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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2022-2025*

Rok akademicki 2024/2025

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | System ubezpieczeń społecznych |
| Kod przedmiotu\* | E/I/EiZSP/C-1.10b |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Ekonomia |
| Poziom studiów | Pierwszego stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | III/6 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy do wyboru |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr Krzysztof Nowak |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Krzysztof Nowak |

\* *-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** |
| 6 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

🗹 zajęcia w formie tradycyjnej (lub zdalnie z wykorzystaniem platformy Ms Teams)

☐ 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

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość podstawowych zagadnień z makro- i mikroekonomii. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie studentów z rodzajami ubezpieczeń społecznych ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. |
| C2 | Wskazanie na główne koncepcje ubezpieczeń społecznych w Polsce. |
| C3 | Wskazanie na możliwości finansowania SUS. |
| C4 | Poznanie specyfiki Funduszy Ubezpieczeń Społecznych. |

**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 | Zna podstawowe zasady systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasady ich finansowania | K\_W01  K\_W02 |
| EK\_02 | Charakteryzuje zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zna zasady ich finansowania | K\_W03  K\_W07 |
| EK\_03 | Potrafi wskazać korzyści i wady systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | K\_U01  K\_U02  K\_U03  K\_U11 |
| EK\_04 | Potrafi pracować w grupie opracowując wspólnie esej lub prezentację multimedialną. Przyjmuje współodpowiedzialność za zrealizowanie powierzonego zadania. | K\_K01 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Historia ubezpieczeń społecznych.  Geneza i rozwój koncepcji ubezpieczeń społecznych w Polsce po II wojnie światowej |
| Ubezpieczenie społeczne na tle innych form zabezpieczenia społecznego. Zasady ubezpieczeń  społecznych. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze – podobieństwa i różnice. |
| Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia społecznego. Ryzyko ubezpieczeniowe; składka  ubezpieczeniowa, obowiązek ubezpieczenia. |
| Organizacja ubezpieczeń społecznych. Wykonawcy ubezpieczeń społecznych: ZUS, KRUS, sfera  budżetowa. |
| Finansowanie ubezpieczeń społecznych. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Ubezpieczenie emerytalne. System emerytalny. Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne. Warunki nabycia prawa do świadczeń. Wiek emerytalny. Emerytura dla osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r., 1969 r.; System kapitałowy. |
| Ubezpieczenie rentowe. System rentowy, rodzaje zdarzeń objętych ubezpieczeniem rentowym. Warunki nabycia prawa do świadczeń rentowych oraz ich rodzaje. |
| Ubezpieczenie chorobowe. Rodzaje ryzyk objętych ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązkowe i dobrowolne podleganie ubezpieczeniom chorobowym. Warunki nabycia prawa do świadczeń. Rodzaje świadczeń. |
| Ubezpieczenie wypadkowe. Zakres ryzyka ubezpieczeniowego. Różnicowanie składki. Definicje wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. |
| Ubezpieczenia zdrowotne. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Składki. NFZ. Świadczenia. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną metodą kształcenia na odległość realizowany przy pomocy platformy MS Teams

Ćwiczenia metodą kształcenia na odległość realizowane przy pomocy platformy MS Teams

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 | kolokwium | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_ 02 | kolokwium | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_ 03 | kolokwium | wykład, ćwiczenia |
| Ek\_ 04 | kolokwium | wykład, ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Na ocenę z ćwiczeń składa się suma punktów uzyskanych z:   1. kolokwium pisemnego (max 16 pkt), weryfikującego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń oraz wskazanej literatury, 2. poprawnie zrealizowanych wybranych przez prowadzącego ćwiczenia zagadnień do opracowania w grupach, w formie prezentacji lub referatu, projektu zaliczeniowego (max 4 pkt), przedstawianych na zajęciach lub przesyłanych prowadzącemu, 3. aktywności w rozwiązywaniu problemów postawionych do realizacji w trakcie zajęć i/lub uczestnictwo w prowadzonej na ćwiczeniach dyskusji kierowanej (na jednych zajęciach można uzyskać max +/- 0,5 pkt).   Uzyskanej łącznej liczbie punktów odpowiadają oceny wg skali:   * do 50% - ocena 2,0 * od 50% +0,5 pkt do 69% - ocena 3,0 * od 70% do 77% - ocena 3,5 * od 78% do 84% - ocena 4,0 * od 85% do 92% - ocena 4,5 * od 93% do 100% - ocena 5,0 |

**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 | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 3 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu) | 42 |
| SUMA GODZIN | **75** |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | **3** |

*\* 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:  1. System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / Jacek Wantoch-Rekowski. - Stan prawny na 1 grudnia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.  2. Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych / Jolanta Maria Ciak, Bożena Kołosowska, Krystyna Piotrowska-Marczak. - Warszawa : CeDeWu, 2019. |
| Literatura uzupełniająca:  *1. Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego / redakcja naukowa Radosław Pacud. - Warszawa : Difin, 2019.* |

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)