|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu**  Polityka historyczna | | | **Kod ECTS**  *MK 25* |
| **Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot**  *Wydział / Instytut/Katedra* Wydział Nauk Społecznych/Instytut Historii/Katedra Historii Powszechnej i Polski XIX w. i Najnowszej | | | |
| **Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)**  Krzysztof Tarka | | | |
| **Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin** | | | **Liczba punktów ECTS: 1** |
| **A.** **Formy zajęć** *(wybrać)*   * *wykład* | | |
| **B.** **Sposób realizacji** *(wybrać)*   * *zajęcia w sali dydaktycznej* | | |
| **C.** **Liczba godzin:** 20 | | |
| **Status przedmiotu**  podstawowy | | **Język wykładowy**  polski | |
| **Metody dydaktyczne**   * *wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny* | | **Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne** | |
| **Sposób zaliczenia**   * *zaliczenie* | |
| **B. Formy zaliczenia** *na przykład:*   * *wykonanie pracy zaliczeniowej* | |
| **C. Podstawowe kryteria**  *systematyczna obecność na zajęciach* | |
| **Cele przedmiotu**  Pogłębienie wiedzy studentów na temat wybranych problemów dotyczących polityki historycznej | | | |
| **Treści programowe**  1. Przedstawienie tematyki zajęć i omówienie podstawowej literatury przedmiotu  2. Definicje polityki historycznej  3. „Polskie obozy śmierci”  4. Żołnierze wyklęci  5. Spory o PRL  6. Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich  7. Polityka historyczna w stosunkach polsko-niemieckich  8. W przestrzeni publicznej: pomniki, nazwy ulic  9. Instytucje: IPN, ECS, Muzeum II Wojny, Muzeum Polin | | | |
| **Wykaz literatury**  Chwedoruk R., Polityka historyczna, Warszawa 2018  Historia i politycy. Polityka pamięci w III RP, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011  Kurpiewski P., Historia na ekranie Polski Ludowej, Gdańsk 2017  Machcewicz P., Muzeum, Kraków 2017  Nowak A., Historia i polityka, Kraków 2016  Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008  Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2016  Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, Warszawa 2009  Polityka historyczna: historycy-politycy-prasa, Warszawa 2005  Polityka historyczna w literaturze polskiej, red. K. Stepnik, M. Piechota, Lublin 2011  Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech po roku 1989: w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich, red. J. Andrychowicz-Skrzeba, Gdańsk 2014  Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródeł sukcesu, red. Z. Kurtyka, D. Bębnowski, Warszawa 2017  Pomiędzy jubileuszami: polityka historyczna polsko-niemieckiej codzienności, red. K. Zimmer, J. Andrychowicz-Skrzeba, Warszawa 2017  Sepkowski A., Mity, historia, polityka, Toruń 2011 | | | |
| **Efekty uczenia się** | **Wiedza**  Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk historycznych. Posiada wiedzę z zakresu historii najnowszej. Posiada znajomość elementarnej terminologii dotyczącej polityki historycznej. Dostrzega relacje pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a przeszłością. Wie, że badania i debata historyczna są procesem, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. | | |
| **Umiejętności**  Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, oceniać oraz użytkować informacje i dane z wykorzystaniem różnych źródeł i metod. Rozumie konieczność i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego. | | |
| **Kompetencje społeczne (postawy)**  Jest świadomy znaczenia nauk humanistycznych, a szczególnie historii dla utrzymania i rozwoju więzi społecznych na różnych poziomach. | | |
| **Kontakt**  *Adres email lub telefon do osoby odpowiedzialnej za przedmiot* tarka@uni.opole.pl | | | |