*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 61/2025*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2025-2027**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2026/2027

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Przestępczość gospodarcza |
| Kod przedmiotu\* | A2SO26 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Karnego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | II stopień |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok II, semestr IV |
| Rodzaj przedmiotu | Fakultatywny |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | dr hab. Anna Golonka, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Anna Golonka, prof. UR; dr Dorota Habrat;  dr Małgorzata Trybus; dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka |

\* *-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** |
| IV |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |

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)

Konwersatorium - zaliczenie z oceną

2. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Wymagana jest znajomość podstaw prawa gospodarczego, finansowego oraz prawa cywilnego (głównie zobowiązań). Pożądana jest także znajomość wybranych zagadnień części szczególnej prawa karnego. |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zasad odpowiedzialności za wybrane przestępstwa gospodarcze, a także uwypuklenie specyfiki prawa karnego gospodarczego na tle ogólnych instytucji występujących na gruncie prawa karnego powszechnego. Cel ten jest realizowany między innymi przez zaznajomienie studentów z konsekwencjami prawnymi naruszenia przepisów z zakresu prawa karnego gospodarczego. |

**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 | Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego w szczególności: zna terminologię wybranych przestępstw gospodarczych, definiuje ich rodzaje z uwzględnieniem znamion, zna sankcje karne grożące za ich popełnienie, | K\_W02, K\_W03, |
| EK\_02 | Ma ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym, | K\_W02 |
| EK\_03 | Posiada wiedzę na temat źródeł tego prawa, | K\_W03 |
| EK\_04 | Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie norm z zakresu prawa karnego gospodarczego, | K\_U01, |
| EK\_05 | Rozumie tekst prawny, stosuje reguły logicznego rozumowania przy interpretacji przepisów, | K\_U03 |
| EK\_06 | Potrafi kreatywnie myśleć w zakresie wykorzystania wiedzy w trakcie studiów | K\_K05 |
| EK\_07 | Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w życiu zawodowym prawnika | K\_K06 |

**3.3. Treści programowe**

1. Problematyka wykładu – nie dotyczy
2. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| W1 – Zagadnienia wstępne. Wprowadzenie do przedmiotu i przedstawienie ogólnego zarysu stosowanych pojęć (pojęcie prawa karnego gospodarczego, przestępstwa gospodarczego).  Źródła prawa karnego gospodarczego i jego funkcje – 2 godz. |

|  |
| --- |
| W2 – Typologia przestępstw gospodarczych. Przestępczość gospodarcza – pojęcie.  Działalność gospodarcza - pojęcie. Podmioty działalności gospodarczej  z uwzględnieniem kryteriów ich klasyfikacji. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony i jego rodzaje – 5 godz. |
| W3 – Przedmiot ochrony na gruncie przestępstw gospodarczych. Przedmiot przestępstw gospodarczych i ich strona podmiotowa i przedmiotowa – 2 godz. |
| W4 – Struktura przestępstwa gospodarczego – 1 godz. |
| W5 – Wybrane przestępstwa gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa nadużycia zaufania – 5 godz. |

3.4. Metody dydaktyczne

Preferowaną metodą dydaktyczną w trakcie wykładów jest metoda teoretyczna,   
z elementami praktycznego stosowania przepisów. Istotą wykładów będzie przybliżenie podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym oraz ustawowego zespołu znamion wybranych typów czynów zabronionych z grupy przestępstw gospodarczych.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia sie  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| EK\_01 - EK\_07 | zaliczenie pisemne | konwersatorium |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie zaliczenia w formie pisemnej  (test jednokrotnego wyboru).  Test egzaminacyjny jest testem jednokrotnego wyboru, składającym się z 25 pytań.  Na ocenę pozytywną należy udzielić przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi.  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 13 pkt.  Skala ocen:  25-24 5.0  23-22 4.5  21-18 4.0  17-15 3.5  14-13 3.0 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny z harmonogramu studiów | 15 godzin |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 10 godz. – udział w konsultacjach  1 godz. – udział w zaliczeniu |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 54 godz. |
| SUMA GODZIN | 80 godz. |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 3 pkt |

*\* 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:  R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego, Tom 10, Warszawa 2018. |
| **Literatura uzupełniająca:**  R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, wyd. C. Beck 2009  J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Wydawnictwo LexisNexis 2010  R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz., Warszawa 2018  A. Golonka, Banks’ obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations [English version],  Ius Novum 2019,z. 2, vol. 13,  A. Golonka, Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywyAnti-Money Laundering**-** “Ius Novum” 2021, tom 15, nr 1, s. 29-46. DOI: [https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021,](https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021, )  A. Golonka, Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2020, z. 3, s. 155-168 journal-article DOI:10.14746/rpeis.2020.82.3.11  A. Golonka, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML, [Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020, s. 16-23](https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/numery-czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego-nr-42020,p1089328982)DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.2;  JEL: G2, K14 ,  A. Golonka, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji- rozważania na tle zbiegu przepisów prawa cywilnego i karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  i Socjologiczny” 2012, z. 2,  A. Golonka, Czyny zabronione a czyny nieuczciwej konkurencji określone  w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 1,  M. Trybus, Kilka uwag o odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze określone w art. 77 ustawy o rachunkowości (w:) Przedsiębiorca w meandrach prawa- aktualne problemy i kierunki zmian, red. E. Feret, Rzeszów 2017  D. Habrat, Prawnokarne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Gazeta Sądowa 2005.  D. Habrat, Analiza kar i środków karnych określonych w ustawie  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2005.  D. Habrat, Analiza ryzyka prawnego w nowatorskiej działalności eksperymentalnej, [Studia Prawno-Ekonomiczne](http://bibliografia.ur.edu.pl/cgi-bin/expertus3.cgi)2019 r.,t. 111, D. Habrat D, D. Stadnicka, W. Habrat, Analysis of the Legal Risk in the Scientific Experiment of the Machining of Magnesium Alloys. In: Hloch S, Klichová D, Krolczyk GM, Chattopadhyaya S, Ruppenthalová L, eds. Advances in Manufacturing Engineering and Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering,2019 r.,  D. Habrat, Ustawa o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych Za Czyny Zabronione Pod Groźbą Kary : Komentarz. Warszawa; 2014.D. Habrat, Materialnoprawne Aspekty Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych w Polskim Prawie Karnym, Toruń; 2008.  D. Habrat, The assessment of the model of criminal corporate liability in Poland. In: Heinzelmann C, E. M, eds. International Perspectives of Crime Prevention 10. Forum Verlag Godesberg. Godesberg; 2018,  D. Habrat, The analysis of collective entities responsibility for unfair competition acts in penal law aspects. Opol Stud Adm - Prawne. 2015,  D. Habrat, Criminal law instruments to counter corporate crimes in Poland. Int J Soc Behav Educ Econ Bus Ind Eng. 2015;9  D. Habrat, Kształtowanie odpowiedzialności represyjnej podmiotów zbiorowych jako przykład europeizacji polskiego prawa karnego. In: Jasiuk E, Maj GP, eds. Problemy Europeizacji : Teoria i Praktyka. Radom; 2014,  D. Habrat, Rola proporcjonalności w procesie orzekania kary pieniężnej wobec podmiotów zbiorowych. Stud Prawno -Ekonomiczne. 2012;LXXXVI |

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)