# **KARTA KURSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Podstawy prawa |
| Nazwa w j. ang. | Introduction to Law |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koordynator | Dr Karol Juszka | Zespół dydaktyczny |
| Dr Karol Juszka |
|  |  |
| Punktacja ECTS\* | 1 |

Opis kursu (cele kształcenia)

|  |
| --- |
| Celem kursu jest:   1. Przedstawienie podstawowych zagadnień prawoznawstwa. 2. Prezentacja istoty prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego i ich wpływu na kierunki zmian legislacyjnych oraz kształt obowiązujących przepisów. 3. Umiejętne posługiwanie się językiem prawnym i językiem prawniczym podczas interpretacji przepisów prawa. 4. Nabycie wiedzy z zakresu zasad i instytucji prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego oraz ich praktycznego zastosowania. 5. Prawidłowe stosowanie terminologii prawniczej 6. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych, europejskich i międzynarodowych. |

Warunki wstępne

|  |  |
| --- | --- |
| Wiedza | Student posiada wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadpodstawowej |
| Umiejętności | Student posiada umiejętność logicznej analizy tekstu |
| Kursy | - |

Efekty uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wiedza | Efekt uczenia się dla kursu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| W01. Zna rolę i znaczenie prawoznawstwa, w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego w stosunkach społeczno-gospodarczych.  W02. Posiada wiedzę z zakresu propedeutyki prawa, w tym o zasadach i technikach redakcyjnych przepisów prawa oraz regułach ich wykładni.  W03. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego i zakresu ich stosowania w praktyce. | K\_W21  K\_W21  K\_W21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Umiejętności | Efekt uczenia się dla kursu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| U01. Potrafi określić istotę, funkcje i miejsce prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego w systemie prawnym jak również relacje pomiędzy nimi w szczególności w zakresie reakcji na działania sprzeczne z prawem.  U02. Posiada umiejętność wykorzystania poznanych metod analizy i interpretacji przepisów prawa  U03. Posiada umiejętność analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających na gruncie stosowania przepisów prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego | K\_U17  K\_U17  K\_U17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompetencje społeczne | Efekt uczenia się dla kursu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| K01. Ma świadomość granic ingerencji prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego w funkcjonowanie jednostki i społeczeństwa  K02. Rozumie potrzebę właściwego stosowania instytucji prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego oraz konsekwencji ich stosowania | K\_K01  K\_K01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja | | | | | | | | | | | | | |
| Forma zajęć | Wykład  (W) | Ćwiczenia w grupach | | | | | | | | | | | |
| A |  | K |  | L |  | S |  | P |  | E |  |
| Liczba godzin | 15 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Opis metod prowadzenia zajęć

|  |
| --- |
| 1) Wykład obowiązkowy w formie zdalnej  - o charakterze zarówno informacyjnym jak również problemowym (analiza przepisów prawa oraz orzeczeń w sprawach karnych, przykłady z praktyki karnistycznej).  - stosowanie prezentacji multimedialnej z elementami konwersatorium |

Formy sprawdzania efektów uczenia się

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E – learning | Gry dydaktyczne | Ćwiczenia w szkole | Zajęcia terenowe | Praca laboratoryjna | Projekt indywidualny | Projekt grupowy | Udział w dyskusji | Referat | Praca pisemna (esej) | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Inne |
| W01 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| W02 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| W03 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| U01 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| U02 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| U03 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| K01 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| K02 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny | Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie zdalnej na podstawie obecności na zdalnym wykładzie, udziału w dyskusjach oraz zdaniu zdalnego kolokwium zaliczeniowego: test jednokrotnego wyboru (test pytań zamkniętych) składający się z 15 pytań; za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 pkt, za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 pkt.  Skala oceny:  7 i mniej – niedostateczny (ndst)  8-9 pkt – dostateczny (dst)  10 pkt – dostateczny plus (dst +)  11-12 pkt – dobry (db)  13 pkt – dobry plus (db+)  14-15 pkt – bardzo dobry (bdb) |

|  |  |
| --- | --- |
| Uwagi | Bez uwag |

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

|  |
| --- |
| 1. Pojęcie prawa. Gałęzie prawa 2. Norma prawna i jej struktura. 3. System prawa i jego postulaty. Rodzaje luk w prawie. 4. Tworzenie prawa i jego funkcje. Reguły kolizyjne 5. Źródła prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego 6. Budowa tekstu prawnego. 7. Przepis prawa i jego rodzaje 8. Wykładnia prawa. Teorie, rodzaje i dyrektywy wykładni prawa 9. Wnioskowania prawnicze 10. Modele stosowania prawa 11. Inicjatywa ustawodawcza 12. Proces legislacyjny 13. Zasady techniki prawodawczej 14. Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 15. Pojęcie prawa karnego, jego cele i funkcje 16. Zasady prawa karnego. 17. Normy prawa karnego. 18. Struktura przestępstwa. 19. Podział przestępstw. 20. Miejscowy zakres obowiązywania prawa karnego. 21. Kontratypy. 22. Wina. Okoliczności wyłączające winę 23. Strona przedmiotowa. 24. Strona podmiotowa. 25. Czynny żal 26. Formy stadialne popełnienia przestępstwa. 27. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa. 28. Czyn ciągły, ciąg przestępstw. 29. Zasady wymiaru kar i środków karnych. 30. Rodzaje kar. 31. Środki karne. 32. Przepadek i środki kompensacyjne. 33. Środki poddania sprawcy próbie. 34. Środki zabezpieczające. 35. Obiektywne przypisanie skutku. 36. Przedawnienie i zatarcie skazania. 37. Pojęcie i zakres prawa cywilnego 38. Działy prawa cywilnego. 39. Charakter przepisów prawa cywilnego 40. Zasady prawa cywilnego 41. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego, jego podmiotów i treści 42. Pojęcie, znaczenie, formy i skutki czynności cywilnoprawnych 43. Oświadczenia woli, ich rodzaje, znaczenie, funkcje, sposoby wyrażania i odwoływanie 44. Rodzaje wad oświadczeń woli i konsekwencje ich wystąpienia 45. Własność i inne prawa rzeczowe 46. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe 47. Wszczęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego 48. Podanie, jego treść i sposób jego wniesienia 49. Protokół w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym 50. Udostępnianie akt sprawy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego 51. Środki dowodowe w kodeksie postępowania administracyjnego 52. Uprawnienia stron w postępowaniu administracyjnym 53. Decyzje w postępowaniu administracyjnym, ich rodzaje, forma 54. Postępowanie przed organami I instancji 55. Środki prawne kontroli rozstrzygnięć administracyjnych 56. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych 57. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 58. Kontrola administracji publicznej przez sądy administracyjne 59. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia decyzji administracyjnych 60. Wyrok sądu administracyjnego 61. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 62. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego 63. Charakter prawny Unii Europejskiej 64. Źródła prawa Unii Europejskiej 65. Organy Unii Europejskiej 66. Akty prawne wydawane przez organy Unii Europejskiej 67. Podział kompetencji Unii Europejskiej i między Unią Europejską a państwami członkowskimi 68. Wykładnia przepisów prawa Unii Europejskiej 69. Implementacja prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego 70. Postępowanie przed sądami i trybunałami międzynarodowymi |

Wykaz literatury podstawowej

|  |
| --- |
| 1. J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.  2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2018.  3. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, 2016.  4. R. Sarkowicz, J. Stelmach, *Teoria prawa*, Wyd. UJ, Kraków 1998.  5. P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.  6. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie Prawo Karne. Część ogólna, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013.  7. W. Wróbel, A. Zoll (red.) Kodeks Karny, część ogólna Komentarz do art. 1-52 , tom I, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.  8. M. Rzewuski (red.), Prawo cywilne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021.  9. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 7, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.  10. T. Woś (red.), Postępowanie sądowo-administracyjne, wyd. 8, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2017.  11. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.  12. J. Kolasa, Współczesne sądownictwo międzynarodowe, Zagadnienia instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, tom I 2009, tom II 2010. |

Wykaz literatury uzupełniającej

|  |
| --- |
| 1. E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2000  2. M. Borucka-Arctowa, J. Woleński, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 1998  3. M. Derlatka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020  4. W. Wróbel, A. Zoll (red.) Kodeks Karny, część ogólna Komentarz do art. 53-116 , tom II, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016  5. W. Wróbel, A. Zoll (red.) Kodeks Karny, część ogólna Komentarz do art. 278-363 , tom III, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016  6. Karol Juszka, Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego, Wyd. Difin S.A., Warszawa 2019.  7. L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021.  8. M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.  9. M. Jaśkowska (red.), Postępowanie sądowoaministracyjne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021.  10. A. Nowak-Far, Prawo Unii Europejskiej: języki, struktury, działanie w praktyce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021.  11. K. Stasiak, Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego, Wyd. KUL, Lublin 2012. |

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi | Wykład | 15 |
| Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) |  |
| Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym | 5 |
| liczba godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi | Lektura w ramach przygotowania do zajęć |  |
| Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu |  |
| Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie) |  |
| Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia | 5 |
| Ogółem bilans czasu pracy | | 25 |
| Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika | | 1 |