*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 | Zobowiązania w obrocie gospodarczym |
| Kod przedmiotu\* | A2SO28 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Postepowania Cywilnego |
| Kierunek studiów | Administracja |
| Poziom studiów | Studia II stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II rok / III semest |
| Rodzaj przedmiotu | do wyboru |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Anna Kościółek, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR |

\* *-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** |
| III |  |  | 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

|  |
| --- |
| Wiedza z zakresu podstaw prawa cywilnego i prawa gospodarczego |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przedstawienie studentom zaawansowanych teoretycznych wiadomości z zakresu prawa cywilnego w kontekście funkcjonowania obrotu gospodarczego |
| C2 | Znajomienie studentów z przepisami normatywnymi oraz orzecznictwem sądowym  z zakresu prawa cywilnego a zwłaszcza prawa zobowiązań jak również prawa spółek handlowych |
| C3 | Wypracowanie u studentów praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu konkretnych kazusów, obejmujących problematykę przedmiotu,  w efekcie przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego w praktyce obrotu 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 | Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w obszarze nauk społecznych z zakresu prawa i administracji oraz uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia, ekonomiczne, polityczne oraz socjologiczne w szczególności obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu cywilnoprawnych instytucji zobowiązań w obrocie gospodarczym. | K\_W01 |
| EK\_02 | Zna w stopniu zaawansowanym ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku administracja; | K\_W09 |
| EK\_03 | Posiada umiejętność wyjaśniania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej role w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w zakresie przedmiotu zobowiązań w obrocie gospodarczym | K\_U02 |
| EK\_04 | Wykazuje się specjalistycznymi umiejętnościami znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury dotyczącej zobowiązań w obrocie gospodarczym oraz stosowania zasad etycznych, jak również samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć; | K\_U04 |
| EK\_05 | Jest gotowy samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu prawa zobowiązań w obrocie gospodarczym, w tym również na gruncie interdyscyplinarnym. | K\_K01 |
| EK\_06 | Uczestniczy w przygotowaniu projektów umów,  z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz jest gotowy działać na rzecz społeczeństwa,  w tym w instytucjach publicznych i niepublicznych; | K\_K03 |
| EK\_07 | Potrafi działać w sposób zorganizowany, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów. | K\_K04 |

**3.3. Treści programowe**

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

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| Obrót gospodarczy: pojęcie, znaczenie, klasyfikacja |
| Uczestnicy obrotu gospodarczego: przedsiębiorcy, konsumenci, jednostki publiczne |
| Czynności prawne, Oświadczenie woli, Czynności prawne – pojęcie i rodzaje, Forma czynności prawnych, Wady oświadczeń woli, Sankcje wadliwości czynności prawnych w obrocie gospodarczym; |
| Przedstawicielstwo, Pojęcie przedstawicielstwa, Przedstawicielstwo a instytucje pokrewne (zastępca pośredni, posłaniec), Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo; Prokura i jej znaczenie w obrocie gospodarczym |
| Przedmiot obrotu gospodarczego |
| Klasyfikacja zobowiązań |
| Umowy:   1. Umowa sprzedaży 2. Umowa ubezpieczenia 3. Umowa o dzieło 4. Umowa zlecenie 5. Umowa agencyjna 6. Umowa komisu 7. Umowa spółki 8. Umowa rachunku bankowego 9. Umowa leasingu 10. Umowa kredytu |
| Zabezpieczanie zobowiązań w obrocie gospodarczym |
| Specyfika umów konsumenckich |
| Niedozwolone klauzule umowne |
| Rozwiązywanie sporów wynikłych z zobowiązań w obrocie gospodarczym. Droga konwencjonalna a polubowne rozwiązywanie sporów |
| Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach prawa handlowego, z uwzględnieniem podziału na spółki osobowe i kapitałowe. |

3.4. Metody dydaktyczne

Konwersatorium:wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody kształcenia na odległość,analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja), przygotowanie prezentacji multimedialnej. Prowokowanie do rozmów oraz dyskusji, w trakcie których uczestnicy zajęć wyrażają opinie poparte posiadaną wiedzą. Ewentualna praca w grupach związana z analizą konkretnych stanów faktycznych w odniesieniu do omawianych zagadnień zobowiązań w obrocie gospodarczym.

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 | zaliczenie na ocenę | Konw. |
| EK\_02 | zaliczenie na ocenę | Konw. |
| EK\_03 | zaliczenie na ocenę, obserwacja w trakcie zajęć | Konw. |
| EK\_04 | obserwacja w trakcie zajęć | Konw. |
| EK\_05 | obserwacja w trakcie zajęć | Konw. |
| EK\_06 | obserwacja w trakcie zajęć | Konw. |
| EK\_07 | zaliczenie na ocenę, obserwacja w trakcie zajęć | Konw. |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| **Konwersatorium** – Planowane jest jedno kolokwium/ zaliczenie na ocenę - w formie pisemnej, w tym testowej lub ustnej. Ocena z zaliczenia na ocenę zależna jest o liczby uzyskanych punktów. Na ocenę końcową, poza oceną z pracy pisemnej, składają się również aktywność podczas zajęć, przygotowanie referatu lub prezentacji multimedialnej na zadany temat oraz obecność na zajęciach.  75% oceny stanowi wynik zaliczenia na ocenę, 25% ocena aktywności na zajęciach.  Punkty uzyskane na zaliczeniu na ocenę są przeliczane na procenty, którym odpowiada ocena:  - do 50% - niedostateczny,  - 51% - 60% - dostateczny,  - 61% - 70% - dostateczny plus,  - 71% - 80% - dobry,  - 81% - 90% - dobry plus,  - 91% - 100% - bardzo dobry |

**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 | Konwersatorium – 15 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | Konsultacje – 3 godz.  Egzamin – 2 godz. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | Przygotowanie do zajęć – 25 godz.  Przygotowanie do egzaminu – 30 godz. |
| 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 | Nie dotyczy |
| zasady i formy odbywania praktyk | Nie dotyczy |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. 3, Warszawa 2021, 2. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Zarys prawa cywilnego, wyd. 4, Warszawa 2021, 3. R. Uliasz, Prawo w diagramach, Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2010, 4. T. Mróz, Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje, Warszawa 2021, 5. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2020, 6. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 13, Warszawa 2019, 7. T. Mróz (red.), Zobowiązania, wyd. 3, Warszawa 2019, 8. M. Załucki, P. Stec (red.), Prawo cywilne z umowami w administracji, Warszawa 2010, 9. J. Olszewski (red.)**,** Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2019. |
| Literatura uzupełniająca:   * 1. M. Załucki (red.), Prawo cywilne. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2020,   2. D.E. Kotłowski, M.O. Piaskowska, K. Sadowski, Kazusy cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki, wyd. 2, Warszawa 2017,   3. R. Uliasz, Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, Warszawa 2018,   4. R. Uliasz, Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,  Warszawa 2011,   5. R. Uliasz, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sąd polubowny – wybrane zagadnienia, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja 3/2008, s. 117 – 133,   6. R. Uliasz, Treść i forma umowy zastawu rejestrowego na udziałach  w spółce z o.o., Rejent 3/2008, s. 96 – 122;   7. M. Chajda, Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego, Przegląd Sądowy R. 14, [nr] 7/8 (2004), s. 118-133,   8. Ł. Mroczyński -Szmaj, Pojęcie konsumenta jako element współczesnego prawa handlowego [w:] J. Frąckowiak (red.) Kodeks spółek handlowych po 15 latach, Warszawa 2018, s. 135-149   9. Ł. Mroczyński – Szmaj, Wpływ ustawy o prawach konsumenta na relacje umowne typu B2C [w:] J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie  w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015 r, s. 387-398. |

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)