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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2022-2027**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2022/2023

**1. Podstawowe informacje o przedmiocie**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Prawo własności intelektualnej** |
| Kod przedmiotu\* |  |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Handlowego Instytut Nauk Prawnych |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok I, semestr I |
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy |
| Język wykładowy | Język polski |
| Koordynator | Dr hab. Roman Uliasz, Prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Michał Chajda |

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

1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne ( jakie?) | **Liczba pkt ECTS** |
| I | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

1.3. Sposób realizacji zajęć

× zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.4. Forma zaliczenia przedmiotu *(egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny*)

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza z ogólnego zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem elementów prawa cywilnego i handlowego |

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

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | 1. Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki.  2. Student powinien zapoznać się z aktami prawnymi, orzecznictwem oraz poglądami doktryny dotyczącymi omawianej problematyki  3. Student powinien uzyskać wiedzę odnośnie wykładni omawianych przepisów prawa oraz nabyć umiejętność ich praktycznego zastosowania przy rozwiązywaniu problemów prawnych. |

3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| EK­\_01 | ma podstawową wiedzę dotyczącą źródeł i struktury wewnętrznej prawa własności intelektualnej | K\_W03, K\_W04, K\_W07, K\_W10 |
| EK\_02 | wskazuje cechy odróżniające prawo własności intelektualnej od innych gałęzi prawa oraz jego miejsce w systemie | K\_W01 |
| EK\_03 | umie przybliżyć zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej | **K\_W02, K\_W09, K\_W11, K\_W12** |
| EK\_04 | definiuje podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa | K\_W06, K\_W11 |
| EK\_05 | potrafi wskazać moment powstania i zakończenia (ustania) ochrony praw własności intelektualnej | K\_W05, K\_U01  K\_U02 |
| EK\_06 | stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych występujących w praktyce obrotu cywilnoprawnego | K\_U04, K\_U06, K\_U10, K\_U12, K\_U13, K\_U15, K\_U03 |
| EK\_07 | sprawnie operuje pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej | K\_U08, K\_U09 |
| EK\_08 | korzysta z aktów prawnych dotyczących w/w tematyki | K\_U02, K\_U05, K\_U08 |
| EK\_09 | rozwija i uzupełnia wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie zajęć | **K\_K01, K\_K07** |
| EK\_10 | logicznie wyjaśnia zagadnienia prawne pojawiające się w codziennym życiu osobom niezorientowanym w tej tematyce | K\_K04, K\_K06,  K\_K08 |
| EK\_11 | odnosi się w sposób krytyczny do zasłyszanych w mediach informacji | **K\_K10** |
| EK\_12 | formułuje własne osądy dotyczące poszczególnych problemów prawnych | K\_K04, K\_K05, K\_U17 |

* 1. **TREŚCI PROGRAMOWE**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie  prawnym:  1.Odrębność od innych gałęzi prawa  2.Struktura wewnętrzna  3.Modele ochrony dóbr intelektualnych  4. Funkcje ochrony własności intelektualnej  5.Prawo własności intelektualnej a regulacje antymonopolowe  Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej:  1.Historia własności intelektualnej.  2.Źródła prawa własności intelektualnej  Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej:  1. Przedmiot prawa autorskiego  2. Przedmiot prawa własności przemysłowej  a) Wynalazek  b) Wzór użytkowy  c) Wzór przemysłowy  d) Topografia układu scalonego  e) Znak towarowy  f) Oznaczenia geograficzne  g) Projekt racjonalizatorski  3. Nieuczciwa konkurencja  4. Podmioty prawa własności przemysłowej  Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej:  1.Prawa podmiotowe w doktrynie cywilistycznej  2. powstanie ochrony  3. Charakter ochrony praw na gruncie prawa autorskiego  4. Charakter ochronna gruncie praw własności przemysłowej:  a) Patenty  b) Prawa ochronne na wzory użytkowe  c) Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych  d) Prawa ochronne na znaki towarowe  e) Prawa z rejestracji na znaki geograficzne  f) Prawa z rejestracji topografii układów scalonych  5. Limitacja praw podmiotowych  Przeniesienie własności intelektualnej:  1. Pojęcie przeniesienia praw własności intelektualnej  2. Umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej  3. Dziedziczenie praw własności intelektualnej  4.Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych  5. Przeniesienie praw własności przemysłowej  6.Przeniesienie roszczeń w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Wyczerpanie praw własności intelektualnej:  1. Pojęcie wyczerpania praw własności intelektualnej  2. Rodzaje wyczerpania praw własności intelektualnej:  a) wyczerpanie krajowe  b) wyczerpanie międzynarodowe  3. Treść wyczerpania praw własności intelektualnej  4. Wyczerpanie praw własności intelektualnej w orzecznictwie ETS oraz w systemach prawnych wybranych państw  Ustanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej:  1. Ustanie praw autorskich  2. Ustanie praw pokrewnych  3.Ustanie praw własności przemysłowej  4. Ustanie ochrony prawnej w przypadku prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  5. Konsekwencje ustania praw własności intelektualnej |

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

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

* 1. METODY DYDAKTYCZNE

Metoda nauczania teoretycznego w formie wykładu polegającego na przekazaniu studentom informacji z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

W trakcie wykładu prowadzący stosuje metody:

a. Wykładu konwencjonalnego – treść bezpośrednio przekazywana studentom w gotowej formie do zapamiętania,

b. Wykładu problemowego - zilustrowanie problemu naukowego lub praktycznego.

1. 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, | egzamin ustny lub egzamin pisemny | W |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Egzamin ustny: ocenianie ciągłe; kryteria oceny: znajomość materiału przedstawionego w trakcie wykładu, znajomość aktów prawnych, poglądów doktryny, umiejętność logicznego myślenia  Egzamin pisemny – forma opisowa, trzy pytania, maksymalnie do zdobycia dziewięć  punktów (maks. trzy pkt za każde pytanie), skala ocen uzależniona jest wyników |

1. 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 | 9 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 36 |
| SUMA GODZIN | 50 |
| **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 | Nie dotyczy |
| zasady i formy odbywania praktyk | Nie dotyczy |

1. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  –– J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019  **-**J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018 |
| Literatura uzupełniająca:  M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Warszawa 2010;  –G. Michniewicz, Prawo Własności Intelektualnej, Warszawa 2019  - E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008  - M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego, Studium prawno porównawcze, Warszawa 2008 |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej