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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2025/2026 - 2029/2030**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2028/2029

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Postępowanie cywilne |
| Kod przedmiotu\* | PRP32 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Postępowania Cywilnego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite Magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok IV, semestr VII i VIII |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | dr hab. prof. UR Anna Kościółek |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. prof. UR Anna Kościółek, dr hab. prof. UR Aneta Arkuszewska, dr Paweł Janda, mgr Katarzyna Kajmowicz |

\* *-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** |
| VII | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| VIII | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

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)

Semestr VII - wykład: zaliczenie bez oceny

Semestr VIII - wykład: egzamin

2. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie studentów z czynnościami procesowymi stron, sądu i innych uczestników procesu cywilnego |
| C2 | Przedstawienie studentom specyfiki poszczególnych postępowań odrębnych |
| C3 | Zaprezentowanie studentom zasad udzielania ochrony prawnej w postępowaniu nieprocesowym - drugim obok procesu trybie postępowania rozpoznawczego oraz zapoznanie studentów z rodzajami spraw cywilnych rozpatrywanych w tym postępowaniu |
| C4 | Przekazanie studentom wiedzy z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego |
| C5 | Ukształtowanie u studentów umiejętności sporządzania pism procesowych (pozwów, wniosków, orzeczeń, środków zaskarżenia). |

**3.2. Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| EK\_01 | Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze postępowania cywilnego, jego usytuowaniu oraz znaczeniu w systemie nauk oraz o jego relacjach do innych nauk | K\_W01 |
| EK\_02 | Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych z zakresu postępowania cywilnego | K\_W02 |
| EK\_03 | Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i instytucji postępowania cywilnego oraz relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim | K\_W03 |
| EK\_04 | Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów stanowienia prawa procesowego cywilnego | K\_W04 |
| EK\_05 | Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów stosowania prawa procesowego cywilnego | K\_W05 |
| EK\_06 | Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia jakimi posługują się procedura cywilna | K\_W06 |
| EK\_07 | Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktur i instytucji procesu cywilnego | K\_W07 |
| EK\_08 | Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej | K\_W09 |
| EK\_09 | Ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji i o poglądach na temat instytucji prawa procesowego cywilnego oraz na temat procesów i przyczyn zmian zachodzących w zakresie procedury cywilnej | K\_W10 |
| EK\_10 | Zna i rozumie metody badawcze i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych oraz posiada wiedzę na temat fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji | K\_W12 |
| EK\_11 | Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie norm i stosunków prawnych | K\_U01 |
| EK\_12 | Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje pomiędzy systemem prawnym a innymi systemami normatywnymi | K\_U02 |
| EK\_13 | Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesu stanowienia prawa procesowego cywilnego | K\_U03 |
| EK\_14 | Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesu stosowania prawa procesowego cywilnego | K\_U04 |
| EK\_15 | Sprawnie posługuje się normami, regułami oraz instytucjami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawa cywilnego procesowego ; w zależności od dokonanego samodzielnie wyboru posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w zakresie postępowania cywilnego | K\_U05 |
| EK\_16 | Potrafi formułować własne opinie w odniesieniu do poznanych instytucji prawa procesowego cywilnego | K\_U06 |
| EK\_17 | Potrafi sprawnie posługiwać się tekstami aktów normatywnych z zakresu postępowania cywilnego i interpretować je z wykorzystaniem języka prawniczego | K\_U08 |
| EK\_18 | Wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań posiada umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów oraz pism procesowych z zakresu postępowania cywilnego | K\_U09 |
| EK\_19 | Potrafi dokonać subsumcji określonego stanu faktycznego do normy lub norm prawnych z zakresu postępowania cywilneg | K\_U10 |
| EK\_20 | Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych dotyczących określonych zagadnień i problemów prawnych z zakresu postępowania cywilnego - za pomocą odpowiednio dobranych metod, narzędzi oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych | K\_U12 |
| EK\_21 | Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących określonych zagadnień i problemów prawnych z zakresu postępowania cywilnego - za pomocą odpowiednio dobranych metod, narzędzi oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych | K\_U13 |
| EK\_22 | Potrafi określić obszary życia społecznego które podlegają lub mogą podlegać w przyszłości regulacjom prawnym z zakresu postępowania cywilnego | K\_U15 |
| EK\_23 | Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie | K\_U17 |
| EK\_24 | Ma świadomość zmienności systemu norm prawnych która prowadzi do konieczności ciągłego uzupełniania i doskonalenia zarówno zdobytej wiedzy jak i umiejętności | K\_K01 |
| EK\_25 | Ma świadomość społecznego znaczenia zawodu prawnika | K\_K04 |
| EK\_26 | Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w życiu zawodowym prawnika | K\_K05 |
| EK\_27 | Rozumie i ma świadomość potrzeby podejmowania działań na rzecz zwiększania poziomu społecznej świadomości prawnej | K\_K06 |
| EK\_28 | Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności z uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego wymiaru | K\_K07 |
| EK\_29 | Szanuje różne poglądy i postawy | K\_K10 |

**3.3. Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| **Pojęcia ogólne**: pojęcie postępowania cywilnego i prawa procesowego cywilnego, prawo procesowe cywilne a prawo cywilne (materialne). Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań – droga sądowa w sprawach cywilnych, pojęcie sprawy cywilnej, sprawy gospodarczej, sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy małżeńskie, sprawy rodzinne. |
| **Podmioty postępowania**: Sąd – jurysdykcja krajowa, właściwość sądów w sprawach cywilnych, skład organów sądowych, wyłączenie osób wchodzących w skład organów sądowych. Prokurator, organizacje pozarządowe. |
| **Podmioty postępowania**: Strony i uczestnicy postępowania. Strony w procesie (zdolność sądowa, procesowa, postulacyjna, legitymacja procesowa), współuczestnictwo w sporze, interwencja główna. Udział osób trzecich – interwencja uboczna iprzypozwanie. |
| **Przedmiot postępowania cywilnego**: Powództwo i jego rodzaje, przedmiot postępowania nieprocesowego. **Czynności procesowe**: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych, pisma procesowe, doręczenia. posiedzenia sądowe, terminy**.** |
| **Koszty postępowania**: Koszty procesu cywilnego, zasady obowiązujące co do ponoszenia kosztów procesu, zwolnienie od kosztów, zabezpieczenie kosztów. |
| **Postępowanie przed sądem I instancji:** Wszczęcie procesu, pojęcie i warunki pozwu, kumulacja i rozdrabnianie roszczeń, zmiana powództwa, cofnięcie pozwu, odrzucenie pozwu. Organizacja postępowania. Rozprawa. Zawieszenie i umorzenie postępowania. |
| **Dowody:** Zagadnienia ogólne, postępowanie dowodowe, środki dowodowe – dowód z dokumentów, dowód z zeznań świadków, dowód z opinii biegłego, dowód z oględzin, dowód z przesłuchania stron, inne środki dowodowe. |
| **Orzeczenia:** Zagadnienia ogólne, zasady orzekania, rodzaje wyroków, wydanie wyroku, wydanie postanowienia, rektyfikacja orzeczeń (sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia), skutki prawne orzeczeń (prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń). |
| **Zaskarżanie orzeczeń sądowych:** Zagadnienia ogólne. Apelacja, zażalenie, inne środki zaskarżenia: skarga na orzeczenie referendarza sądowego, i in. |
| **Obalanie prawomocnych orzeczeń:** Skarga kasacyjna, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. |
| **Postępowania odrębne**: Postępowanie w sprawach małżeńskich, w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, naruszenie posiadania. Postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, gospodarcze. |

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

3.4. Metody dydaktyczne

**Wykład:** wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, metody kształcenia na odległość**.** Metoda aktywizująca, skłaniająca studentów do samodzielnej prezentacji zagadnień teoretycznych, oraz samodzielnego wyciągania wniosków i oceny stanu prawnego

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 pisemny | Wykł. |
| EK\_02 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_03 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_04 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_05 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_06 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_07 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_08 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_09 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_10 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_11 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_12 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_13 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_14 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_15 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_16 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_17 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_18 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_19 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_20 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_21 | Egzamin pisemny | Wykł. |
| EK\_22 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_23 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_24 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_25 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_26 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_27 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_28 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |
| EK\_29 | Obserwacja w trakcie zajęć | Wykł. |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| **Wykład** – Egzamin odbywa się w formie pisemnej (praca pisemna w formie odpowiedzi (opisu) na pięć przedstawionych pytań) lub testowej (50 pytań jednokrotnego wyboru).  Na egzaminie przedterminowym – metoda ustna. Student otrzymuje 5 pytań problemowych.  Punkty uzyskane za egzamin są przeliczane na procenty, którym odpowiadają oceny:  - 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 z harmonogramu studiów | Wykład – 45 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | Udział w konsultacjach – 4 godz.  Udział w egzaminie – 3 godz. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | Przygotowanie do zajęć – 38 godz.  Przygotowanie do egzaminu - 60 godz. |
| SUMA GODZIN | 150 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 6 |

*\* 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:   * M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, wyd. 5, Warszawa 2025, * W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 14, Warszawa 2023, * I. Gil, Zarys postępowania cywilnego z testami online, Warszawa 2025, * M. Białecki, S. Kotas – Turoboyska, F. Manikowski, E. Płocha,  E. Szczepanowska, Postępowanie cywilne. Vademecum,  Warszawa 2023, * **M. Dziurda, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku, Lex 2023,** * T. Szanciło, Kodeks postępowania cywilnego. Tom I – II. Komentarz, Legalis 2023 * A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2024, * T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.  Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, Lex 2023, * A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego.  Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019, Lex 2019, * T. Wiśniewski (red), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.* Tom 1-5, Warszawa 2021. |
| Literatura uzupełniająca:   * M. Białecki, A. Klich, A. Zieliński, Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, Warszawa 2024, * K. Flaga – Gieruszyńska (red.) *Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami,* Warszawa 2024, * H. Pietrzkowski, *Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych*, Warszawa 2021, * H. Pietrzkowski, *Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika  w sprawach cywilnych*, Warszawa 2024, * W. Siedlecki, *Zarys postępowania cywilnego,* Warszawa 1968. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej