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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2025-2027**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2025/2026

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Zasady tworzenia i stosowania prawa |
| Kod przedmiotu\* | A2SO08 |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych |
| Kierunek studiów | Administracja |
| Poziom studiów | Studia II stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I / I |
| Rodzaj przedmiotu | podstawowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | dr hab. A. Łuszczyński, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. G. Maroń, 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** |
| I |  |  | 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: egzamin – test jednokrotnego wyboru

2. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Ogólna wiedza dotycząca zagadnień związanych z zasadami tworzenia i stosowania prawa, wymogów techniki prawodawczej i ich aplikacji do poprawnego konstruowania tekstów prawnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji. |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie procesów tworzenia i stosowania praw, w szczególności ich prawnych podstaw, regulacji, ram, determinantów  i uwarunkowań |
| C2 | Zrozumienie terminologii odnoszoną do procesu legislacyjnego oraz sądowego  i administracyjnego typu stosowania prawa |
| C3 | Uzyskanie pogłębionej wiedzy o relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi organami władzy publicznej partycypującymi w procesie prawotwórczym i w procesie stosowania prawa oraz o umiejscowieniu w tych procesach obywateli |
| C4 | Posiada umiejętność prawidłowego identyfikować i interpretować zjawiska prawne i polityczne towarzyszące procesom stanowienia i stosowania prawa |
| C5 | Wykazanie się specjalistycznymi umiejętnościami znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury naukowej w przedmiocie procesu legislacyjnego oraz procesu stosowania prawa |
| C6 | Posiada umiejętność zredagowania projektów aktów normatywnych zgodnie  z zasadami techniki prawodawczej i zasadami prawidłowej legislacji oraz umiejętność zredagowania projektu decyzji stosowania prawa (orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej). |
| C7 | Gotowość do samodzielnego i krytycznego uzupełnienia wiedzy z zakresu procesów tworzenia i stosowania prawa, w tym także w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym |
| C8 | Umiejętność identyfikacji i rozwiązania dylematów moralnych związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa, odnosząc je np. do kategorii „ustawowego bezprawia” czy „sędziowskiego nieposłuszeństwa”. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt kształcenia) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych1 |
| EK\_01 | Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesów tworzenia i stosowania praw, w szczególności ich prawnych podstaw, regulacji, ram, determinantów i uwarunkowań. | K\_W01, K\_U05, K\_K05 |
| EK\_02 | Zna i rozumie terminologię odnoszoną do procesu legislacyjnego oraz sądowego i administracyjnego typu stosowania prawa. | K\_W01, K\_U05, K\_K05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK\_03 | Dysponuje pogłębioną wiedzą o relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi organami władzy publicznej partycypującymi w procesie prawotwórczym i w procesie stosowania prawa oraz o umiejscowieniu w tych procesach obywateli. | K\_W01, K\_W04, K\_K04 |
| EK\_04 | Potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska prawne i polityczne towarzyszące procesom stanowienia i stosowania prawa. | K\_W01, K\_W06, K\_U05, K\_U06, K\_K04 |
| EK\_05 | Wykazuje się specjalistycznymi umiejętnościami znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury naukowej w przedmiocie procesu legislacyjnego oraz procesu stosowania prawa. | K\_W04, K\_W06, K\_U05, K\_U06, K\_K04 |
| EK\_06 | Posiada umiejętność zredagowania projektów aktów normatywnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i zasadami prawidłowej legislacji oraz umiejętność zredagowania projektu decyzji stosowania prawa (orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej). | K\_U05, K\_U06, K\_K04, K\_K05 |
| EK\_07 | Jest gotowy samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu procesów tworzenia i stosowania prawa, w tym także w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym | K\_W01, K\_U05, K\_U06, K\_K01, K\_K05 |
| EK\_08 | Identyfikuje i rozwiązuje dylematy moralne związane ze stanowieniem i stosowaniem prawa, odnosząc je np. do kategorii „ustawowego bezprawia” czy „sędziowskiego nieposłuszeństwa”. | K\_W01, K\_W04, K\_W06, K\_U06 |

**3.3. Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Treści merytoryczne** | |
| Nauka legislacji jako dyscyplina naukowa | 1 |
| Pojęcie i sposoby tworzenia prawa | 1 |
| Analiza postanowień regulaminu Sejmu i Senatu RP odnoszących się do procesu legislacyjnego wraz z ich aplikacją do wybranych kazusów z praktyki ustawodawczej | 2 |
| Studium orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zasad prawidłowej legislacyjnej | 2 |
| Analiza rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej wraz z przykładami | 3 |
| Proces stosowania prawa: pojęcie, etapy, typy | 1 |
| Omówienie na przykładach budowy decyzji stosowania prawa | 1 |
| Aktywizm i pasywizm sędziowski. Omówienie na wybranych orzeczeniach istoty i rodzajów dyskrecjonalności sędziowskiej | 2 |
| Opracowywanie przykładowych projektów aktu normatywnego i decyzji stosowania prawa | 2 |
| Suma | 15 |

3.4. Metody dydaktyczne

Konwersatorium: analiza i interpretacja aktów normatywnych, decyzji stosowania prawa oraz tekstów źródłowych; analiza przypadków; dyskusja w przedmiocie problematyki referatów wygłoszonych przez Studentów na uprzednio zadany im temat.

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 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_02 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_03 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_04 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_05 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_06 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_07 | EGZAMIN | KONW. |
| EK\_08 | EGZAMIN | KONW. |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu jednokrotnego wyboru liczącego 15-21 pytań. Za poprawną odpowiedź na każde z pytań Student uzyskuje 1 punktów. Odpowiedź błędna jest liczona jako 0 punktów. |

**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 | 15 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 4 (udział w konsultacjach - 2 godz., udział w egzaminie - 2 godz. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 56 |
| SUMA GODZIN | 75 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 3 |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   * A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa: elementy teorii, Warszawa 2021. * L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004 * W. Dziedziak, B. Liżewski (red.), Zagadnienia stosowania prawa : perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Lublin 2015 * B. Dolnicki, Sądowe stosowanie prawa, Katowice 2014 * M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017 * Szafrański (red.), Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego: komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami, Warszawa 2016. * S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej  z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2021 * A. Malinowski, A. Bałaban, R. Piotrowski, P. Kędziora. D. Dąbek, R. Pawelec,  Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy - akty wykonawcze - prawo miejscowe, Warszawa 2009 |
| Literatura uzupełniająca:   * G. Maroń, Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów 2011 * J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989 * J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988 * A. Siemaszko, Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011 * L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018 |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej