dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski, prof. UWM

**MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE**

**Wykłady**

* Cechy współczesnych stosunków międzynarodowych (SM)
* istota, treść i formy stosunków międzynarodowych
* pojęcie międzynarodowych stosunków politycznych
* rozszerzanie SM: przestrzenne, podmiotowe i przedmiotowe
* instytucjonalizacja, globalizacja, regionalizacja, wieloszczeblowość SM
* ład międzynarodowy (istota, przykłady), kształtowanie nowego ładu a wojna w Ukrainie
* Środowisko międzynarodowe i czynniki jego ewolucji
* warunkujące (geograficzne, demograficzne, narodowo-państwowe, ideologiczno-religijne)
* realizujące (ekonomiczno-techniczne, militarne, organizacyjno-społeczne, osobowościowe)
* Klasyfikacja aktorów życia międzynarodowego
* państwa
* narody (np. prawo narodów do samostanowienia)
* organizacje
* uczestnicy transnarodowi (np. rola wielkich korporacji w SM)
* uczestnicy subpaństwowi (np. paradyplomacja jednostek subpaństwowych)
* Mocarstwowość we współczesnym świecie
* siła państwa (hard i soft power)
* zróżnicowane wymiary mocarstwowości
* USA i CHRL w międzynarodowym układzie sił
* Państwo głównym uczestnikiem międzynarodowych stosunków politycznych (państwo w SM)
* powstanie państw
* problem uznania państw i rządów
* państw nieuznane, podzielone, powstańcze, Stolica Apostolska, Zakon Maltański
* terytorium państwa (rodzaje terytoriów i granic, nabytki pierwotne i wtórne, ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego: demilitaryzacja, neutralizacja, dzierżawa, stacjonowanie obcych wojsk etc.)
* Bezpieczeństwo międzynarodowe
* usytuowanie bezpieczeństwa pośród celów uczestników SM
* hard i soft security, zmiana charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych
* prawo międzynarodowe jako czynnik służący utrzymaniu bezpieczeństwa,
* delikt i odpowiedzialność prawno-międzynarodowa
* czyny uznane za agresję, środki odwetowe (retorsje i represalia)
* neutralność
* prawo do samoobrony
* sytuacja napięcia, spór, konflikt, wojna
* sfera militarna i bezpieczeństwo (budżety wojskowe, uzbrojenie, handel bronią)
* broń atomowa jako wyznacznik potęgi państwa, triada jądrowa

**Literatura podstawowa:**

1. Międzynarodowe stosunki polityczne, red: Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Wrocław 2018.
2. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2021.
3. Bajor P., Chwiej E. i in., Zarys stosunków międzynarodowych w erze współczesnej globalizacji, Warszawa 2023.
4. Podstawowe Kategorie Bezpieczeństwa Narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, Olsztyn 2015.
5. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Warszawa 2018.
6. Stolarczyk M., Główne tendencje ewolucji globalnego i europejskiego systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym i ich niektóre implikacje, Mysłowice 2022.
7. Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, Kraków 2014.

**Literatura uzupełniająca:**

1. Aktorzy niepaństwowi. Między stabilizacją a destabilizacją relacji międzynarodowych, red. R. Bania, Z. Bednarek, Łódź 2022.
2. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Wyd. 14, Warszawa 2015.
3. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017.
4. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.
5. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat, red. J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Warszawa 2015.
6. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – Strategie – Interwencje, red. D.S. Kozerawski, Toruń 2019.
7. Buhler P., O potędze w XXI wieku, Warszawa 2014.
8. Deszczyński P, Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012.
9. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.
10. Kużniar R., Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021, Warszawa 2022.
11. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.
12. Modzelewski W.T., Lotarski P., Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku – płaszczyzna polityczno-wojskowa, Olsztyn 2020.
13. Modzelewski W.T., The breaking down of contemporary state neutrality the case of Sweden`s non-alliance, “Copernicus Journal of Political Studies” 2019, nr 1.
14. Nycz G., Mocarstwa nuklearne rywalizujące z USA i polityki odstraszania w XXI wieku, Kraków 2020.
15. Ostaszewski P, Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, Warszawa 2010.
16. Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2015.
17. Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Warszawa 2009.
18. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2016.
19. Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, tom 1 i 2, Warszawa 2013.
20. Skulska B., Skulski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2010.
21. Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.
22. Stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, A. Florczak, Warszawa 2010.
23. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
24. Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, red. K. Kącka, Toruń 2014.
25. Studia nad potęgą państw: księga dedykowana Porfesorowi Mirosławowi Sułkowi, Warszawa 2022.
26. Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. M.F. Gawrycki, E. Halizak i in., Warszawa 2016.
27. Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. J. Stachura, Białystok 2010.
28. Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2015.

Egzamin.