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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia****2021-2024**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2023/2024

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Finanse publiczne i prawo finansowe |
| Kod przedmiotu\* | PRA14 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Kolegium Nauk Społecznych |
| Kierunek studiów | Administracja |
| Poziom studiów | Studia I stopnia |
| Profil | Praktyczny |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok III, semestr VI |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | Dr hab. prof. UR Elżbieta Feret |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr hab. prof. UR Elżbieta Feret, dr Paweł Majka, dr Marta Sagan, dr Anna Wójtowicz-Dawid, mgr Joanna Łubina |

\* *-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** |
| VI | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 5 |

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)

W przypadku ćwiczeń: zaliczenie z oceną w formie kolokwium pisemnego lub ustnego.

W przypadku egzaminu: egzamin pisemny ewentualnie ustny.

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, podstawy prawa cywilnego. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przekazanie wiadomości z zakresu finansów publicznych i prawa finansów publicznych, objętych zakresem wykładu. |
| C2 | Student pozna instytucje prawne tworzące polski system finansów publicznych związane z finansami publicznymi, prawem budżetowym, prawem podatkowym, polityką pieniężną i elementami prawa bankowego. |
| C3 | Student zapozna się ze specyfiką norm prawa finansów publicznych oraz jego związkiem z innymi gałęziami prawa. |
| C4 | Student nabędzie także podstawową wiedzę o istotnych problemach związanych ze stosowaniem norm prawa finansów publicznych. |
| C5 | Student zostaje wyposażony również w umiejętność interpretacji - na poziomie podstawowym - przepisów prawa finansowego, w tym w szczególności prawa podatkowego. |

**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 | Dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat podstawowych kategorii (instytucji) prawnych, w tym w zakresie prawa administracyjnego, ich struktury (organów i instytucji krajowych, unijnych, jak i międzynarodowych), zasad działania oraz podstawowych relacji występujących pomiędzy nimi oraz zna podstawowe systemy polityczne i partyjne. | K\_W02 |
| EK\_02 | Zna podstawową terminologię z zakresu dyscyplin naukowych realizowanych według planu studiów administracyjnych. | K\_W03 |
| EK\_03 | Potrafi prawidłowo interpretować wybrane zjawiska prawne i ekonomiczne w zakresie stosunków administracyjnych oraz odróżnić je od innych zjawisk z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych. | K\_U01 |
| EK\_04 | Ma umiejętności dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych; | K\_U02 |
| EK\_05 | Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, korzystając z dostępnych źródeł w literaturze fachowej i technologii informacyjnych, posiada zdolność do pogłębiania wiedzy i nadążania ze zmianami prawa. | K\_K06 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Pojęcie finansów publicznych, środków publicznych, sektora finansów publicznych, budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
| Inni adresaci przepisów ustawy o finansach publicznych |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada uprzedniości budżetu, planowanie i uchwalanie budżetu |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada roczności budżetu, pojęcie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz prowizorium budżetowego |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada równowagi budżetowej, pojęcia: długu publicznego i deficytu budżetowego, sposoby jego pokrywania |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada szczegółowości budżetu; pojęcie klasyfikacji budżetowej i jej znaczenie z punktu widzenia realizacji budżetu |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada powszechności budżetu: jednostki budżetowe, realizacja zadań w zakresie oświaty, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, jednostki gospodarki budżetowej, inne państwowe i samorządowe osoby prawne |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada jedności materialnej budżetu, funkcjonowanie państwowego funduszu celowego |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada jedności formalnej budżetu; budowa ustawy budżetowej, uchwały budżetowej |
| Budżet środków europejskich |
| Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych oraz wyjątków w stosunku do tych zasad:  - zasada jawności budżetu |
| Rola środków zagranicznych pochodzących z budżetu UE i tych pochodzących z innych źródeł zagranicznych |
| Zasady rocznego wykonywania budżetu państwa i samorządowego, z uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, zablokowania planowanych wydatków budżetowych, uruchamiania rezerw budżetowych |
| Zasady rozliczania półrocznego i rocznego wykonania budżetu |
| Ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych |
| Definicja oraz historyczny rys podatku |
| Funkcje podatku |
| Cechy podatku |
| Systematyka podatków |
| Podatek a inne daniny publicznoprawne |
| Elementy konstrukcji normy podatkowo-prawnej i podatku |
| Ogólne prawo podatkowe - obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, obowiązek podstawowy oraz obowiązki instrumentalne, organy podatkowe, charakter odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, termin zapłaty podatku, zaległość podatkowa, wygasanie zobowiązań podatkowych, przedawnienie zobowiązań podatkowych, zasady postępowania z nadpłatą podatku, odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność następców prawnych, czynność sprawdzające i kontrola podatkowa |
| Podatki państwowe bezpośrednie - podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, rodzaje stawek, zasady obliczania i płacenia podatków, zwolnienia podatkowe) |
| Podatki państwowe pośrednie - podatek od towarów i usług (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, rodzaje stawek, zasady obliczania i płacenia podatków, zwolnienia podatkowe) |
| Podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek leśny, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych (elementy konstrukcji wymienionych podatków) |
| Zarys prawa bankowego – rola i funkcje NBP, rodzaje banków, zasady tworzenia banków |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Charakterystyka prawa finansów publicznych – pojęcia i definicje.  -Pojęcie finansów publicznych  -Funkcje finansów publicznych  -Podstawy prawne  -Jawność i przejrzystość finansów publicznych |
| Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych: jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe |
| Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego - Budżet państwa, ustawa budżetowa, Wieloletni Plan Finansowy Państwa  - Dochody i wydatki budżetu  - Klasyfikacja budżetowa  - Dług publiczny, deficyt  - Budżet jednostek samorządu terytorialnego, uchwała budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego |
| Prawo podatkowe  - Zagadnienia wstępne - Ordynacja podatkowa - Obowiązek podatkowy - Zobowiązanie podatkowe - Powstanie zobowiązania podatkowego - Wygasanie zobowiązań podatkowych  - Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| Podatki i opłaty lokalne |
| Ogólna charakterystyka europejskiej polityki pieniężnej |
| Prawo bankowe i czynności bankowe |

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 z prezentacją multimedialną, analiza i interpretacja tekstów źródłowych oraz wybranych orzeczeń, analiza studium przypadku, dyskusja, prezentacja referatów, metody kształcenia na odległość.

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, …) |
| K\_W02 | Egzamin ustny lub pisemny | W./ĆW |
| K\_W03 | Egzamin ustny lub pisemny | W./ĆW |
| K\_U01 | Egzamin ustny lub pisemny | W./ĆW |
| K\_U02 | Egzamin ustny lub pisemny | W./ĆW |
| K\_K06 | Egzamin ustny lub pisemny | W./ĆW |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Studenci udzielą w ciągu 1 godz. zegarowej odpowiedzi na 5 pytań (egzamin pisemny). Warunkiem uzyskania zaliczenia będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej połowę pytań. W wypadku egzaminu ustnego – 3 pytania zadane przez egzaminatora.  W przypadku ćwiczeń zaliczenie na podstawie – frekwencji na ćwiczeniach, aktywności na zajęciach oraz co najmniej dwóch kolokwiów, z których ocena pozytywna osiągana jest w przypadku uzyskania ponad 50% poprawnych odpowiedzi. Formę zaliczenia ustala prowadzący.  Kryteria oceny: kompletność odpowiedzi, poprawna terminologia, aktualny stan prawny. |

**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 | 60 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 4 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 61 |
| SUMA GODZIN | 125 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 5 |

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

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

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

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  W. Miemiec (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Warszawa 2020, A. Nowak- Far (red.), M. Frysztak, A. Mikos-Sitek, R. Oktaba, A. Partyka-Popiela, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2020, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020,  H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018,  M. Bitner, M. Ślifirczyk, E. Kornberger-Sokołowska, K. Tetłak, K. Radzikowski, H. Litwińczuk, E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, W. Modzelewski, M. Lachowicz, M. Supera-Markowska, M. Waluga, J. Chowaniec, Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017,  E. Chojna - Duch, Prawo finansowe: finanse publiczne, Warszawa 2017,  B. Brzeziński, A. Olesińska (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017,  C. Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014,  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020. |
| Literatura uzupełniająca:  L. Lipiec – Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer 2013,  B. Kucia – Guściora, P. Smoleń, M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, M. Munnich, Publiczne prawo bankowe, Prawo celne, Prawo dewizowe, Wolters Kluwer 2012,  E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe : instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018,  Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2018,  K. Borowska, A. Kościńska – Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012. |

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)