**ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ**

**Силлабус навчальної дисципліни**

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань: 08 право; 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 081 право; 082/ 293 Міжнародне право

Консультації: понеділок 11.20-13.00, ауд. 19

Рік навчання: 2, семестр 4

Кількість кредитів: 3

Обсяг:

загальна кількість годин – 90,

самостійна робота – 60,

аудиторних занять – 30 (лекцій – 20, семінарів – 10)

Модулів: 3

Форма контролю: залік

Мова викладання: українська

**ВИКЛАДАЧ**

Ущаповська Ганна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри української філології та суспільних наук.

Контактна інформація:**ushchapovska@gmail.com**(050) 696-44-50

**ОПИС ДИСЦИПЛІНИ**

Вивчення розвитку та становлення історії політико-правової думки спрямовано на забезпечення всебічної підготовки студентів юридичного факультету. Навчальна дисципліна «Історія політичних і правових вчень» належить до дисциплін історико-правового циклу і безпосередньо взаємодіє з історією, а також теорією держави і права. Метою цього курсу є вивчення теоретичних концепцій права і держави, в яких висвітлюється природа появи та сутність явищ політичного життя та закономірності їх функціонування. Вивчаючи різноманітні політико-правові доктрини можна ознайомитися із загальнофілософським та загальносвітоглядним аспектами історії політико-правової думки.

По завершенню вивчення навчальної дисципліни «Історія політичних і правових вчень» студенти зможуть: володіти категоріальним апаратом дисципліни; орієнтуватися в тій історичній епосі, коли були створені політико-правові вчення; аналізувати сучасні політичні явища; визначати реальний зміст сучасних політичних процесів, закономірності і тенденції їх розвитку; при вивченні політико-правових концепцій̆ минулого з’ясувати їх зміст у контексті сьогоднішнього вирішення відповідних проблем; аналізувати і використовувати навчальну та наукову літературу; висвітлювати погляди мислителів на державу (походження, сутність, форми держави, найкращий державний устрій) і право (поняття права, джерела права, співвідношення права і моралі, права і закону, ставлення до законності).

**Програмні результати навчання:**

ПРН-2: Орієнтуватися у початкових онтологічних, антропологічних, аксіологічних засадах сутності, походження ти цивілізаційного призначення права; розуміти базові теоретико-правові підходи, на основі яких здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права, та визначати тенденції його розвитку.

ПРН-3: Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, зокрема, з історичними науковими джерелами, аналізувати їх та узагальнювати у відповідності до наукових критеріїв, використовувати базові методи історії при виконанні професійних задач.

**СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

|  |
| --- |
| Назва теми |
|
|
|
| **Змістовний модуль 1. Історія політичних і правових вчень як навчальна дисципліна** |
| Тема 1. Предмет і метод історії політичних і правових вчень |
| **Змістовний модуль 2. Історія розвитку політико-правової думки** |
| Тема 2. Політична і правова думка країн Стародавнього світу |
| Тема 3. Проблеми держави і права в релігійному світогляді Середньовіччя |
| Тема 4. Політичні і правові вчення епохи Відродження та Реформації |
| Тема 5. Політичні та правові вчення ідеологів Просвітництва у Франції XVIII ст. Основні напрямки політико-правової ідеології в США в період боротьби за незалежність |
| Тема 6. Політичні та правові вчення в країнах Європи в період становлення і розвитку громадянського суспільства (кінець XVIII-перша половина XIX ст.) |
| Тема 7. Політичні та правові вчення у країнах Європи в другій половині XIX ст. |
| Тема 8. Політичні та правові вчення в XX-ХХІ ст. |
| **Змістовний модуль 3. Розвиток української політико-правової думки** |
| Тема 9. Державно-правові вчення Київської Русі Х-ХІІ ст. |
| Тема 10. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні |

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’язки**

Студенти, що вивчають навчальну дисципліну «Історія політичних і правових вчень» повинні знати загальнотеоретичні засади філософії, історії держави і права України та зарубіжних країн, а також країнознавства. Велика увага приділяється самостійній роботі студентів, яку спрямовує викладач.

**Шкала оцінювання та критерії оцінювання**

**Шкала оцінювання**. Для підсумкового оцінювання застосовується прийнята в Академії стандартна шкала оцінювання студентів за 100-бальною шкалою і шкалою ECTS, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Академії адвокатури України.

**Критерії оцінювання.** Оцінювання здійснюється за стандартними критеріями, прийнятими в Академії, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Академії адвокатури України.

**Перелік рекомендованої літератури та посилання на інформаційні ресурси містяться у робочій програмі навчальної дисципліни.**

**ПОЛІТИКИ**

**Оцінювання** знань студентів з навчальної дисципліни «Філософія» здійснюється на основі результатів поточної роботи студентів: усного опитування, підготовки презентацій, написання есе, обговорення першоджерел.

**Політика щодо дедлайнів та перескладання**: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Якщо з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо) студент не відвідує певну кількість занять – він зобов’язаний відпрацювати їх у погоджений із викладачем час.

**Політика щодо академічної доброчесності**: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату. Списування під час іспиту заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).

**Політика щодо відвідування**: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. Так, наприклад, за відвідування лекції та роботу на ній студент отримує 1 бал, за відмінну роботу на семінарському занятті – 10 балів (теоретичні знання + підготовка презентацій), за фінальне залікове завдання – 40 балів.