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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2025 - 2030*

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2028/2029

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawo spadkowe |
| Kod przedmiotu\* |  |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Wydział Prawa i Administracji |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego |
| Kierunek studiów | Prawo |
| Poziom studiów | Jednolite magisterskie |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | Rok IV, 7 semestr |
| Rodzaj przedmiotu | Obowiązkowy |
| Język wykładowy | Język polski |
| Koordynator | Dr. Hab. Roman Uliasz, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Rafał Łukasiewicz |

\* *-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** |
| 7 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 |

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)

Wykład – egzamin ustny lub pisemny,

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Elementy prawa cywilnego – część ogólna rzeczowa, prawo zobowiązań |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Wykład i ćwiczenia mają za zadanie zapoznanie studenta z:   1. cywilnoprawnymi instytucjami wynikającymi z prawa spadkowego 2. wyjaśnienia zasad i kolejności dziedziczenia 3. omówienia instytucji testamentu i jego rodzajów |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EK** ( efekt kształcenia) | Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) | Odniesienie do efektów kierunkowych **(KEK)** |
| EK\_01 | nazywa źródła prawa spadkowego | K\_W01, K\_W03, K\_W04 |
| EK\_02 | definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa spadkowego | K\_W01, K\_W02, K\_W06, K\_W13 |
| EK\_03 | tłumaczy znaczenie poszczególnych pojęć używanych przez prawodawcę | K\_W06, K\_W12 |
| EK\_04 | zna treść regulacji prawnych dotyczących prawa spadkowego | K\_W02 |
| EK\_05 | rozróżnia zakres zastosowania poszczególnych norm prawnych | K\_W04, K\_W05, K\_W09, K\_U04 |
| EK\_06 | rozróżnia zakres zastosowania poszczególnych norm prawnych | K\_W05, K\_W09 |
| EK\_07 | odtwarza *ratio legis* poszczególnych unormowań | K\_W07, K\_W10 |
| EK\_08 | czyta ze zrozumieniem teksty aktów normatywnych | K\_W04, K\_U08 |
| EK\_09 | dokonuje wykładni i analizy przepisów prawa | K\_U04, K\_U09 |
| EK\_10 | weryfikuje moc obowiązującą poszczególnych przepisów prawnych | K\_U01, K\_U02 K\_U03 |
| EK\_11 | stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych występujących w praktyce stosowania prawa spadkowego | K\_W07, K\_U03, K\_U05, K\_U06 |
| EK\_12 | dokonuje prawidłowej subsumpcji określonej normy prawnej do podanego stanu faktycznego | K\_U04, K\_U10 |
| EK\_13 | potrafi posługiwać się materiałami prawnymi z zakresu judykatury i doktryny | K\_U03,K\_U12, K\_U13 |
| EK\_14 | interesuje się zmianami zachodzącymi w systemie prawnym | K\_W03, K\_U02, K\_U15 |
| EK\_15 | samodzielnie uzupełnia pozyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności | K\_U17 |
| EK\_16 | logicznie rozstrzyga problemy z dziedziny prawa cywilnego (prawo spadkowe) | K\_K07 |
| EK\_17 | naświetla i wyjaśnia pozyskaną wiedzę osobom bez znajomości zagadnień prawnych | K\_K04, K\_K06 |
| EK\_18 | odnosi się w sposób krytyczny do zasłyszanych w mediach informacji z zakresu prawa spadkowego | K\_K04, K\_K05 |
| EK\_19 | formułuje własne sądy i zabiera głos w dyskusji dotyczącej problemów prawnych pojawiających się w życiu społecznym | K\_K10 |

**3.3 Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| WYKŁAD:   1. Pojęcie i skład spadku (prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, prawa i obowiązki wyłączone ze spadku, obowiązki związane z otwarciem spadku). 3 godz. 2. Dziedziczenie - zagadnienia ogólne. Pojęcie dziedziczenia, podmiotowe prawo do dziedziczenia, powołanie do spadku, otwarcie i nabycie spadku, zdolność do dziedziczenia, niegodność dziedziczenia oraz dziedziczenie ustawowe (krąg spadkobierców, porządek dziedziczenia). 4 godz. 3. Sytuacja prawna spadkobiercy (przyjęcie, odrzucenie spadku, skutki, odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe. 2 godz. 4. Testament jako podstawa dziedziczenia; forma i treść testamentu, w tym przyrost, podstawienie, polecenie i zapis zwykły oraz zapis windykacyjny. 3 godz. 5. Zachowek (cele instytucji, podmioty uprawnione do zachowku, zobowiązani z tytułu zachowku, odpowiedzialność kilku osób otrzymujących zapisy windykacyjne, wysokość zachowku: udział stanowiący podstawę obliczenia zachowku oraz substrat zachowku, przedawnienie roszczenia o zachowek). 1 godz. 6. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. 1 godz. 7. Umowy dotyczące spadku (zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej, umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku). 1 godz. |

1. Problematyka ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Ćwiczenia:   1. Dziedziczenie ustawowe 3 godz. 2. Dziedziczenie testamentowe 3 godz. 3. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe 3 godz. 4. Zapis zwykły a zapis windykacyjny 3 godz. 5. Zachowek 3 godz. |

3.4 Metody dydaktyczne

**Wykład:** Metoda aktywizująca, skłaniająca studentów do samodzielnej prezentacji zagadnień teoretycznych, oraz samodzielnego wyciągania wniosków i oceny stanu prawnego. Prowokowanie do rozmów oraz dyskusji, w trakcie których uczestnicy zajęć wyrażają opinie poparte posiadaną wiedzą. Praca w grupach związana z analizą konkretnych stanów faktycznych z punktu widzenia obowiązujących norm cywilnoprawnych.

Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków, rozwiązywanie kazusów, praca w grupach, ćwiczenia z prezentacją multimedialną, dyskusja.

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 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny | W/C |
| EK\_02 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny | W/C |
| EK\_03 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_04 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_05 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_06 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_07 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_08 | obserwacja w trakcie zajęć | C |
| EK\_09 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_10 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_11 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_12 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_13 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_14 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_15 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_16 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_17 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_18 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |
| EK\_19 | kolokwium, egzamin ustny/ egzamin pisemny,  obserwacja w trakcie zajęć | W/C |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wynik pozytywny z egzaminu osiąga osoba, która udzieli odpowiedzi poprawnej na co najmniej połowę pytań podczas egzaminu pisemnego lub ustnego. Na ocenę pozytywną należy udzielić przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi.  Warunki zaliczenia ćwiczeń: uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), pozytywne zaliczenie kolokwium. Może być ono zamienione na ocenę z pracy w grupie lub esej. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z kolokwium lub jego zamiennika i ocen otrzymanych w trakcie zajęć dydaktycznych (wejściówki, odpowiedź ustna, aktywność). |

**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 - 15 godz.  Ćwiczenia- 15 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 20 godz.- udział w konsultacjach,  20 godz.- udział w spotkaniach realizowanych w ramach koła naukowego  1 godz.- udział w egzaminie. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | Przygotowanie do egzaminu 29 godz., Przygotowanie do ćwiczeń- 20 godzin. Napisanie referatu lub materiałów związanych z tematyką prawa spadkowego - 10 godz. |
| SUMA GODZIN | 130 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 4 |

*\* 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:  - E.Skowrońska-Bocian, *Prawo spadkowe*, Wyd. 14 C.H.Beck, Warszawa 2022 (lub nowsze nowsze wydanie)  - J. Kuźmicka-Sulikowska, *Prawo spadkowe. Pytania i odpowiedzi*, Warszawa 2023 (lub nowsze wydanie). |
| Literatura uzupełniająca:  *-* P. Księżak*, Prawo spadkowe,* Warszawa 2017.  *-* M. Załucki (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz,* Wyd. 3, Warszawa 2023. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej