**Nazwa przedmiotu:**

System bezpieczeństwa narodowego

**Koordynator przedmiotu:**

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Administracja

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

A13\_SBN

**Semestr nominalny:**

5 / rok ak. 2021/2022

**Liczba punktów ECTS:**

2

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin lekcyjnych: - udział w wykładach - 30 godz. - praca własna: przygotowanie do zajęć - 20 godz; studiowanie wskazanej literatury - 20 godz.; napisanie referatu - 10 godz.;

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

1 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

2 ECTS

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 15h |
| Ćwiczenia:  | 15h |
| Laboratorium:  | 0h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Związki korelacyjne: Przedmiot pogłębia wiedzę kierunkową i rozwija umiejętności systemowego postrzegania bezpieczeństwa narodowego. Wykorzystuje wiedzę z przedmiotu: Historia bezpieczeństwa narodowego Polski, Teoria bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa i jego rola.

**Limit liczby studentów:**

grupa specjalizacyjna

**Cel przedmiotu:**

Cele: Wzbogacenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie rozumienia istoty i mechanizmów organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa narodowego w warunkach występujących wielorakich zagrożeń i uwarunkowań w cywilizacji informacyjnej, z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz bezpieczeństw. Przedmiot jest zorganizowany w układzie problemowym. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią wprowadzenie do studiowania szerszych problemów i dostarczają studentom wiedzy w zakresie rozumienia istoty systemu bezpieczeństwa narodowego, celu, zadań i jego struktury.

**Treści kształcenia:**

Wykład;
Bezpieczeństwo narodowe – pojęcia i istota
Rola, środki i narzędzia państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP
Kompetencje organów władzy i administracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
Kompetencje i zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
Podmioty wykonawcze systemu bezpieczeństwa narodowego
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego
Ćwiczenie;
Funkcje, zadania i kompetencje władzy wykonawczej szczebla centralnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
1.Prezydent RP
2.Rada Ministrów
3.Wybrane organy centralne

**Metody oceny:**

Kolokwium, test zaliczeniowy: po 2 pytania z każdego wykładu zamknięte z podpowiedziami wielokrotnego wyboru. Wykonanie pracy zaliczeniowej z tematyki pracy własnej studenta: wypowiedź pisemna na wybrany przez studenta temat związany z problematyką przedmiotu (10 – 20 stron A4). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest udział w wykładach, uzyskanie pozytywnych ocen z testu i pisemnej pracy zaliczeniowej. Wykłady kończą się testem podsumowującym, który obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Ocena końcowa będzie określona na podstawie efektów aktywności studenta w dyskusjach i efektów rozwiązania problemów oraz wykonanej pracy zaliczeniowej. Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. W przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do rozliczenia się z treściami merytorycznymi w godzinach konsultacji. Na ocenę końcową z przedmiotu składają się: test (60%); pisemna praca zaliczeniowa (40%).

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011.
2. M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego RP, AON, Warszawa 2013.
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, ELIPSA, Warszawa 2009.
4. R. Jakubczak, J. Marczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011.
5. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, SCHOLAR, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
1. M. Karpiuk, K. Orzeszyna, Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2014.
2. M. Karpiuk, K. Walczuk, Prawo bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2013.
3. A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
4. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, DIFIN, Warszawa 2011.
5. W. Kitler, Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2005.

**Witryna www przedmiotu:**

do uzupełnienia

**Uwagi:**

Metody dydaktyczne: - wykład (z elementami konwersatorium i opisem przypadków); - analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca z książką; - indywidualne projekty studenckie (praca zaliczeniowa); - rozwiązywanie problemu i prezentacja z wykorzystaniem. środków multimedialnych - konsultacje; - dyskusja;

## Charakterystyki przedmiotowe