplin nauk o polityce z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia, prawo, antropologia kulturowa itd.) dla osiągnięcia interdyscyplinarnego wkładu do nauki.  | P7U\_UP7S\_UW |
| 13IPS-2A \_U05 | Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki podstawowych procesów politycznych. Umie wyciągać z nich wnioski, przedstawiać syntezę problemu oraz przeprowadzić krytyczną analizę wcześniejszego piśmiennictwa, w celu określenia miejsca własnych dokonań naukowych w debacie ogólnoprzedmiotowej.  | P7U\_UP7S\_UWP7S\_UK |
| 13IPS-2A \_U06 | Potrafi dokonać merytorycznego podsumowania analizy zjawisk politycznych w wymiarze lokalnym i globalnym, potrafi prognozować podstawowe efekty działań uczestników stosunków międzynarodowych i określać znaczenie procesów dla zmian systemu międzynarodowego, wykorzystując zdobytą wiedzę o odpowiednich nurtach, metodach i technikach badawczych.  | P7U\_UP7S\_UW |
| 13IPS-2A \_U07 | Potrafi adekwatnie posłużyć się normami prawnymi, obowiązującymi zasadami oraz zwyczajami celem rozwiązania konkretnych zadań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym świecie. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów naukowych, które potrafi samodzielnie definiować. | P7U\_UP7S\_UW |
| 13IPS-2A \_U08 | Analizuje proponowane rozwiązania problemów naukowych z zakresu relacji politycznych i gospodarczych oraz sięga po odpowiednie metody badawcze dla ich rozstrzygnięcia z uwzględnieniem wiedzy o naukach politycznych i stosunkach międzynarodowych. | P7U\_UP7S\_UU |
| 13IPS-2A \_U09 | Potrafi przygotowywać pisemne prace naukowe dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem ujęć z zakresu różnych dziedzin w języku angielskim. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim, łącząc wiedzę i metody z różnych dziedzin nauk społecznych.  | P7U\_UP7S\_UK |
| 13IPS-2A \_U10 | Potrafi porozumiewać się w języku angielskim za pomocą różnych kanałów i technik komunikacyjnych na poziomie naukowym, popularnonaukowym i popularnym, ze specjalistami w zakresie nauk o polityce, społeczno-antropologicznych, historycznych. | P7U\_UP7S\_UK |
| 13IPS-2A \_U11 | Potrafi rozpoznać specyfikę kulturową, zwyczaje i zasady niezbędne dla funkcjonowania na styku kultur i subkultur oraz relacji międzyludzkich w różnych regionach świata. | P7U\_UP7S\_UWP7S\_UO |
| 13IPS-2A \_U12 | Posiada umiejętność identyfikacji i właściwej klasyfikacji toczących się na świecie konfliktów. Potrafi wskazać ich przyczyny i skutki dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Zna mechanizmy oraz środki pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych. Potrafi przeprowadzić analizę wybranych zjawisk i przedstawić ich interpretację w zależności od przyjętych metod oraz technik badawczych. | P7U\_UP7S\_UW |
| 13IPS-2A \_U13 | Potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę z zakresu działania instytucji międzynarodowych, mechanizmów podejmowania przez nie decyzji oraz zasad polityk wspólnotowych. Umiejętnie posługuje się wiedzą na temat ochrony praw człowieka w stosunkach międzynarodowych i polityce wewnętrznej państw. | P7U\_UP7S\_UO |
| 13IPS-2A \_U14 | Potrafi skutecznie kierować zespołem projektowym, potrafi formułować cele projektu i modyfikować je odpowiednio do warunków ich realizacji, zarządzać wszystkimi procesami związanymi z planowaniem i wdrażaniem projektu (ze szczególnymi uwzględnieniem takich aspektów, jak czas, koszty, zakres, jakość, ryzyko projektu). | P7U\_UP7S\_UO |
| 13IPS-2A \_U15 | Potrafi krytycznie (opozycyjnie) analizować i interpretować przekazy medialne (dzięki regularnemu monitoringowi i analizie porównawczej wybranych przekazów. Umie wskazać na naukowe podstawy formułowanych wniosków. | P7U\_UP7S\_UU |
| 13IPS-2A \_U16 | Umie komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami, które nie są specjalistami, umie przedstawiać swoje poglądy w sposób klarowny, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.  | P7U\_UP7S\_UK |
| 13IPS-2A \_U17 | Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii | P7U\_UP7S\_UK |
|  | **13.3 Kompetencje społeczne** |  |
| 13IPS-2A \_K01 | Jest gotów do świadomego, twórczego i odpowiedzialnego wykonywania zadań badawczych i przedsięwzięć, ustawicznie pogłębiając wiedzę i umiejętności. Krytycznie i twórczo odnosi się do badanych problemów. | P7U\_KP7S\_KK |
| 13IPS-2A \_K02 | Jest gotów współdziałać w zespole, uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych i podejmować różne role w zespole w zależności od zadania i kompetencji. | P7U\_KP7S\_KO |
| 13IPS-2A \_K04 | Jest gotów do współorganizowania instytucji w obszarze działalności polityczno-społecznej i działania w interesie publicznym, określając właściwie priorytety służące do realizacji poszczególnych celów.  | P7U\_KP7S\_KO |
| 13IPS-2A \_K05 | Jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w zakresie wykonywanych przez siebie zadań. Jest świadomy uczestnictwa w globalnej wymianie naukowej i docenia wartość swobody i wolności w wymianie myśli i poglądów. | P7U\_KP7S\_KR |
| 13IPS-2A \_K06 | Jest gotów do dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań, identyfikuje te potrzeby i stara się rozwiązać trudności. Potrafi wskazać na ich uogólnione podstawy i dążyć do obiektywizowania problemu. | P7U\_KP7S\_KR |
| 13IPS-2A \_K07 | Interesuje się stanem zasobu narodowego, europejskiego i światowego dziedzictwa cywilizacyjno-kulturowego i zajmuje wobec tej wiedzy aktywną postawę. Angażuje się w ich twórczy rozwój. | P7U\_KP7S\_KK |
| 13IPS-2A \_K08 | Jest gotów do aktywnego i ustawicznego uczestnictwa w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym, zdobywa wiedzę na temat aktualnych wydarzeń, wykorzystując różnorodne źródła informacji. | P7U\_KP7S\_KO |
| 13IPS-2A \_K09 | Jest gotów do pogłębiania zainteresowania różnorodnymi globalnymi i lokalnymi zjawiskami politycznymi i społecznymi, starając się je zidentyfikować i przyjąć postawę krytyczną.  | P7U\_KP7S\_KO |
| 13IPS-2A \_K10 | Jest gotów dążyć do aktywnego powiększania dorobku naukowego w wybranej dziedzinie | P7U\_KP7S\_KR |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13IPS-2A \_W13 | Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiegooraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej indywidualnej i zbiorowej w oparciu o najnowsze międzynarodowe prawodawstwo. | P7S\_WGP7S\_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 II stopnia *International and Politological Studies* odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego wobec coraz większych i coraz bardziej różnorodnych wyzwań dla polityki państwa w wielu sferach życia politycznego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 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. Niezbędne jest również biegłe posługiwanie się językiem obcym (w przypadku IPS – angielskim). Na tej podstawie zostały sformułowane zakładane efekty uczenia się i opracowany program studiów dla kierunku *International and Politological Studies*. Program z dominująca rolą nauk o polityce i administracji ma jednak charakter bardzo interdyscyplinarny. Uwzględniono w nim z jednej strony założenia ogólnoakademickiego profilu kierunku, który ma przygotować studentów do prowadzenia badań naukowych, z drugiej zaś konieczność rozwijania kompetencji niezbędnych w wykonywaniu różnych zawodów. Student ma możliwość – dzięki wprowadzeniu dużej liczby modułów wybieralnych – elastycznego i indywidualnego kształtowania własnej ścieżki dydaktycznej i rozwijania swoich zainteresowań.

1. **Program kształcenia na kierunku IPS jest zgodny z misją i strategią Uniwersytetu Łódzkiego.**

Misją Wydziału, wpisaną w misję Uczelni, jest kształcenie młodych ludzi w taki sposób, aby mogli w swoim dorosłym życiu zawodowym doskonale odnajdywać się na konkurencyjnym międzynarodowym rynku pracy. Wydział dąży do kształcenia ludzi przedsiębiorczych, twórczych i umiejących w elastyczny sposób reagować na nowe wyzwania stwarzane przez globalny rynek pracy. Studiując IPS student zdobywa umiejętności analizy, syntezy, formułowania problemów na poziomie strategicznym i operacyjnym, a także profesjonalnego działania w różnych sferach życia społeczno-politycznego. Student poprzez świadomy wybór specjalizacji (po 1 semestrze) oraz ofertę zajęć opcjonalnych ma możliwość wdrożenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego oczekiwaniom dotyczącym zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy.

Studia drugiego stopnia przygotowują przede wszystkim do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, rozwijają wrażliwość i odpowiedzialność naukową, jak też kształtują zachęty do udziału w międzynarodowych debatach naukowych, zarówno w formule udziału w konferencjach, jak też aktywności publikacyjnej.

1. **Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się prowadzonych na uczelni:**

W odróżnieniu od kierunków *politologia, stosunki międzynarodowe* (WSMiP UŁ); *ekonomia* studia w języku angielskim, *finanse i biznes międzynarodowy* (WES UŁ); *etnologia i antropologia kulturowa, wojskoznawstwo* (WFH UŁ), *dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo* (WF UŁ), kierunek IPS realizowany jest w całości w języku angielskim. Łączy w sobie treści i efekty z zakresu subdyscyplin nauk społecznych – politologii i stosunków międzynarodowych, przy włączeniu elementów dotyczących studiów z zakresu kultury, gospodarki, regionalistyki i problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Jego dyscyplinarność czyni z niego kierunek unikatowy w skali uczelni. Kierunek IPS realizowany jest w około 50% w formule specjalności, co spowoduje większą swobodę i elastyczność w kreowaniu programu studiów przez studentów.

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 cztery semestry. Student musi zdobyć w każdym roku akademickim co najmniej 60 punktów, łącznie w ciągu studiów stacjonarnych 123 ECTS.

a. łączna liczba punków ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach kontaktowych (wymagających bezpośredniego udziału wykładowców i studentów): 123 ECTS.

b. łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 8 ECTS.

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

d. liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych (100 ECTS) i nauk humanistycznych (23 ECTS).

e. zajęcia zapewniające studentom udział w badaniach naukowych: seminaria magisterskie - 33 ECTS.

**18. 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.

**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** NIE DOTYCZY

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

Przygotowanie studentów kierunku *International and Politological Studies* do prowadzenia badań naukowych realizowane jest przede wszystkim w ramach seminariów dyplomowych i konwersatoriów.

Przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych osiągane jest również w module przedmiotów wybieralnych dostępnych dla studentów kierunku *International and Politological Studies* z puli przedmiotów ogólnowydziałowych.

**e) Wykaz i wymiar szkoleń obowiązkowych**

Student na I semestrze studiów drugiego 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)

