**ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2020-2021 рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифр | Бакалавр ОПП | Форма навчання: **денна** | | | | | | | | | | Форма контролю | Семестр | Відмітка про погодження |
| Назва спеціальності (спеціалізації) | Кредитів на рік | Обсяг годин^ | | | | | Кількість індивідуальних робіт | | | |
| Всього | аудиторних | | | |
| Разом | у тому числі | | |
| Л | Лр | Пз | КП | КР | РГ | р |
| 052 | Політологія ( Політичний менеджмент ) | ***3,0*** | ***90*** | ***50*** | ***20*** |  | ***30*** |  | 1 |  |  | ***Зал*** | ***1*** |  |
| 052 | Політологія ( Політичний менеджмент ) | ***3,5*** | ***105*** | ***64*** | ***30*** |  | ***34*** |  | 1 |  |  | ***Екз*** | ***2*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифр | Бакалавр ОПП | Форма навчання: **заочна** | | | | | | | | | | Форма контролю | Семестр | Відмітка про погодження |
| Назва спеціальності (спеціалізації) | Кредитів на рік | Обсяг годин^ | | | | | Кількість індивідуальних робіт | | | |
| Всього | аудиторних | | | |
| Разом | у тому числі | | |
| Л | Лр | Пз | КП | КР | РГ | р |
| 052 | Політологія ( Політичний менеджмент ) | ***3,5*** | ***105*** | ***28*** | ***8*** |  | ***20*** |  | 1 |  |  | ***Зал*** | ***1*** |  |
| 052 | Політологія ( Політичний менеджмент ) | ***3,0*** | ***90*** | ***24*** | ***6*** |  | ***18*** |  | 1 |  |  | ***Екз*** | ***2*** |  |

**Мета та завдання навчальної дисципліни**

Мета навчальної дисципліни – набуття студентами новітньої системи політико-правових знань на основі ґрунтовного вивчення надбань світової цивілізації: уявлень, поглядів, теоретичних концепцій про політику, державу, право, а також формування громадянської політичної культури.

**Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Зміст | | Результати навчання |
| ІК – інтегральна компетентність, СК - спеціальні (фахові) компетентності, ЗК - загально-професійні компетентності, ПРН – програмні результати навчання | | | |
| **ІК** | Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у політичній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки. | | |
|  | | | |
| **ЗК1**  **ЗК3**  **ЗК4**  **ЗК7**  **СК1**  **СК2**  **СК3**  **СК4**  **СК6**  **СК9** | Знання предметної області та розуміння  професійної діяльності.  Здатність бути критичним і самокритичним.  Здатність спілкуватися з представниками  інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.  Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.  Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.  Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.  Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців та нефахівців | **ПРН7.** Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.  **ПРН9**. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.  **ПРН10.** Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. | |

**Програма навчальної дисципліни**

**Семестр І**

**Змістовий модуль 1**

**Предмет і завдання курсу «Історія зарубіжних політичних вчень».**

**Політичні погляди Стародавнього світу, доби Античності.**

Тема 1

**Теоретико-методологічні засади «Історії зарубіжних політичних** **вчень».**

Предмет «Історії зарубіжних політичних вчень». Мета і завдання навчальної дисципліни. Зародження, основні етапи розвитку і періодизація. Методи та функції «Історії зарубіжних політичних вчень».

Тема 2

**Політична думка Стародавнього світу.**

Матеріальні передумови виникнення і розвитку політичної думки. Погляди на державу і право в країнах Стародавнього Сходу. Пам’ятки політичної думки Стародавнього Єгипту і Месопотамії. Політична думка Стародавньої Індії. Основні течії суспільної думки Стародавнього Китаю (конфуціанство, легізм, даосизм, моїзм).

Тема 3

**Політична думка Стародавньої Греції.**

Політична думка античної Греції; періодизація, Демокріт, софісти, Сократ. Платон про ідеальну державу: про виникнення держави, її сутність та владу; еволюція форм державного правління та шляхи переходу до ідеальної держави; політика як знання і мистецтво. Політико-правове вчення Арістотеля: походження та сутність полісної держави; політична сутність людини, сутність влади та механізми її здійснення; про досконалий державний устрій.

Тема 4

**Політичні вчення Стародавнього Риму.**

Сутність політичного життя римського суспільства. Політичне вчення Цицерона: походження та взаємозв’язок держави і права; сутність держави та її форми; уявлення про ідеального громадянина, ідеального правителя та ідеальну державу. Політичні ідеї римських стоїків, вчення Сенеки. Політичні погляди римських юристів.

**Змістовий модуль 2**

**Теократичні доктрини політики Середньовіччя. Політичні погляди доби Відродження, Реформації, Нового часу.**

Тема 5

**Політичні вчення доби Середньовіччя.**

Основні риси і особливості політичної думки середніх віків. Схоластика. Теократична доктрина Августина Блаженного. Вчення Фоми Аквінського. Класифікація форм держави. Обґрунтування влади і законів. Вчення про закони Марсилія Падуанського. Політико-правові напрямки в ісламі.

Тема 6

**Політичні вчення доби Відродження та Реформації.**

Зміна світогляду європейських мислителів: від схоластики до раціоналізму. Гуманістичний світогляд. Державно-правові погляди Ніколо Макіавеллі. Політико-правові ідеї Реформації: Мартін Лютер, Жан Кальвін, Фауст Соцін. Теорія державного суверенітету Жана Бодена. Утопічний соціалізм Томаса Мора і Томазо Кампанелли.

Тема 7

**Політичні вчення Західної Європи на початку Нового часу.**

Сутність та призначення держави ранньомодерної доби. Гуго Гроцій про державу і право. Проблеми державності, права, миру і порядку у вченні Томаса Гоббса. Політичне вчення Бенедикта Спінози. Джон Локк про лібералізм, державу і право.

**Семестр ІІ**

**Змістовий модуль 3**

**Політичні вчення доби Просвітництва**

Тема 8

**Просвітництво як культурно-ідеологічний та суспільно-політичний рух. Французьке Просвітництво.**

Просвітництво як суспільно-політичний феномен. Соціально-політичний утопізм. Просвітницький «раціоналізм». Метафізичність пізнання, антиісторизм. Романтизм як реакція на просвітницький раціоналізм. Є. Гофман, Альфонс до Ламартіна да Мюссе. Соціалізація науки.

Політико-правова теорія Шарля-Луї Монтескьє (про розподіл влади). Суспільний договір Жан-Жака Руссо: історія, теорія, практика. Соціалістично-комуністична утопія. Габріель-Бонно Маблі, Мореллі. Просвітницький атеїзм і радикалізм. Жан Мельє.

Тема 9

**Північноамериканська політична думка Просвітницької** **доби.**

Демократичний радикалізм Тома Пейна. Ліберальний демократизм Томаса Джефферсона, «Демократичні принципи». Теорія федералізму А. Гамільтона.

Тема 10

**Політико-просвітницька думка Англії.**

Політична філософія Адама Сміта. Вікторіанський лібералізм Джона-Стюарта Мілля, «Індивідуальна свобода і межі суверенності індивіда».

**Змістовий модуль 4**

**Політичні вчення: від Великої французької революції до зародження марксизму.**

Тема 11

**Політичні вчення доби Великої французької революції.**

Ліберально-демократичні ідеї Жана-Антуана де Кондорсе. Теорія консерватизму Едварда Берка, «Права людини».

Тема 12

**Німецька класична політична філософія.**

Іммануїл Кант про мораль, право, політику. Політична філософія Г.-В.-Ф. Гегеля «Суспільство і держава».

Тема 13

**Соціально-політичні утопії XIX століття.**

Політичний технократизм і сцієнтизм Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона. Соціально-психологічний політичний прагматизм Франсуа-Марі-Шарля Фурьє. Комуно-реформізм Роберта Оуена. Революційно-комуністичні утопії 30-50-х рр. ХІХ ст.: Л.-О. Бланкі, В.Вейтлінг.

Тема 14

**Марксизм як новий тип соціального мислення.**

Теоретико-методологічні засади класичного марксизму. Революційно-комуністична теорія марксизму. Карл Маркс, Фрідріх Енгельс «Німецька ідеологія», «Маніфест Комуністичної партії».

Критичний соціал-демократичний марксизм. Карл Каутський. «Антимарксизм» Едуарда Бернштейна.

Постмарксистські концепції. Ленінське вчення про політику, владу, державу; теорія перманентної революції Л. Троцького; прагматична теорія суспільного розвитку М.Бухаріна; неомарксистська концепція А. Грамші. «Залізний закон олігархії» Р. Міхельса.

**Змістовий модуль 5**

**Новітні зарубіжні політичні вчення ХХ-ХХІ ст.**

Тема 15

**Соціально-політична думка Західної Європи кінця ХІХ ст.–поч. ХХ ст.**

Теорія політики Макса Вебера. Теорія демократії Ж.-А.-К. де Токвіля. Теорія еліт і політичного (правлячого) класу В. Парето і Г. Моски. Політичний раціовіталізм Хосе Ортеги-і-Гасета.

Тема 16

**Теорії інституціоналізму. «Реалістичні» тенденції в політичній** **науці.**

Теорія інституціоналізму Моріса Оріу. Теорія «політичного» у концепції Карла Шмітта. Теорія елітарної демократії Йозеса Шумпетера. Проблеми ідеології та утопії в політичній концепції Карла Мангейма.

Тема 17

**Біхевіоралістичні теорії політики.**

Фундатор американської політологічної науки Чарльз Мерріам. Біхевіористська концепція предмету політичної науки Геральда Лассуелла. Теорія «зацікавлених груп» Артура Бентлі.

Тема 18

**Нормативні теорії влади і демократії.**

Поліархічна теорія демократії Роберта Даля. Теорія демократії Джованні Сарторі. Основи політичної науки Моріса Дюверже. Консоціальна демократія Арендта Лейпхарда.

Тема 19

**Теорія системного та структурно-функціонального** **аналізу політики.**

Структурний аналіз політики Талкота Парсонса. Системний фукнкціоналізм політичної теорії Габріеля Алмонда. Адаптивний концепт аналізу в політиці Девіда Істона. Методологічні засади постструктуралізму Мішеля Фуко.

Тема 20

**Компаративний і комунікативний аналіз політики.**

Ханна Арендт про тоталітаризм та політичну свободу як джерело людської гідності. Теорія політичної комунікації Юргена Хабермаса. Проблеми компаративного аналізу Девіда Аптера.

Тема 21

**Теорії модернізації.**

Новий інституціоналізм. Теорія справедливості Джона Роулза. Теорія політичної модернізації і розвитку Самюеля Хантінгтона. Критичний раціоналізм світового політичного розвитку Карла Поппера.

Тема 22

**Технократично-сцієнтичні концепції політичного** **розвитку.**

Концептуальні основи технократичних теорій Т. Веблена і Дж. Гелбрайта. Даніель Белл про індустріальне суспільство як суспільство «меритократії». Постінсдустріальна прогностика Елвіна Тоффлера. Концепції інформаційного суспільства Йозефа Масуди і Мануеля Кастельса.

Тема 23

**Теорія розвитку світової політики.**

Концепція світової першості Збігнєва Бжезінського («Велика шахівниця та гегемонія США»). Геополітична компаративістика Стейна Роккана («Теорія Європи»); критичні точки історії; електоральні дослідження Роккана.

**ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ**

**І СЕМЕСТР**

**ТЕМА 1. Теоретико-методологічні засади «Історії зарубіжних політичних** **вчень.**

**План семінарського заняття:**

1. Предмет історії політичних вчень.

2. Методологічні засади історії політичних вчень.

3. Основи наукової періодизації історії політичних вчень.

**ТЕМА 2. Політична думка Стародавнього світу.**

**План семінарського заняття:**

1. Політичні ідеї Стародавнього Єгипту та Месопотамії.

2. Особливості політичних ідей Стародавньої Індії.

3. Політичні вчення Стародавнього Китаю.

**ТЕМА 3. Політична думка Стародавньої Греції.**

**План семінарського заняття:**

1. Логіко-понятійне обґрунтування політики мислителями античності.

2. Політичне вчення Платона:

2.1. Платон про виникнення держави, її сутності та влади.

2.2. Еволюція форм державного правління та шляхи переходу до ідеальної держави.

2.3. Платон про власність, соціальну структуру, політичний устрій в ідеальній державі.

2.4. Політика як знання і мистецтво.

3. Політичне вчення Аристотеля:

3.1. Методологія побудови політичної теорії.

3.2. Політична сутність людини.

3.3. Аристотель про досконалий державний устрій.

3.4. Аристотель про виховання людини.

**ТЕМА 4. Політичні вчення Стародавнього Риму.**

**План семінарського заняття:**

1. Сутність політичного життя римського суспільства.

2. Політичне вчення Цицерона.

3. Політичні ідеї римських стоїків. Сенека.

4. Сутність політичних поглядів римських юристів.

**ТЕМА 5. Політичні вчення доби Середньовіччя.**

**План семінарського заняття:**

1. Історичні, економічні та суспільно-політичні умови виникнення християнства.

2. Політичні погляди Аврелія Августина.

3. Фома Аквінський та його політична доктрина.

**ТЕМА 6. Політичні вчення доби Відродження та Реформації.**

**План семінарського заняття:**

1. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

2. Вчення Жана Бодена про державу.

3. Соціально-політичний зміст реформаторства М. Лютера, Т.Мюнцера, Ж. Кальвіна.

4. Томас Мор і Томазо Кампанелла – класичні представники утопічного соціалізму.

**ТЕМА 7. Політичні вчення Західної Європи на початку Нового часу.**

**План семінарського заняття:**

1. Вчення Гуго Гроція про державу і право.

2. Політичне вчення Бенедикта Спінози.

3. Політичне вчення Томаса Гоббса.

4. Лібералізм Джона Локка.

**ІІ СЕМЕСТР**

**ТЕМА 8. Просвітництво як культурно-ідеологічний та суспільно-політичний рух. Французьке Просвітництво.**

**План семінарського заняття:**

1. Просвітництво як суспільно-політичний феномен. Соціалізація науки

2. Соціально-політичний утопізм.

3. Романтичний напрямок.

4. Французька політична думка доби Просвітництва.

5. Політичне вчення Шарля-Луї Монтеск’є.

6. Концепція «суспільного договору» Жан-Жака Руссо.

**ТЕМА 9. Північноамериканська політична думка Просвітницької** **доби.**

**План семінарського заняття:**

1. Ідеї демократичного устрою держави та народного суверенітету у вченнях Б. Франкліна, Т. Пейна і Т. Джефферсона.

2. Політичні концепції централістів-федералістів Дж. Адамса, А. Гамільтона і Дж. Медісона.

**ТЕМА 10. Політико-просвітницька думка Англії.**

**План семінарського заняття:**

1. Економічні засади політичної філософії Адама Сміта.

2. Вікторіанський лібералізм Джона-Стюарта Мілля.

**ТЕМА 11. Політичні вчення доби Великої французької революції.**

**План семінарського заняття:**

1. Загальна характеристика передумов та сутності Великої французької революції.

2. Едмунд Берк – основоположник класичного консерватизму.

3. Критика революції у політичній концепції Ж. де Местра.

4. Політичне вчення Б. Констана.

5. Політичне вчення Ж.-М. Кондорсе.

**ТЕМА 12. Німецька класична політична філософія.**

**План семінарського заняття:**

1. Особливості становлення політичної думки в Німеччині.

2. І. Кант про право, мораль та політику.

3. Держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля.

**ТЕМА 13. Соціально-політичні утопії XIX століття.**

**План семінарського заняття:**

1. Політичне вчення К.-А. де Сен-Сімона.

2. Суспільно-політичний прагматизм Ф.-М.-Ш. Фур’є.

3. Практичний комунізм Р. Оуена.

4. Робітничий комунізм Л.-О. Бланкі та В. Вейтлінга.

**ТЕМА 14. Марксизм як новий тип соціального мислення.**

**План семінарського заняття:**

1. Сутність марксизму як нового типу соціально-політичних вчень.

2. Марксистська концепція держави і влади.

3. «Демократичний соціалізм» Е. Берштейна.

4. Концепція суспільного прогресу Карла Каутського.

**ТЕМА 15. Соціально-політична думка Західної Європи кінця ХІХ ст.–поч. ХХст.**

**План семінарського заняття:**

1. Теорія політики М. Вебера.

2. Теорія демократії А. де Токвіля.

3. Теорії еліт і політичного класу В. Парето і Р. Моски.

4. Політичний раціовіталізм Х. Ортеги-і-Гасето.

**ТЕМА 16. Теорії інституціоналізму. «Реалістичні» тенденції в політичній** **науці.**

**План семінарського заняття:**

1. М. Оріу як засновник теорії інтитуціоналізму.

2. К. Шмідтт про сутність, поняття і категорії «політичне».

3. Й. Шумпетер як теоретик політичної методології.

4. Теорія пізнання соціально-політичних процесів К. Мангейма.

**ТЕМА 17. Біхевіоралістичні теорії політики.**

**План семінарського заняття:**

1. Чіказька школа політологічних досліджень. Біхевіоралізм про політичний процес як процес реалізації людської волі.

2. Основні параметри нової політичної науки за Ч. Мерріамом.

3. Біхевіористські засади теорії політики Г. Лассуелла.

4. Наукова методологія і теорія емпіричних досліджень А. Бентлі.

**ТЕМА 18. Нормативні теорії влади і демократії.**

**План семінарського заняття:**

1. Концептуальні засади нормативних політичних теорій.

2. Р. Даль як засновник концепції поліархічної демократії.

3. Демократія як селективна поліархія в концепції Д. Сарторі.

4. Основи політичної науки М. Дюверже.

5. Політична теорія Р. Арона.

**ТЕМА 19. Теорія системного та структурно-функціонального** **аналізу політики.**

**План семінарського заняття:**

1. Т. Парсонс як засновник школи структурного функціоналізму.

2. Г. Алмонд та Д. Істон як засновники системного аналізу політики.

3. Структуралізм у політичній теорії К. Леві-Строса.

4. Постструктуралізм М. Фуко.

**ТЕМА 20. Компаративний і комунікативний аналіз політики.**

**План семінарського заняття:**

1. Обґрунтування тоталітаризму Х. Арендт.

2. Загальна характеристика комунікативної політології Ю.Хабермаса.

3. Загальна характеристика компаративної політології Д. Аптера.

**ТЕМА 21. Теорії модернізації.**

**План семінарського заняття:**

1. Сутність теорії справедливості Дж. Роулза.

2. Сутність теорії політичної модернізації і розвитку С. Хантінгтона.

3. Критичний раціоналізм К. Поппера.

**ТЕМА 22. Технократично-сцієнтичні концепції політичного** **розвитку.**

**План семінарського заняття:**

1. Сутність технократичних теорій Т. Веблена та Дж. Гелбрайта.

2. Теорія індустріального та постіндустріального суспільства Д.Белла.

3. Постіндустріальна прогностика Е. Тофлера.

4. Концепції інформаційного суспільства Й. Масуди і М. Кастельса.

5. Політична теорія Р. Арона.

**ТЕМА 23. Теорія розвитку світової політики.**

**План семінарського заняття:**

1. С. Хантингтон про цивілізаційний розвиток.

2. Порівняльна геополітика С. Роккана.

3. Теорія політичного розвитку З. Бжезінського.

**Тематика індивідуальних завдань:**

**Перший семестр**

1. Місце і роль «Історії зарубіжних політичних вчень» у системі соціально-гуманітарного знання.
2. Про підтримку та зміцнення влади (трактат «Артхашастра»).
3. Соціально-політичні ідеї у вченні Конфуція.
4. Політичне вчення школи легістів.
5. Платон про політику як знання і мистецтво.
6. Аристотель про політичну суть людини-громадянина.
7. Цицерон про громадянина як суб’єкта права та держави.
8. Політична концепція Сенеки.
9. Етико-політичні погляди стоїків.
10. Політична доктрина Фоми Аквінського.
11. Політична концепція Марсилія Падуанського.
12. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.
13. Вчення Жана Бодена про державу.
14. Соціально-політичний зміст Реформації.
15. Політична філософія Томаса Мора і Томмазо Кампаненлли.
16. Порівняльна характеристика політичних ідей Бенедикта Спінози і Гуго Гроція.
17. Томас Гоббс про співвідношення суспільства та держави.
18. Ліберально-філософська теорія Джона Локка.
19. Політичні і правові ідеали Вольтера.
20. Політичне вчення Шарля-Луї Мотеск’є.
21. Політичне вчення Жан Жака Руссо.
22. Політичне вчення Мореллі.
23. Політичне вчення Джамбатісти Віко
24. Томас Пейн про державу.
25. Політичні ідеї Томаса Джефферсона.
26. Політичне вчення Джеймса Медісона.
27. Політико-правове А. Гамільтона

**Другий семестр**

1. Едмунд Берк – основоположник класичного консерватизму.
2. Політичне вчення Б. Констана.
3. Вчення Ж. А. де Кондорсе про природні права людини та політичні свободи громадян.
4. Вплив Алексіса Токвіля на розвиток теорії демократії.
5. Макс Вебер – засновник сучасної політичної науки.
6. Загальні особливості розвитку політичної думки в Західній Європі на рубежі ХІХ-ХХ ст.
7. Роберт Міхельс – засновник сучасної партології.
8. Лев Троцький як політичний теоретик і практик.
9. Політична теорія Карла Шмітта.
10. Теорія інституціоналізму М. Оріу.
11. Теорія елітарної демократії Йожефа Шумпетера.
12. Політична ідеологія і утопія в теорії Карла Мангейма.
13. Чіказька школа як перший науковий центр політологічних досліджень.
14. Біхевіоралізм як нова парадигма політичної науки.
15. Наукова теорія і теорія емпіричних досліджень А. Бентлі.
16. Роберт Даль як засновник теорії плюралістичної демократії.
17. Особливості флорентійської школи політичної науки.
18. Теорія демократії де Сарторі.
19. Політична теорія Р. Арона.
20. Основи політика М. Дюверже.
21. Талкотт Парсонс як засновник школи структурного функціоналізму.
22. Г. Алмонд, Д. Істон – засновники системного аналізу політики.
23. Політична комунікація як об’єкт дослідження Юргена Хабермаса.
24. Ханна Арендт про тоталітаризм.
25. Компаративістська політична наука (за Д. Аптером).
26. Теорія справедливості Дж. Роулза.
27. Теорія модернізації і розвитку Самюеля Хантінгтона.
28. Критичний раціоналізм К. Поппера.
29. Технократичні теорії Т. Веблена і Дж. Гелбрайта.
30. Теорія індустріального та постіндустріального суспільства Д. Белла.
31. Концепція інформаційного суспільства Й. Масуди і М.Кастельса.
32. Цивілізаційний розвиток (за С. Гантінгтоном).
33. С. Роккан про геополітику.
34. Концепція Збігнева Бжезінського про світову першість

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково. Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна помістити словник базових понять до теми. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми.

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях.Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам.

**Методи контролю та оцінювання знань студентів**

**Поточний і модульний контроль** здійснюється під час проведення практичних занять, захисту індивідуальних завдань та тестового опитування.

Тестове опитування може проводитись за одним або кількома змістовими модулями. В останньому випадку бали, які нараховуються студенту за відповіді на тестові питання, поділяються між змістовими модулями.

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково. Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Зокрема, студенти можуть зробити його у вигляді реферату. Реферат повинен мати обсяг від 18 до 24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна також помістити словник базових понять до теми. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми.

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена у цьому виданні, а в електронному вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права.

Також як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез виступу (доповіді) або публікація статті в інших наукових виданнях.

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за місяць до початку проведення екзаменаційної сесії. Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку проведення екзаменаційної сесії. Викладач має право вимагати від студента доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає встановленим вимогам.

**Підсумковий контроль** здійснюється під час проведення екзаменаційної сесії з урахуванням підсумків контрольного опитування.

**Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточне оцінювання | | Індивідуальне  завдання | Підсумкові тести | Сума  Балів |
| Семестр І | |
| Змістові модулі | |
| 1 | 2 |
| 25 | 25 | 20 | 30 | 100 |
|  | |  |  |  |
| Семестр ІІ | | Індивідуальне  завдання | Екзамен |  |
| Змістові модулі | |
| 3 | 4 |
| 25 | 25 | 20 | 30 | 100 |

**Політика щодо академічної доброчесності**

1. Списування під час тестування та заліку, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткова екзаменаційно-залікова сесія або додаткове заняття для проходження тестування/заліку.

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат.

**Політика щодо відвідування**

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини.

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та продемонструвати конспект викладачу не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені викладачем як обов’язкові для конспектування та продемонструвати конспект викладачу не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

**Методичне забезпечення дисципліни**

***Основна література***

1. Історія політичної думки: підручник у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми. 2-е вид., перероб. І доп. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 404 с.

2. *Кирилюк Ф. М.* Практикум з історії зарубіжних політичних вчень: навч.-метод. Комплекс: В 2 ч. – К.: Знання України, 2016. – Ч. 1 - 399 с., ч. 2 - 351 c.

3. Хрестоматія з історії політичних вчень: Посібник/ Упоряд. та автор коментарів *Уривалкін О. М*. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 456 с.

***Додаткова література***

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. – М.: Мысль, 1997

2. Безродний Є.Ф., Ковальчук Є.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: навч. посібник. – К., 1999.

3. *Графский В. Г.* История политических и правовых учений: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.

4. Демократія крізь віки та континенти: погляд здалеку. За. ред. Б. Айзехена та С. Стоквелла; пер. з англ. Р. Машкової, О. Хоменко; вступ. слово А. Єрмолаєва. – Харків: Фоліо, 2017.

5. ДжефферсонТ*.* О демократии. — Л., 1992.

6*. Ерышев А. А.* История политических и правовых учений: Учеб. пособие. — К., 2001.

7. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В. І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005.

8. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / За ред. Є. Причепи. – К., 2002.

9. Консерватизм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий – К.: Смолоскип, 2000.

10. Лібералізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий – К.: Смолоскип, 2002.

11. *Любохинець Л. С.* Історія політичних та економічних вчень: навч. посіб./ Л. С. Любохимець, В. М. Шавкун. Л. М.Бабич – К.: «Центр учбової літератури», 2019.

12. Мясоутов Ш. К. Основи мусульманського права: Навч. посібник. – К., 2002

13. Націоналізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий – К.: Смолоскип, 2000.

14. *Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л.* Історія політичної думки. — К.: Основа, 1997.

15. Cеменов В. Г., Шульженко Ф. П. Формування ідеї громадянського суспільства та правової держави в західноєвропейській філософії XVII-XVIII століть. – К., 2000.

16. *Шульженко Ф. П.* Історія політичних і правових вчень: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2007.