*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2020-2023*

Rok akademicki 2022/2023

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu/ modułu | PODSTAWY PRAWA KARNEGO |
| Kod przedmiotu/ modułu\* | BW33 |
| Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Kolegium Nauk Społecznych |
| Kierunek studiów | Bezpieczeństwo wewnętrzne |
| Poziom kształcenia | pierwszy stopień |
| Profil | praktyczny |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr studiów | rok III, semestr V |
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy |
| Koordynator | dr Małgorzata Trybus |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Małgorzata Trybus |

*\* - opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

* 1. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt ECTS** |
| V | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

☐ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3. Forma zaliczenia przedmiotu ( z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

- zaliczenie z oceną

1. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Brak |

1. cele, efekty uczenia się , treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne
   1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu prawa karnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa sądowego. |
| C2 | Zrozumienie oraz pogłębianie wiedzy z zakresu instytucji prawa karnego, a także umiejętność nadążania za zmianami prawa karnego. |
| C3 | Umiejętność samodzielnej pracy studentów z ustawą kodeks karny, a także zdobycie przez studentów umiejętności dokonywania właściwej interpretacji przepisów prawa karnego. Ponadto umiejętność studentów wykorzystania zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów praktycznych (rozwiązywanie kazusów z przedmiotu). |

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK ( efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych[[1]](#footnote-1) |
| EK\_01 | Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa karnego, a także ma wiedzę na temat orzecznictwa polskich organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie problematyki prawa karnego. | K\_W03 |
| EK\_02 | Potrafi interpretować i stosować przepisy z zakresu prawa karnego, a także posiada umiejętność dokonania prawidłowej subsumcji stanu faktycznego | K\_U01 |
| EK\_03 | Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną przy rozwiązywaniu problemów praktycznych | K\_U12 |
| EK\_04 | Posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę zagadnienia/problemu z zakresu prawa karnego | K\_U01 |
| EK\_05 | Podejmuje decyzje i uzasadnia swoje stanowiska przy wykorzystaniu reguł rozumowania prawniczego | K\_U12 |
| EK\_06 | Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia | K\_K06 |
| EK\_07 | Jest gotów do świadomego określenia poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa karnego | K\_K07 |

* 1. **TREŚCI PROGRAMOWE**

1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Pojęcie, funkcje i podział prawa karnego |
| Źródła prawa karnego |
| Czas popełnienia czynu zabronionego. Prawo karne intertemporalne |
| Miejsce popełnienia czynu zabronionego. Zasady prawa karnego międzynarodowego |
| Pojęcie, struktura przestępstwa i podział przestępstw |
| Ustawowe znamiona czynu zabronionego |
| Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia przestępstwa |
| Zasada winy i okoliczności uchylające winę |
| Okoliczności uchylające bezprawność czynu |
| Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw. Czyn ciągły. Ciąg przestępstw |
| Pojęcie i funkcje kary. Rodzaje kar. Zasady wymierzania kar |
| Pojęcie i funkcje środka karnego. Rodzaje środków karnych. Zasady ich wymierzania |
| Środki związane z poddaniem sprawcy próbie |
| Środki zabezpieczające |
| Zasady dotyczące sądowego wymiaru kary i środków karnych. Nadzwyczajny wymiar kary, okoliczności wpływające na złagodzenie lub obostrzenie wymiaru kary |
| Przedawnienie. Zatarcie skazania |

* 1. METODY DYDAKTYCZNE

Analiza tekstu prawnego, analiza przypadków/stanu prawnego, praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie zadań/kazusów.

1. . METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów kształcenia  ( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych ( w, ćw, …) |
| EK\_01 - EK\_07 | - wyniki testu końcowego;  - ocena odpowiedzi podczas zajęć. | KONW. |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Test jednokrotnego wyboru, ograniczony czasowo bez dostępu do kodeksu karnego oraz obserwacja umiejętności praktycznych studenta w trakcie zajęć, w szczególności poparta wiedzą merytoryczną (aktywność studenta na zajęciach).  Do otrzymania oceny pozytywnej należy uzyskać min. 50% pozytywnych odpowiedzi z testu. |

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzinna zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 30 |
| SUMA GODZIN | 65 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 2 |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

1. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy | - |
| zasady i formy odbywania praktyk | - |

1. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  Gardocki L., *Prawo karne*, wyd. 20, C.H. Beck, Warszawa 2017.  Marek A., Konarska-Wrzosek V., *Prawo karne*, Warszawa 2019. |
| Literatura uzupełniająca:  Berg J., Namysłowska-Gabrysiak B., *Prawo karne- część ogólna*, Warszawa 2019.  Bogdan G. (et. a), *Prawo karne materialne. Zbiór Kazusów* *do nauki prawa karnego materialnego*, Warszawa wyd. 2013, 2010, 2009.  *Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Tom I. Artykuły 1-116 k.k.*, red. A. Zoll*,* WK&LEX, Warszawa 2016.  *Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa*, red. T. Dukiet-Nagórska (i in.), Warszawa 2018.  *Prawo karne: pytania, kazusy, tablice, testy*, red. K. Wiak, Warszawa 2018.  Wróbel W., Zoll A., *Polskie prawo karne część ogólna*, Kraków 2014.  Zawłocki R., Królikowski M., *Prawo karne,* wyd. 3, C.H. Beck, 2018. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

1. W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [↑](#footnote-ref-1)