Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r.

**Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wydziału | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ |
| Nazwa jednostki prowadzącej moduł | Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ |
| Nazwa modułu kształcenia | Korean Government and Politics |
| Język kształcenia | j. angielski |
| Cele kształcenia | Zrozumienie historycznych procesów rozwoju polityki Korei Południowej.  Poznanie strategii polityki zagranicznej Korei Południowej i jej relacji z kluczowymi globalnymi graczami.  Rozpoznanie czynników społeczno-politycznych i gospodarczych wpływających na politykę wewnętrzną i zagraniczną Korei Południowej. |
| Efekty kształcenia dla modułu kształcenia | student jest gotów do dalszego pogłębiania i rozwijania własnej wiedzy i umiejętności (P6U\_K; P6S\_KK)  student potrafi porozumiewać się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (P6S\_UK)  student zna i rozumie specyfikę kulturową Korei Południowej oraz jej rolę w budowaniu wizerunku kultury koreańskiej na świecie, co jest istotne dla zrozumienia relacji Korei Południowej z krajami azjatyckimi, afrykańskimi i zachodnimi - zwłaszcza w aspekcie soft power (P6S\_WK; P6S\_WG) |
| Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów | Esej 1: Analiza ważnego wydarzenia w polityce Korei Południowej  Esej 2: Studium porównawcze polityki zagranicznej Korei Południowej z innym krajem  Zaliczenie końcowe (do wykonania w domu) |
| Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) | Fakultatywny |
| Rok studiów | 1, 2,3 – studia 1 stopnia |
| Semestr | zimowy |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Imię i nazwisko koordynatora modułu i/lub osoby/osób prowadzących moduł | prof. Erdem Cagri |
| Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł | prof. Erdem Cagri |
| Sposób realizacji | zaliczenie na ocenę |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | brak |
| Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia | 30 godz. |
| Liczba punktów ECTS przypisana modułowi | 6 |
| Bilans punktów ECTS | Nakład pracy studenta: 180 godzin (1 godzina = 45 minut), w tym:  zajęcia konwersatoryjne 30  analiza i przygotowanie danych 30  analiza źródeł historycznych 10  przyswajanie terminologii obcojęzycznej 5  studiowanie literatury 20  przygotowanie do zajęć 10  przygotowanie raportu 30  przygotowanie do testu końcowego 15  samokształcenie w zakresie zajęć 15  zbieranie informacji do projektu 15 |
| Stosowane metody dydaktyczne | Wykład; wykład z prezentacją multimedialną; dyskusja; analiza źródeł |
| 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 | Warunkiem zaliczenia kursu jest :  Esej 1: 30% całkowitej oceny  Esej 2: 30% całkowitej oceny  Zaliczenie końcowe (do wykonania w domu): 30% całkowitej oceny  Obecność: 10% całkowitej oceny |
| Treści modułu kształcenia (z podziałem na formy realizacji zajęć) | Tydzień 1: Wprowadzenie do problematyki Korei Południowej  Tydzień 2: Krótka historia Korei: 1905-1987  Tydzień 3: Instytucje polityczne: polityka konstytucyjna, polityka ustawodawcza, polityka wykonawcza, polityka sądownicza  Tydzień 4: Kultura i zachowania polityczne; Proces polityczny: wybory, polityka grup interesu i środki masowego przekazu  Tydzień 5: Partie polityczne i przywództwo polityczne; Polaryzacja polityczna: regionalizm, ideologia i zmiany pokoleniowe  Tydzień 6: Zagraniczna polityka gospodarcza  Tydzień 7: Południowokoreański model rozwoju  Tydzień 8: Koreańska polityka zagraniczna: Przegląd historyczny  Tydzień 9: Dyplomacja wobec Korei Północnej i Państwa Środka  Tydzień 10: Relacje z Korą Północną: zagrożenia i dynamika bezpieczeństwa regionalnego; zjednoczenie Korei  Tydzień 11: Relacje z wielkimi mocarstwami; sojusz RKKA-USA; ewoluujące stosunki z Chinami, kwestia Rosji, stosunki japońskie.  Tydzień 12: Polityka bezpieczeństwa i obrony  Tydzień 13: Stosunki polsko-koreańskie; koreański kompleks wojskowo-przemysłowy; partnerstwo strategiczne  Tydzień 14: Podsumowanie kursu  Tydzień 15: Ocena końcowa |
| Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu | Han, J., Pardo, R. P., & Cho, Y. (Eds.). (2023). South Korean Politics. Oxford University Press.  Wykładowca na bieżąco przedstawi kilka artykułów związanych z tematyką każdego wykładu.  Przedstawiona zostanie także dodatkowa lista lektur (tylko pozycje sugerowane - nieobowiązkowe) |