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

**SYLABUS**

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

Rok akademicki 2027/2028

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Publiczne prawo gospodarcze |
| Kod przedmiotu\* |  |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Gospodarczego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite Magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok III, semestr V |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | prof. dr hab. Jan Olszewski |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Oskar Bróż |

\* *-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** |
| V | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

☐ zajęcia w formie tradycyjnej

X zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3. Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Wykład - egzamin

2. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa administracyjnego oraz cywilnego |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Celem wykładu jest prezentacja przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów prawnych na płaszczyźnie przedmiotowej oraz procedury i środki oddziaływania pozwalające na kształtowanie stanu rzeczywistego i prawnego gospodarki w zgodzie z interesem publicznym.  Problematyka wykładu obejmuje także zagadnienia związane konstrukcją prawną podmiotów gospodarczych oraz inicjowaniem działalności gospodarczej. |

**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 | Określa podstawowe sfery oddziaływania państwa na gospodarkę | K\_W01, K\_W04, K\_W07, K\_W08, K\_W10, K\_U01, K\_U03, K\_U05, K\_U08 |
| EK\_02 | Wyjaśnia instytucje publicznego prawa gospodarczego | K\_W02, K\_W03, K\_W06, K\_W07, K\_W08, K\_W12, K\_U01, K\_U03, K\_U04, K\_U05, K\_U07, K\_U08 |
| EK\_03 | Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania publicznego prawa gospodarczego | K\_W05, K\_W06, K\_W07, K\_W09, K\_U01, K\_U03, K\_U04 |
| EK\_04 | Wymienia środki nadzoru i kontroli państwa nad działalnością przedsiębiorców w aspekcie regulacji publicznego prawa gospodarczego | K\_W06, K\_W07, K\_W08, K\_U08 |
| EK\_05 | Potrafi sprawnie posługiwać się tekstami aktów normatywnych i interpretować je z wykorzystaniem języka prawniczego | K\_W04, K\_W06, K\_U01, K\_U06, K\_U07, K\_U08 |
| EK\_06 | Posiada rozszerzoną wiedzę na temat ustroju struktur i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej | K\_W04, K\_W06, K\_W07, K\_W08 |
| EK\_07 | Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień i problemów prawnych związanych z publicznym prawem gospodarczym za pomocą odpowiednio dobranych metod, narzędzi oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych | K\_W06, K\_W12, K\_U01, KU\_03, K\_U05, K\_U06, K\_U07, K\_U08, K\_U09, K\_U10, K\_U11, K\_U12, K\_U13, K\_U16 |
| EK\_08 | Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej oraz doboru właściwej metody dla rozwiązywania określonego problemu prawnego | K\_W12, K\_U09, K\_U10, K\_U11, K\_U12, K\_U16 |
| EK\_09 | Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie | K\_W04, K\_W09, K\_W10, K\_U17, K\_K01, K\_K07 |
| EK\_10 | Ma świadomość społecznego znaczenia zawodu prawnika, zmienności systemu norm prawnych, która prowadzi do konieczności ciągłego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności, jest otwarty na zdobywanie nowych doświadczeń | K\_W04, K\_W09, K\_W10, K\_K04, K\_K05, K\_K01, K\_K06, K\_K10 |

**3.3. Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| **Treści merytoryczne** |
| **1. Poj**ę**cie i** ź**ródła publicznego prawa gospodarczego 4 H**  **1. Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej**  1.1. Pojęcie działalności gospodarczej w prawie UE.  1.2. Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim.  1.3. Stosowanie do działalności gospodarczej przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278).  1.4. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  **2. Definicja konsumenta**  2.1. Definicja w prawie polskim i prawie UE  2.2. Rozwiązywanie sporów i ochrona konsumentów  2.3. Organy ochrony konsumentów  **3. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców**  3.1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie i orzecznictwie UE.  3.2. Ewolucja pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim.  3.3. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim.  3.4. Pojęcie wolnego zawodu i jego cechy.  3.5. Odmienne definicje przedsiębiorcy.  3.6. Rodzaje przedsiębiorców.  **4. Pojęcie przedsiębiorstwa**  4.1. Znaczenia pojęcia przedsiębiorstwo.  4.2. Składniki przedsiębiorstwa.  4.3. Zbycie przedsiębiorstwa. |
| **2.Podstawy doktrynalne oddziaływania pa**ń**stwa na gospodark**ę **3 H**  Typy zachowania państwa wobec gospodarki (np. merkantylizm, protekcjonizm, koncepcje liberalne i neoliberalne, rodzaje neoliberalizmu, koncepcje interwencjonistyczne, społeczna gospodarka rynkowa, socjalistyczna gospodarka planowa |
| **3. Administracja gospodarcza 2 H**  3.1. Rządowa administracja gospodarcza  3.2. Terenowa administracja gospodarcza  3.3. Samorządowe organy administracji gospodarczej |
| **4. Zasady podejmowania i prowadzenia działalno**ś**ci gospodarczej 6 H**  4.1. Zasada wolności gospodarczej  4.2. Zasada równości przedsiębiorców  4.3. Zasada uczciwej konkurencji  4.4. Poszanowania dobrych obyczajów  4.5. Zasada poszanowania słusznych interesów konsumentów i przedsiębiorców  4.6.Pozostałe zasady |
| **5. Poj**ę**cie przedsi**ę**biorcy i** **działalności gospodarczej**. **Poszczególni przedsi**ę**biorcy 5 H**  5.1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców  5.2. Przedsiębiorcy publiczni  5.2.1. Przedsiębiorstwa państwowe  5.2.2. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych  5.2.4. Gospodarka komunalna  - pojęcie i zakres działalności komunalnej  5.2.5. Formy działalności komunalnej (komunalne zakłady budżetowe, spółki  komunalne)  5.2.6. Agencje państwowe  5.2.7. Fundacje  5.2.8. Stowarzyszenia  5.2.9. Instytuty badawcze  5.3. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca  5.3.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną  5.4. Działalność gospodarcza w ustawie – Prawo przedsiębiorców.  5.4.1. Zarobkowość  5.4.2. Zorganizowanie  5.4.3. Ciągłość  5.4.4. Działalność we własnym imieniu  5.4.5. Działalność zawodowa  5.4.6. Działalność nieewidencjonowana |
| **6. Rejestracja przedsiębiorców 4 H**  6.1. Podstawowe informacje  6.2. Krajowy Rejestr Sądowy  6.2.1. Geneza i funkcje Krajowego Rejestru Sądowego  6.2.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  6.2.3. Zasada jawności Krajowego Rejestru Sądowego  6.2.4. Podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym  6.3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  6.3.1. Organizacja i zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  6.3.2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  6.3.3. Funkcje Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  6.4. Punkty kontaktowe  6.5. Obowiązki przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej  6.6. Prawa przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności  gospodarczej  6.7. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy |
| **7 Reglamentacja działalno**ś**ci gospodarczej 3 H**  7. 1. Istota i funkcje reglamentacji działalności gospodarczej  7.2. Koncesje na działalność gospodarczą  7.3. Zezwolenia na działalność gospodarczą  7.4. Regulowana działalność gospodarcza  7.5. Procedury: udzielania koncesji, zezwoleń, wpisu do rejestru działalności regulowanej |

|  |
| --- |
| **8. Podmioty zagraniczne jako przedsi**ę**biorcy w** ś**wietle ustawy – Prawo przedsiębiorców 2 H**  8.1. Osoby zagraniczne  8.2. Przedsiębiorcy zagraniczni  8.3. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych  8.4. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych |
| **9.** **Publicznoprawne zagadnienia dotyczące zagadnień sektorowych: 4 H**  13.1. Prawa papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki:  13.2. Spółek publicznych  13.3. Działalności giełd papierów wartościowych, wykorzystania w obrocie publicznym różnego rodzaju papierów wartościowych (np. weksli czeków, listów zastawnych).  13.4. Prawa własności intelektualnej i ochrony własności przemysłowej (pojęcie utworu, podmioty i przedmiot prawa autorskiego, pojęcie własności przemysłowej, Ochrona wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych)  13.5. Przegląd problemów z zakresu prawa sektorowego: prawa farmaceutycznego, prawa energetycznego, prawa lotniczego) 10 H |
| **10. Ochrona prawna konkurencji i konsumentów 3H**  10.1. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów  - Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów  - powiatowy rzecznik konsumentów  -organizacje konsumenckie i polubowne sądy konsumenckie  - Inspekcja Handlowa  10.2. Ochrona konkurencji i interesów przedsiębiorców  - prewencyjna ochrona konkurencji(nadzór nad koncentracją przedsiębiorców)  - zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję  10.3. Przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów  10.4. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji  - pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji i rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji, sankcje  - postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji |
| **11. Specjalne strefy ekonomiczne i obszary specjalne 3 H**  11.1. Pojęcie i rodzaje obszarów specjalnych  11.2. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe  11.3. Specjalne strefy ekonomiczne  11.4. Parki naukowo –technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości  11.5. Inne instrumenty wsparcia przedsiębiorców w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP |
| **12. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne) 3 H**  12.1. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji  12.2. Wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez jego oznaczenie  12.3. Oznaczanie towarów i usług fałszywymi lub oszukańczymi oznaczeniami geograficznymi  12.4. Inne postacie nieuczciwego oznaczenia  12.5. Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i rozwiązania umowy  12.6. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu  12.7. Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd  12.8. Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku  12.9. Nieuczciwa reklama i reklama sprzeczna z prawem  12.10. Nowe czyny nieuczciwej konkurencji i sprzedaż̇ lawinowa, zakaz systemów konsorcyjnych i inne  12.11. Postepowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji |
| **13. Publiczne prawo konkurencji 3 H**  13.1. Ewolucyjny proces rozwoju publicznoprawnej ochrony konkurencji i jego podział  13.2. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ważniejsze wyłączenia  13.3. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów  13.4. Prewencyjna ochrona konkurencji  13.5. Praktyki ograniczające konkurencję  13.6. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  13.7. Postępowanie przed Prezesem UOKiK |

1. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

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

3.4. Metody dydaktyczne

Wykład: wykład problemowy,

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 | DYSKUSJA W TRAKCIE WYKŁADU | WYKŁAD |
| EK\_02 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_03 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_04 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_05 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_06 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_07 | EGZAMIN PISEMNY | WYKŁAD |
| EK\_08 | OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ | WYKŁAD |
| EK\_09 | OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ | WYKŁAD |
| EK\_10 | OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ | WYKŁAD |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Egzamin pisemny, arkusz egzaminacyjny zawiera 3 pytania otwarte. Za każde pytanie student może uzyskać maksymalnie 1 punkt. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 1,5 pkt. Opcjonalnie egzamin ustny |

**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 | 45 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 35 |
| Godziny nie kontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 70 |
| 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 |  |
| zasady i formy odbywania praktyk |  |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   * Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Wyd. 7, Warszawa 2023 * Gronkiewicz-Waltz, Szafrański D., Wierzbowski M. (red.), Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne, Warszawa 2025 * Długosz T., Oplustil K. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2023 * Blicharz R. (red.) Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2017 * Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2015 * Olszewski J. (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2019 * Powałowski A. (red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wyd. 4, Warszawa 2019 * Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2023 |

|  |
| --- |
| Literatura uzupełniająca:   * Powałowski A., Instytucje publicznego prawa gospodarczego z testami online,  Warszawa 2025 * Dobaczewska A., Powałowski A, Wolska H., Nowe prawo przedsiębiorców,  Warszawa 2018 * Lubeńczuk G., Wołoszyn-Cichocka A., Zdyb M., Prawo przedsiębiorców. Komentarz,  Warszawa 2019 * Kozieł G., CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni  w obrocie gospodarczym. Komentarz, Warszawa 2019 * Dargas-Draganik M., Formela J., Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz, Warszawa 2019 * Olszewski J., „Nowe obowiązki informacyjne w prawie publicznym” [w:] M. Królikowska-Olczak (red.), „Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna”,  Warszawa 2018, s. 93-112 * Olszewski J., „Nowe obowiązki informacyjne w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego na przykładzie nowelizacji ustawy o KRS” [w:] K. Bilewska (red.), „Efektywność zarządzania  i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego ustroju spółki”,  Warszawa 2018, s. 30-52 * Olszewski J., Obowiązki informacyjne w gospodarce jako element zwiększania konkurencji, Rzeszów 2020 * Olszewski J., „Prawo rejestrowe” [w:] R. Blicharza (red.), „Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 35-86 * Olszewski J., Instytucje klasyfikacji ratingowej w Unii Europejskiej i w Indiach. Dwie drogi reformowania, [w:] M. Stępień, R. Łukasiewicz (red.), Prawo azjatyckie z perspektywy Europejskiej, Toruń 2018, s. 85-112 * Olszewski J., Ostatnie zmiany w prawie autorskim i propozycje dalszych reform, Rozdział I, [w:] J. Olszewski, E. Małecka (red.), Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 17-28 * Olszewski J., Ważniejsze obowiązki informacyjne jako działania prewencyjne w sytuacjach podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020 * Olszewski J., „Konstytucyjny obowiązek wykonywania dialogu w praktyce”  [w:] R. Grabowski (red.) w: „XXV lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej z okazji 70. Rocznicy urodzin”, Toruń 2022, s. 431-446 * Olszewski J., „Compliance jako prewencyjna forma informowania” [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2022, Tom 334 (2022): „Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego”, nr 4101, s. 667-677 * Olszewski J., „Obowiązki informacyjne w gospodarce jako element zwiększania konkurencji”, Rzeszów 2020 * Olszewski J. (red.), „Ewolucja prawa regulującego działalność agencji ratingowych w Unii Europejskiej” [w:]„Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych - między teorią a praktyką”, Warszawa 2020, s. 163-190 * Powałowski A., Przeszło E. (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia, Warszawa 2022 * Jagielska M., Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce, Warszawa 2016 * Bróż O., Farmaceuta jako gwarant prawidłowego wykonywania zadań aptek ogólnodostępnych  w zakresie opieki farmaceutycznej, [w:] Wpływ zmian społecznych i ustrojowych na system prawa, red. Kalina-Prasznic U. * Bróż O., Prawne uregulowania wykonywania zawodów medycznych jako część systemu ochrony zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020 * Bróż O., Apteka dla aptekarza jako element oddziaływania na bezpieczeństwo farmaceutyczne, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" Nr 3/2018, tom II, red. R. Frey, s. 31-42 * Bróż O., Systemy informatyczne wspierające nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, Ius et Administratio, 1/2018 * Stapiński R., Zmiany proceduralne w ramach nowego prawa zamówień publicznych a udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020 * Stapiński R., Zakończenie działalności gospodarczej [w:] R. Blicharz, A. Powałowski (red.), „Prawo przedsiębiorcy”, Warszawa 2019, s. 167-172 * Stapiński R., Efektywność realizacji polityki środowiskowej państwa w ramach systemu zamówień publicznych - stan obecny i perspektywa zmian [w:] M. Lemonnier, H. Nowak (red.), „Dziś i jutro zamówień publicznych”, Warszawa 2019, s. 167-176 * Stapiński R., Rola samorządów w systemie wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Nr 5 (2024): Prawo i Więź Nr 5 (52) 2024 |

Akceptacja Kierownika Je

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)