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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia od 2019/20 do 2023/24**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2020/2021

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe |
| Kod przedmiotu\* | PRP15 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Instytut Nauk Prawnych (Kolegium Nauk Społecznych) |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Handlowego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite Magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok II, semestr III i IV |
| Rodzaj przedmiotu | Ogólnoobowiązkowy |
| Język wykładowy | Język polski |
| Koordynator | Dr hab. Prof. UR Roman Uliasz |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Jakub Łukasiewicz, dr Paweł Janda, mgr J.Kajmowicz |

\* *-opcjonalni*e, *zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt. ECTS** |
| III-IV | 30 godz. | 60 godz. |  |  |  |  |  |  | 7 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

x 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)

Wykład: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena dobra i wyższa upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu w przedterminie w formie ustnej lub pisemnej (testowej); po uzgodnieniu wcześniej formy ze studentami. W I terminie odbywa się egzamin w formie pisemnej – testowej lub opisowej. Tematyka egzaminacyjna przedstawiona jest studentom w formie zagadnień.

Ćwiczenia: Zaliczenie pisemnych cząstkowych sprawdzianów wiedzy w trakcie semestru, składających się z 2 – 3 opisowych pytań teoretycznych, a ponadto końcowego testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta z pisemnych sprawdzianów wiedzy oraz testu są podstawą do ustalenia końcowej oceny z zaliczenia ćwiczeń. Ponadto przy ustalaniu oceny końcowej uwzględniane jest przygotowanie oraz aktywność w trakcie ćwiczeń. Istnieje możliwość odpowiedzi ustnej studenta w celu poprawienia oceny uzyskanej

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Wiedza w zakresie przedmiotu „Wstęp do prawoznawstwa” |

3. cele, efekty uczenia się , treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | *Zapoznanie studentów z tematyką, której poświęcone zostały regulacje księgi I kc (cz. Ogólna) oraz księgi II kc (Własność i inne prawa rzeczowe). Analiza instytucji uregulowanych w tych częściach kodeksu cywilnego oraz przedstawienie relacji, jakie istnieją pomiędzy przepisami prawa cywilnego, w tym również regulacji pozakodeksowych. Ponadto analiza orzecznictwa sądowego dotyczącego omawianej problematyki.* |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK ( efekt kształcenia) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych [[1]](#footnote-1) |
| EK­\_01 | posiada ogólną wiedzę o naukach prawnych (z zakresu prawoznawstwa) | K\_W01, K\_W04 |
| EK\_02 | klasyfikuje źródła prawa cywilnego | K\_W03 |
|  | określa gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe i dydaktyczne | K\_W01, K\_W10, K\_W12 |
| EK\_03 | charakteryzuje elementy stosunku cywilnoprawnego | K\_W06 |
| EK\_04 | definiuje podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego | K\_W02, K\_W06, K\_W09 , K\_W11, K\_W13 |
| EK\_05 | ma wiedzę o strukturze systemu i porządku prawnego | K\_W02, K\_W05, K\_W07 |
| EK\_06 | czyta ze zrozumieniem teksty aktów normatywnych | K\_U05 |
| EK\_07 | dokonuje wykładni i analizy przepisów prawa | K\_U05, K\_U16, |
| EK\_08 | stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych występujących w praktyce obrotu cywilnoprawnego | K\_U01,  K\_U09 |
| EK\_09 | korzysta z aktów prawnych zebranych w postaci kodeksów | K\_U08 |
| EK\_10 | potrafi posługiwać się materiałami prawnymi z zakresu judykatury i doktryny | K\_U11 |
| EK\_11 | samodzielnie uzupełnia pozyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności | K\_K01,  K\_K07 |
| EK\_12 | naświetla i wyjaśnia pozyskaną wiedzę osobom bez znajomości zagadnień prawnych | K\_K06 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| |  |  | | --- | --- | | Zarys historii źródeł polskiego prawa cywilnego. Obowiązujące źródła prawa cywilnego. Pojęcie, przedmiot i systematyka prawa cywilnego. Obowiązywane przepisw cywilnoprawnych w przestreni i w czasie | 2 | | Osoby fizyczne jako podmioty stosunków cywilnoprawnych: zdolność prawna osób fizycznych, zdolność prawna dziecka poczętego, zdolność do czynności prawnych, sądowe stwierdzenie zgonu i uznanie zazmarego, miejsce zamieszkania | 2 | | Podmioty stosunków cywilnoprawnych nie będących osobami fizycznymi: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną | 2 | | Zdarzenia prawne i stosunek cywilnoprawny: pojęcie i systematyka zarzeń prawnych, elementy stosunku cywilnoprawnego | 2 | | Prawa podmiotowe: pojęcia i rodzaje praw podmiotowych, sposób  nabycia i utraty praw podmiotowych, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych, kolizja praw podmiotowych | 2 | | Czynności prawne: pojęcie i rodzaje czynności prawnych, treść i forma czynności prawnych, wady oświadczeń woli, sankcje, sposoby i procedury zawierania umów | 2 | | Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa oraz problematyka dawości ze szczególnym uwzględnieniem przedwnienia roszczeń | 3 | | Pojęcie i źródła prawa rzeczowego oraz praw rzeczowych podmiotowych: prawo rzeczowe w znaczeniu w  Znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym, ogólna charaktrystyka i klasyfikacja praw rzeczowych podmiotowych | 2 | | Pojęcie i rodzaje własności Treść i wykonywanie własności. Nabycie i utrata własności. | 2 | | Ochrona własności: roszczenie windykacyjne i negatoryjne, roszczenie uzupełniające, roszczenie z tytułu nakładów | 3 | | Użytkowanie wieczyste: pojęcie i funkcja społeczno- gospodarcza, nabycie utrata, przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 | | Prawa rzeczowe ograniczone: pojęcie i charakterystyka, rodzaje i funkcja społeczno- gospodarcza, powstanie i wygaśnięcie | 2 | | Posiadanie: pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, dmniemania związane z posiadaniem, ochrona posiadania | 2 | | Księgi wieczyste: pojęcie, funkcja, domniemania związane z wpisem, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | 2 | | Sumagodzin | 30 | |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| |  |  | | --- | --- | | Zarys historii źródeł polskiego prawa cywilnego. Obowiązujące źródła prawa cywilnego. Pojęcie, przedmiot i systematyka prawa cywilnego. Obowiązywanie przepisów cywilnoprawnych w przestrzeni i czasie | 4 | | Osoby fizyczne jako podmioty stosunków cywilnoprawnych: zdolność prawna osób fizycznych, zdolność prawna dziecka poczętego, zdolność do czynności prawnych, sądowe stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego, miejsce zamieszkania | 6 | | Podmioty stosunków cywilnoprawnych nie będących osobami fizycznymi: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną | 4 | | Zdarzenia prawne i stosunek cywilnoprawny: pojęcie i systematyka zdarzeń prawnych, elementy stosunku cywilnoprawnego | 4 | | Prawa podmiotowe: pojęcia i rodzaje praw podmiotowych, sposób  nabycia i utraty praw podmiotowych, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych, kolizja praw podmiotowych | 4 | | Czynności prawne: pojęcie i rodzaje czynności prawnych, treść i forma czynności prawnych, wady oświadczeń woli, sankcje, sposoby i procedury zawierania umów | 6 | | Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa oraz problematyka dawności ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń | 4 | | Pojęcie i źródła prawa rzeczowego oraz praw rzeczowych podmiotowych: prawo rzeczowe w znaczeniu w  Znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym, ogólna charakterystyka i klasyfikacja praw rzeczowych podmiotowych | 4 | | Pojęcie i rodzaje własności. Treść i wykonywanie własności. Nabycie i utrata własności. | 6 | | Ochrona własności: roszczenie windykacyjne i negatoryjne, roszczenie uzupełniające, roszczenie z tytułu nakładów | 2 | | Użytkowanie wieczyste: pojęcie i funkcja społeczno- gospodarcza, nabycie i utrata, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 | | Prawa rzeczowe ograniczone: pojęcie i charakterystyka, rodzaje i funkcja społeczno- gospodarcza, powstanie i wygaśnięcie | 5 | | Posiadanie: pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, domniemania związane z posiadaniem, ochrona posiadania | 4 | | Księgi wieczyste: pojęcie, funkcja, domniemania związane z wpisem, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | 4 | | Suma godzin | 60 | |

3.4 Metody dydaktyczne

Np.:

*Wykład: wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, metody kształcenia na odległość*

*Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny), praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja),gry dydaktyczne, metody kształcenia na odległość*

*Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń*

Wykład: wykład problemowy.

Ćwiczenia: Metoda aktywizująca, skłaniająca studentów do samodzielnej prezentacji zagadnień teoretycznych, oraz samodzielnego wyciągania wniosków i oceny stanu prawnego. Prowokowanie do rozmów oraz dyskusji, w trakcie których uczestnicy zajęć wyrażają opinie poparte posiadaną wiedzą. Praca w grupach związana z analizą konkretnych problemów.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia się  ( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych ( w, ćw., …) |
| ek\_ 01, EK\_02, EK\_03, EK\_04, EK\_05, EK\_06, EK\_07, EK\_08, EK\_09, EK\_10, EK\_11, EK\_12 | kolokwium | ćw |
| ek\_ 01, EK\_02, EK\_03, EK\_04, EK\_05, EK\_06, EK\_07, EK\_08, EK\_09, EK\_10, EK\_11, EK\_12 | obserwacja w trakcie zajęć | ćw |
| ek\_ 01, EK\_02, EK\_03, EK\_04, EK\_05, EK\_06, EK\_07, EK\_08, EK\_09, EK\_10, EK\_11, EK\_12 | projekt | ćw |
| ek\_ 01, EK\_02, EK\_03, EK\_04, EK\_05, EK\_06, EK\_07, EK\_08, EK\_09, EK\_10, EK\_11, EK\_12 | egzamin ustny | w |
| ek\_ 01, EK\_02, EK\_03, EK\_04, EK\_05, EK\_06, EK\_07, EK\_08, EK\_09, EK\_10, EK\_11, EK\_12 | egzamin pisemny | w |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład:  W przypadku egzaminu ustnego student otrzymuje:  - ocenę dostateczną jeżeli udzieli poprawnej odpowiedzi na większość z zadanych pytań  - ocenę dobrą jeżeli udziela odpowiedzi na wszystkie pytania, ale nie jest to odpowiedź wyczerpująca  - ocenę bardzo dobrą jeżeli udzieli poprawnej i wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania  W przypadku egzaminu pisemnego student otrzymuje:  - ocenę dostateczną jeżeli uzyska więcej niż 50% punktów z pracy pisemnej  - ocenę dobrą jeżeli uzyska 75 – 90 % punktów z pracy pisemnej  - ocenę bardzo dobrą jeżeli uzyska więcej niż 90% punktów z pracy pisemnej  (punktacja może ulec zmianie na korzyść studentów)  Ćwiczenia: Student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli uzyska więcej niż 50% punktów z kolokwium. Uzyskanie 75 – 90 % punktów warunkuje otrzymanie oceny dobrej. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą student musi zdobyć więcej niż 90% z możliwych punktów. |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | Wykład - 30 godz.  Ćwiczenia - 60 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 38 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 47 |
| SUMA GODZIN | *175 godz.* |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 7 |

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

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

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

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  Literatura podstawowa:   1. **Z. Radwański**, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019, 2. **A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk**, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Wydanie II, Warszawa 2017, 3. **E. Gniewek**, Prawo rzeczowe, Warszawa 2018, 4. **J. Ignatowicz, K. Stefaniuk**, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, 5. **A. Kawałko, H. Witczak**, Prawo cywilne- część ogólna, prawo rzeczowe, Warszawa 2018, |
| Literatura uzupełniająca:   1. **S. Dmowski, S. Rudnicki,** Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2011, 2. **E. Gniewek (red.),** Kodeks cywilny. Komentarz*.* Warszawa 2006, 3. **Z. Radwański** (red.) System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2., Warszawa 2004, 4. **M. Łuc, M. Żak,** Prawo cywilne – materiały dla studentów prawa, kazusy, t.I – Część ogólna, Zakamycze 2006, 5. **K. Pietrzykowski (red.),** Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2005, 6. **H. Ciepła, B. Czech, St. Dąbrowski, T.Domińczyk, H. Pietrzykowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz,** Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Tom I, Warszawa 2005, 7. **S. Rudnicki**, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007, 8. **J. Ignatowicz** (red.) System prawa cywilnego. Tom II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Ossolineum 1977, 9. **T. Dybowski** (red.)System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 3,Warszawa 2007. |

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)