dr hab. Filip Pierzchalski

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Warszawski

dyżur: w każdy wtorek (od 8.10.2019 r.) w godz. 15.00- 16.30, pokój 208, KTPiMP,
ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa

e-mail: f.pierzchalski@uw.edu.pl; strona: https://www.teoriapolityki.com/filip-pierzchalski

**Współczesne przywództwo polityczne: modele i praktyka**

 **(wykład fakultatywny – semestr zimowy 2019/2020)**

Założenia (opisowo): Studentka/-ent zna podstawową kategorystykę politologiczną, zwłaszcza paradygmaty i poziomy analizy fenomenu przywództwa politycznego. Na poziomie teoretycznym i praktycznym potrafi podjąć dyskusję na temat zjawiska władzy oraz przywództwa. Potrafi zidentyfikować, opisać oraz wyjaśnić zróżnicowane w formie i treści praktyki przywódcze w świecie społeczno-politycznym.

Tryb prowadzenia: w sali

Skrócony opis: Celem przedmiotu jest z jednej strony przedstawienie współczesnych modeli (teorii) wyjaśniania fenomenu przywództwa politycznego – interpretowanego jako temporalna i złożona relacja na styku lider ↔ zwolennicy – z drugiej zaś wskazanie praktycznych możliwości zastosowania tychże modeli (teorii) do szczegółowych analiz i badań praktyk przywódczych we współczesnym świecie.

Opis: W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia, które będą równocześnie punktem wyjścia do przeprowadzenia dyskusji akademickiej:

1. Pojęcie przywództwa politycznego.
2. Paradygmaty i wielopoziomowość przywództwa politycznego.
3. Analiza przywództwa politycznego na poziomie mikroteoretycznym.
4. Analiza przywództwa na poziomie makroteoretycznym.
5. Przywództwo polityczne w ujęciu morfogenetycznym.
6. Uwarunkowania endogeniczne (podmiotowe).
7. Uwarunkowania egzogeniczne (strukturalne).
8. Dialektyka uwarunkowań.
9. Morfogeneza przywództwa politycznego.
10. Aplikacja teorii (modeli) przywództwa.
11. Skuteczność / ograniczenia modeli podmiotowo-osobowościowych.
12. Skuteczność / ograniczenia modeli procesowych.
13. Skuteczność / ograniczenia modeli morfogenetycznych.

Literatura:

Avery G. C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Bjerke B., Kultura a style przywództwa. Zarzadzanie w warunkach globalizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2004

BLondel J., Political Leadership. Towards a General Leadership, Sage Publications, London 1987

Bodio T. (ed.), Przywódzwo polityczne, „Studia Politologiczne” vol. 5, Warszawa 2001

Hazy J. K., Goldstein J. A., Lichtenstein B. B. (ed.), Complex Systems Leadership Theory. New Perspectives from Complexity Science on Social and Organizational Effectiveness, ISCE Publishing, Mansfield 2007

Northhouse P. G., Leadership: Theory and Practice, Sage Publications, London 2012

Pierzchalski F., Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2013

Porębski L., Behawioralny model władzy, Universitas, Kraków 1996

Rubisz L., Zuba K. (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005

Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002

Szklarski B., Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją, ISP PAN, Warszawa 2006

Uhl-Bien M., R. Marion (ed.), Complex Leadership. Part I: Conceptual Foundations, Information Age Publishing, Inc., Charlotte 2008

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K\_W01, Zna oraz rozumie różne koncepcje przywództwa politycznego.

K\_W02, Zna kierunki badań politologicznych nad przywództwem oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych.

W zakresie umiejętności:

K\_U01, Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawiska przywództwa

K\_U02, Umie wskazać założenia różnych koncepcji fenomenu przywództwa w polityce oraz ocenić ich efektywność

K\_U03, Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi

W zakresie kompetencji społecznych:

K\_K01, W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce

Metody i kryteria oceniania: Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz przygotowania pisemnej analizy określonej praktyki przywódczej.