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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2025-2030**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2029/2030

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego |
| Kod przedmiotu\* |  |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Karnego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | rok V, semestr IX |
| Rodzaj przedmiotu | fakultatywny |
| Język wykładowy | Polski |
| Koordynator | dr hab. Anna Golonka prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | mgr Mikołaj Kantorowski |

\* *-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** |
| IX |  |  | 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):

Konwersatorium: zaliczenie z oceną

2. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień z zakresu części ogólnej prawa karnego w zakresie nauki o przestępstwie oraz nauki o karze. |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Przekazanie wiedzy na temat wybranych typów czynów zabronionych ujętych w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów przedmiotowych i podmiotowych. |
| C2 | Kształcenie umiejętności prawidłowej kwalifikacji prawnej czynów zabronionych w oparciu o przepisy części szczególnej, w tym rozróżniania typów podstawowych, uprzywilejowanych i kwalifikowanych. |
| C3 | Zapoznanie studentów z aktualnymi problemami dogmatycznymi i praktycznymi dotyczącymi wybranych przestępstw, w tym z najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. |
| C4 | Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa karnego w analizie przestępstw opisanych w Kodeksie karnym, poprzez wspólne omawianie kazusów i orzeczeń sądowych. |
| C5 | Przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania i krytycznej oceny źródeł prawa oraz materiałów dotyczących przestępstw zawartych w części szczególnej Kodeksu karnego, a także do aktywnego uczestnictwa w debacie nad kierunkami rozwoju regulacji prawnokarnej w tym obszarze. |
| C6 | Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania własnych stanowisk prawnych w drodze dyskusji, analizy przypadków i pracy zespołowej nad problemami badawczymi. |

**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) |
|  | **Wiedza:** |  |
| EK\_01 | zna terminologię z zakresu prawa karnego, | K\_W01, K\_W02, K\_W04, K\_W06 |
| EK\_02 | identyfikuje przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwa opisane w polskich ustawach karnych, | K\_W02, K\_W07 |
| EK\_03 | posiada wiedzę z zakresu przepisów karnych oraz procesowych, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do przestępstw opisanych w Kodeksie karnym, | K\_W02, K\_W03, K\_W04, K\_W05, K\_W06, K\_W07, K\_W09 |
| EK\_04 | zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji teksu prawnego. | K\_W05,K\_W06, K\_W12 |
| EK\_05 | posiada wiedzę o praktycznym stosowaniu przepisów z zakresu prawa karnego | K\_W09, K\_W12, K\_W13, |
|  | **Umiejętności:** |  |
| EK\_06 | potrafi rozwiązać samodzielnie kazusy z zakresu tematyki objętej przedmiotem, | K\_UO2, K\_U05, K\_U06, K\_U10, K\_U12, K\_U16 |
| EK\_07 | potrafi stawić hipotezy badawcze na podstawie przykładowego stanu faktycznego, a także ukazać je w kontekście problemu prawnokarnego, | K\_U05, K\_U06, K\_U11, K\_U12, K\_U13, |
| EK\_08 | potrafi interpretować przepisy oraz wyprowadzać wnioski na podstawie tekstu aktu prawnego, | K\_U06, K\_U08, K\_U09, K\_U13 |
| EK\_09 | potrafi podejmować i prowadzić dyskusję, prezentując adekwatną argumentację i ustosunkowując się do poglądów innych uczestników dyskusji, | K\_U06, K\_U08, K\_U13,K\_U16 |
|  | **Kompetencje społeczne:** |  |
| EK\_10 | z szacunkiem odnosi się do stanowiska oponenta, prezentując jednak stanowczo własne opinie w danej materii, | K\_K02, K\_K07, K\_10 |
| EK\_11 | potrafi zajmować adekwatne stanowisko i w oparciu o nie podejmować decyzje w zakresie problemu prawnokarnego. | K\_K07, K\_K08, |

**3.3. Treści programowe**

1. Problematyka wykładu
2. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

|  |  |
| --- | --- |
| Treści merytoryczne **konwersatorium:** | |
| 1. Podstawowe źródła prawa oraz podstawowe pojęcia z zakresu problematyki przestępstw zawartych w części szczególnej Kodeksu karnego | 1 |
| 1. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, dzieciobójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężki uszczerbek na zdrowiu, średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, nieudzielenie pomocy) | 4 |
| 1. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności (bezprawne pozbawienie wolności, handel ludźmi, groźba karalna, uporczywe nękanie, zakłócenie miru domowego) | 2 |
| 1. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej, kazirodztwo) | 2 |
| 1. Wybrane przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, niealimentacja) | 2 |
| 1. Wybrane przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo) | 2 |
| 1. Wybrane przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej) | 2 |
| Razem: | **15** |

3.4. Metody dydaktyczne

Konwersatorium: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, analiza stanów faktycznych prawnego, praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie zadań/kazusów.

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, konw.…) |
| EK\_01 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa | konwersatorium |
| EK\_02 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_03 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_04 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_05 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_06 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_07 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_08 | Obserwacja w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa, | konw. |
| EK\_09 | Obserwacja w trakcie zajęć | konw. |
| EK\_10 | Obserwacja w trakcie zajęć | konw. |
| EK\_11 | Obserwacja w trakcie zajęć | konw. |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Czas trwania: 90 minut. Termin: semestr zimowy, sesja zimowa (styczeń-luty)  Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej w formie rozwiazywania kazusu z zakresu części szczególnej prawa karnego (maksymalnie do uzyskania jest 10 punktów). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51% punktów na kolokwium.  Punktacja: 0-5 pkt – 2.0  6 pkt – 3.0  7 pkt – 3.5  8 pkt – 4.0  9 pkt – 4.5  10 pkt – 5.0  Na ocenę końcową ma także wpływ aktywność w trakcie zajęć w formie czynnego udziału w dyskusji, za którą student może otrzymać gratyfikację w postaci plusów uwzględnianych podczas oceny kolokwium zaliczeniowego. |

**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) | 5 godzin |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 55 godzin |
| SUMA GODZIN | 75 godzin |
| **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 | - |
| zasady i formy odbywania praktyk | - |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:  1. W. Wróbel (red), P. Kardas (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Warszawa 2021  2. W. Wróbel (red), P. Kardas (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego, Warszawa 2021  3. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, |
| Literatura uzupełniająca:  1. R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023  2. A. Golonka, Zabójstwo w afekcie jako problem natury teoretycznej i praktycznej [w:]  D. Semków (red.), Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu : aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2018,  3. M. Trybus, Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia a naruszenie nietykalności cielesnej w polskich kodeksach karnych, [w:]  D. Semków (red.), Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu : aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2018,  4. M. Trybus, Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w aspekcie prawno-medycznym : (zarys problematyki), s et Administratio, 2005 : vol. 6, z. 2, s. 21-31 |

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)