Zarządzenie nr .....

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia … 2023 r. w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych w ramach modułów obszarowych wspierających kształcenie kierunkowe.

*Na podstawie art. 23 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2023, poz.742 ze zm.) oraz uchwały nr 385 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zarządzam, co następuje:*

§ 1

1. Zarządzenie określa sposób organizacji zajęć w ramach modułów obszarowych wspierających kształcenie kierunkowe na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, których programy studiów zostały dostosowane do „Nowej Koncepcji Studiów”, realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym w Uniwersytecie.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
3. Kolegium – należy przez to rozumieć Kolegium Dydaktyki Ogólnouniwersyteckiej;
4. Rada - Rada Kształcenia Obszarowego
5. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661 ze zm.);
6. uchwale – należy przez to rozumieć *uchwałę nr 385 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach*;
7. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach;
8. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 42, ze zm.);
9. zarządzeniu – należy przez to rozumieć niniejsze zarządzenie.

§ 2

1. Określone w programach studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich moduły obszarowe wspierające kształcenie kierunkowe realizowane są w Uniwersytecie na poziomie ogólnouczelnianym w ramach oferty obszarowej.
2. Oferta obszarowa podzielona jest na następujące obszary:
   1. Cyfrowy świat;
   2. Krytyczne myślenie i ekspresja twórcza;
   3. Granice nauki;
   4. Społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorczość;
   5. Środowisko naturalne i technologie;
   6. Zdrowie i rozwój osobisty.
3. Obszary tworzy, likwiduje lub przekształca Rektor na wniosek Dyrektora Kolegium po zasięgnięciu opinii Rady kształcenia obszarowego oraz Komisji ds. kształcenia i studentów.

§ 3

1. Rada kształcenia obszarowego jest ciałem opiniodawczo-doradczym Kolegium w zakresie kształcenia w ramach modułów obszarowych wspierających kształcenie kierunkowe.
2. Rada Kształcenia Obszarowego w szczególności opiniuje kierunki rozwoju oferty zajęć obszarowych wspierających kształcenie kierunkowe mając na uwadze najnowsze osiągnięcia nauki i sztuki oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, a także dbałość o równoważną reprezentację czterech tradycji naukowych do których należą dyscypliny naukowe i artystyczne, uprawiane w Uniwersytecie: humanistyczno-artystyczne, przyrodnicze, społeczne i ścisłe.
3. W skład Rady wchodzą:
   1. Prorektor właściwy ds. kształcenia jako przewodniczący Rady;
   2. Dyrektor Kolegium;
   3. Zastępcy dyrektora Kolegium;
   4. Liderzy obszarów;
   5. Dyrektorzy kierunków studiów, których programy studiów przewidują realizację kształcenia w ramach modułów obszarowych wspierających kształcenie kierunkowe;
   6. Osoby reprezentujące osoby studiujące w Uniwersytecie wskazane przez właściwy organ Samorządu Studenckiego w liczbie określonej przez Rektora na wniosek dyrektora KDO po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego;
   7. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego powołani przez Rektora na wniosek Dyrektora Kolegium;
   8. Kierownik Działu Kształcenia;
   9. Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego.
5. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje przewodniczący co najmniej raz w semestrze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ składu Rady, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Z posiedzenia Rady sporządza się zostaje sporządzony protokół, zawierający w szczególności informacje o porządku obrad, wynikach głosowań i podjętych uchwałach. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu z podpisami uczestników.
8. Rada może uchwalić regulamin obrad, w szczególności uwzględniając wydany przez rektora wzorcowy regulamin obrad organów.
9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady. Na wniosek co najmniej jednego członka Rady osoba przewodnicząca obradom może zarządzić głosowanie tajne.
10. W sprawach osobowych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady.

§ 4

1. W programach studiów kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zgodnych z „Nową Koncepcją Studiów” uwzględnia się po dwa moduły obszarowe wspierające kształcenie kierunkowe w drugim, trzecim, czwartym i piątym semestrze studiów (łącznie osiem modułów), z zastrzeżeniem odrębnych przepisów dotyczących kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie.
2. Inny zakres realizacji modułów obszarowych wspierających kształcenie kierunkowe możliwy jest za zgodą Rektora.
3. Każdemu modułowi, o którym mowa w ust. 1, przypisuje się:
   1. na studiach stacjonarnych 30 godz. zajęć dydaktycznych i 3 ECTS;
   2. na studiach niestacjonarnych 18 godz. zajęć dydaktycznych i 3 ECTS.
4. W ramach oferty obszarowej możliwe jest zapewnienie realizacji kierunkowych efektów uczenia się z zakresu przedsiębiorczości lub prawa własności intelektualnej, poprzez wskazanie odpowiednich modułów z oferty obszarowej w planie studiów kierunku:
   1. Moduł „Przedsiębiorczość” dla efektu z zakresu przedsiębiorczości;
   2. Moduł „Vademecum prawa” dla efektu z zakresu prawa własności intelektualnej.
5. Formą weryfikacji efektów uczenia się dla modułów, o których mowa w ust. 1, jest zaliczenie.

§ 5

1. Ofertę obszarową na dany rok akademicki przygotowuje Kolegium nie później niż do 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany rok akademicki.
2. Tworząc ofertę obszarową Kolegium zobowiązane jest zadbać o równoważną reprezentację czterech tradycji naukowych, o których mowa w § 3 ust. 1
3. Tworząc ofertę obszarową Kolegium uwzględnia w szczególności najnowsze osiągnięcia nauki i sztuki oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.
4. W procesie tworzenia oferty obszarowej Kolegium prowadzi konsultacje w szczególności z dyrekcjami kierunków studiów, przedstawicielami samorządu studenckiego oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
5. Ofertę obszarową na dany rok akademicki zatwierdza Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. kształcenia i studentów.
6. Kolegium zapewnia właściwy poziom merytoryczny modułów z oferty obszarowej, kontroluje wypełnianie przez moduły wymagań określonych ustawą, rozporządzeniem, uchwałą i zarządzeniem, a także nadzoruje prawidłową realizację modułów.
7. Kolegium sprawuje nadzór nad wprowadzaniem oferty obszarowej do serwisu USOSweb, a także nad terminowym wprowadzaniem przez nauczycieli akademickich do serwisu USOSweb sylabusów modułów oraz ocen efektów uczenia się osób studiujących.
8. Za wprowadzenie do USOS danych o modułach obszarowych oraz tworzenie protokołów elektronicznych dla tych modułów odpowiedzialny jest Dział Kształcenia.
9. Za przygotowanie elektronicznej rejestracji osób studiujących na moduły zajęć w ramach oferty obszarowej odpowiedzialny jest Dział Kształcenia.
10. Za obsługę osób studiujących biorących udział w modułach zajęć w ramach oferty obszarowej (w szczególności za kontrolę poprawności zarejestrowania do grup w kontekście wymogów programu studiów) odpowiedzialny jest dziekanat ich macierzystej jednostki.
11. Sprawy nieuregulowane w zakresie obsługi administracyjnej oferty obszarowej rozstrzyga Kanclerz po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. kształcenia i studentów.

§ 6

Moduły obszarowe wspierające kształcenie kierunkowe dla poszczególnych obszarów, w tym moduły, o których mowa w § 4 ust. 4, powinny być zgodne z opisami właściwymi dla poszczególnych obszarów i realizować efekty uczenia się określone w załączniku do zarządzenia.

§ 7

1. Moduły w ramach oferty obszarowej powinny być współprowadzone przez co najmniej dwie osoby, z zastrzeżeniem, że koordynatorem danego modułu powinien być nauczyciel akademicki posiadający istotny, aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie powiązanej z danym modułem.
2. Moduły w ramach oferty obszarowej mogą być realizowane w formule kształcenia kontaktowego, albo zdalnego, albo hybrydowego; zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej mogą być prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej.
3. Moduły w ramach oferty obszarowej mogą być realizowane w formie:
4. wykładu – bez limitu osób studiujących;
5. ćwiczeń – z limitem do 25 osób studiujących;
6. innej, dopuszczonej przez Kolegium.
7. W uzasadnionych przypadkach Kolegium może postanowić o zmianie liczby uczestników danego rodzaju zajęć.
8. Moduły w ramach oferty obszarowej powinny być realizowane w cyklach intensywnych (tzw. zajęcia zblokowane).

§ 8

1. Zasady i terminy rejestracji osób studiujących na moduły w ramach oferty obszarowej określa Kolegium.

§ 9

1. Sprawy dotyczące oferty obszarowej nieuregulowane w niniejszym zarządzeniu rozstrzyga Kolegium.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek