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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2021/2024*

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2021/2022

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawne podstawy profilaktyki i resocjalizacji |
| Kod przedmiotu\* |  |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Pedagogiki |
| Kierunek studiów | Pedagogika, sp. pedagogika resocjalizacyjna |
| Poziom studiów | I |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I rok, 2 semestr |
| Rodzaj przedmiotu | specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr Ewa Markowska-Gos |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących |  |

\* *-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** |
| 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 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 bez oceny

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Posiadanie przez studenta podstawowej wiedzy o społeczeństwie i zjawiskach patologicznych |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Posiadanie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie prawnych podstaw profilaktyki i resocjalizacji. |
| C2 | Nabycie przez studentów umiejętności analizy i interpretacji treści przepisów z zakresu prawnych podstaw profilaktyki i resocjalizacji. |
| C3 | Nabycie przez studenta kompetencji do podejmowania decyzji i działań adekwatnych do litery prawa z perspektywy wykonywanej profesji. |

**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 | Student zdefiniuje podstawowe pojęcia dotyczące prawnych podstaw profilaktyki i resocjalizacji obowiązujące w polskim systemie prawa oraz przypisze poszczególne jej obszary do konkretnych dziedzin nauk prawnych. | K\_W01 |
| EK\_02 | Student przedstawi istotę zagadnień prawnych dotyczących profilaktyki i resocjalizacji w odniesieniu do innych dyscyplin naukowych. | K\_W02 |
| EK\_03 | Student scharakteryzuje zadania i cele poszczególnych instytucji funkcjonujących w obszarze profilaktyki i resocjalizacji biorąc pod uwagę zbiory pojęć i teorii tworzących podstawy prawne tych działalności. | K\_W03 |
| EK\_04 | Student przeanalizuje i oceni różne zjawiska społeczne z perspektywy obowiązujących aktualnie przepisów prawnych. | K\_U01 |
| EK\_05 | Student przeanalizuje aspekty prawne i etyczne podejmowanych działań w obszarze wykonywanej profesji własnej i innych. | K\_K04 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Zagadnienia związane z państwem i prawem -jednostka funkcjonująca w społeczeństwie , a prawo: warunki prestiżu prawa w społeczeństwie; dysfunkcjonalność prawa i jej przejawy, jako jeden z istotnych czynników zachowań dewiacyjnych i kryminogennych - założenia na gruncie doktryny, a rzeczywistość (teorie : deprywacji ,:niespójności czynników statusu, a prawo -G. Lenskyego ; anomii ( E. Durkheim,G.Sorel ,R. K. Merton); podmiotowość prawna i prawa podmiotowe jednostki . |
| Problematyka prewencji ogólnej i działań szczególnoprewencyjnych w prawie karnym -  przestępstwo – zagadnienia podstawowe : definicja przestępstwa , ustawowe znamiona przestępstwa ( podmiot przestępstwa, przedmiot , strona podmiotowa przestępstwa – wina ( definicja pojęcia, rodzaje); strona przedmiotowa przestępstwa, związek przyczynowy ; formy popełnienia przestępstwa i ich karalność w polskim prawie karnym z perspektywy rodzaju sprawstwa ( sprawstwo; współsprawstwo , podżeganie, pomocnictwo) ; form stadialnych przestępstwa (zamiar , przygotowanie, usiłowanie, dokonanie ); typ przestępstwa (podstawowy ,kwalifikowany ).  Przestępczość we współczesnym społeczeństwie i jej zróżnicowanie np. polskich statystyk. |
| Kara kryminalna : pojęcie kary kryminalnej i jej racjonalizacja na gruncie doktryny prawa karnego i kodeksu karnego; rodzaje kr kryminalnych w polskim kodeksie karnym ( grzywna; ograniczenie wolności ; tzw. kara- terminowego pozbawienia wolności, 25 lat; dożywocie); środki karne i ich zróżnicowanie ; paradygmaty sądowego wymiaru kary; kara długoterminowego pozbawienia wolności i jej kontrowersyjność w świetle doktryny praw karnego i praktyki penitencjarnej; kara śmierci, jako jeden z instrumentów polityki zapobiegania przestępczości w niektórych państwach , jej eliminacja w polskim kodeksie karnym - kontrowersje z perspektywy „prawa intuicyjnego „ przedstawicieli niektórych kręgów społecznych . |
| Kara pozbawienia wolności i jej wykonanie w Polsce: zakład karny jako instytucja totalna w rozumieniu E. Goffmana i zjawisko prizonizacji ; kara długoterminowego pozbawienia wolności i jej kontrowersyjność w świetle doktryny i praktyki penitencjarnej; idea wolnej progresji i jej realizacja w polskiej penitencjarystyce ; klasyfikacja osadzonych i jej kryteria; rodzaje zakładów karnych , w kontekście osoby osadzonego; typy zakładów karnych z perspektywy izolacji od społeczeństwa i wymogów porządku w jednostce penitencjarnej z uwagi na bezpieczeństwo ; systemy odbywania kary; nagrody i kary dyscyplinarne; obowiązki skazanego i jego prawa .  Monitoring elektroniczny – specyfika , pozytywne i negatywne aspekty.  Zakłady karne prywatne na wzór rozwiązań w Stanach Zjednoczonych , jako swoista alternatywa dla polskiej penitencjarystyki. |
| Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym , nieprzystosowanie społeczne i demoralizacji nieletnich, a regulacje prawne.  Przestępczość nieletnich i jej etiologia z perspektywy makro, mezo i mikro- strukturalnej (społeczeństwo globalne, środowisko lokalne , rodzina ). |
| Zjawiska patologiczne , a prawo: narkomania, alkoholizm , prostytucja ; przemoc w rodzinie , jako delikt cywilny (kodeks cywilny ) i przestępstwo [ kodeks karny - przeciwko : życiu i zdrowiu , wolności seksualnej i obyczajności , wolności , rodzinie i opiece ) ]. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Nie dotyczy |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład problemowy, dyskusja.

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 | praca zaliczeniowa | w |
| Ek\_ 02 | praca zaliczeniowa | w |
| Ek\_03 | praca zaliczeniowa | w |
| Ek\_04 | praca zaliczeniowa, udział w dyskusji | w |
| Ek\_05 | praca zaliczeniowa | w |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Praca zaliczeniowa zawierająca trzy kazusy sformułowane przez studenta z dokonaną przez niego ich analizą w oparciu o przepisy prawa obejmujące w swej treści zakresem przedmiotowym regulacje prawne w Polsce dotyczące profilaktyki i resocjalizacji. |

**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 | 8 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego:  udział w konsultacjach | 2 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej | 40 |
| SUMA GODZIN | 50 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 2 |

*\* 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:  *Kodeks karny* ,Wydawnictwo C.. H.BECK. ,Warszawa 2019.  *Zbiór karny Plus 2019* (oprac. zbior. ), Wydawnictwo Wolters Kluwer 2019.  Flisek A., *Kodeks karny* ,Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2019.  *Kodeks karny wykonawczy* ,Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2019.  Berg J., Namysłowska Gabrysiak B., *Prawo karne- część ogólna*, Wydawnictwo C.H. Beck , Warszawa 2019.  Pohl Ł., *Prawo karne. Wykład części ogólnej* , Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.  Dąbrowska K., *Kodeks karny wykonawczy. Komentarz*, Wydawnictwo Wolters Kluwer ,Warszawa 2018.  Hołda Z., Hołda J., Migdał J., Zórawska B., *Prawo karne wykonawcze*, Wydawnictwo Wolters Kluwer ,Warszawa 2017.  Lelental S., *Kodeks karny wykonawczy* ,Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2017.  *Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* [ tekst ujednolicony ( Dz. U. 2018, poz. 2137,2244; 2019 poz. 730).  *Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii* [tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 852 )].  *Ustawa z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* [ tekst ujednolicony (Dz. U. 2015 poz.1390;2019 r. poz.730 ).  *Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością seksualną* [ tekst ujednolicony(Dz. U 2018 r. poz. 405, 730).  *Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku* [tekst ujednolicony (Dz.U. 2018 r. poz. 405, 730)] |
| Literatura uzupełniająca:  Filipkowski W., Pływaczewski E.W., Rau Z. (red.), *Przestępczość XXI w. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno –kryminologiczne*, Wydawnictwo Wolters Kluwer ,Warszawa 2019 .  Pieniążek A. , Stefaniuk M. , *Socjologia prawa. Zarys wykładu*, Wydawnictwo Wolters Kluwer , Warszawa 2014.  Bałandynowicz A., *Probacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno – filozoficzne* ,Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.  Siemaszko A., *Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych*, Wydawnictwo PWN , Warszawa 1993.  Goffman E., *Charakterystyka instytucji totalnych* ( tłum. Zwoliński Z. ), w: Derczyński W., Jaińska- Kania A., Szacki J., *Elementy teorii socjologicznych*, Wydawnictwo PWN ,Warszawa 195, s.:150 -177.  Merton R. K., *Teoria socjologiczna i struktura społeczna* ( tłum. Morawska E, Wertenstein- Żuławski Szacki J ) ,Wydawnictwo PWN Warszawa 2002.  Kotowski W. Kurzępa B. , *Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny*, Warszawa 2009.  Kowalewska- Łukuć M, *Wina w prawie karnym* , Wydawnictwo Wolters Kluwer , Warszawa 2019.  Kaczmarek T. (red.), *Nauka o karze. Sądowy wymiar kary*, Tom 5, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2017.  Szwejkowska M. M., *System kar dyscyplinarnych wobec osadzonych odbywających karę*, Wydawnictwo Adam Marszałek , 2019.  Górecki P., Konarska- Wrzosek W. , *Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz*, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.  Koszowski M., *Przeciwdziałanie uzależnieniom. Regulacje prawne*, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.  Kotowski W., Kurzępa B. , Ważny A., *Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz*, Wydawnictwo Wolters Kluwer ,Warszawa 2019.  SzpurekS. , *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz*, Wydawnictwo Wolters Kluwer , Warszawa 2019.  Kobes P. ,*Funkcje kuratora w polityce kryminalnej* ,Wydawnictwo Difin, Warszawa 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)