**PRAWO KONSTYTUCYJNE - I ROK SNP**

**PYTANIA/ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - 2019/2020**

1. Typologia konstytucji (pojęcie, kryteria, przykłady)

2. Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa i jego promieniowanie na inne gałęzie prawa na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 1

3. Idee konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i niedemokratycznych

4. Normatywne, nominalne i semantyczne rozumienie postanowień konstytucji.

5. Uchwalanie a zmiana Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

6. Częstotliwość zmian konstytucji

7. Odrębności postępowania z projektem ustawy i ustawą o zmianie Konstytucji RP

8. Kwestia dopuszczalności rozszerzenia przedmiotowego zakresu projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP w trakcie prac nad projektem

9. Dopuszczalność kontroli konstytucyjności ustawy o zmianie Konstytucji RP

10. Gwarancje ustrojowe stabilności Konstytucji RP a normy niezmiennie i relatywnie niezmienne

11. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na treść konstytucji

12. Cechy szczególne konstytucji na przykładzie Konstytucji RP

13. Ewolucja zawartości treściowej konstytucji. Generacje konstytucji

14. Metody interpretacji konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

15. Charakter wstępów do konstytucji na przykładzie Konstytucji RP i wybranych państw UE

16. Normy konstytucji w teorii prawa oraz polskiej praktyce konstytucyjnej

17. Pojęcie zasad ustroju politycznego i gospodarczego RP

18. Państwo polskie jako dobro wspólne

19. Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP (geneza, aspekt materialny i formalny)

20. Zasada legalizmu. Zasada praworządności formalnej

21. Zasady prawidłowej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

22. Zasada zwierzchnictwa narodu

23. Suwerenność narodowa a suwerenność państwowa

24. Suwerenność państwa a procesy globalizacji integracji

25. Zasada podziału i równowagi władz w teorii i praktyce konstytucyjnej RP.

26. Zasada republikańskiej formy państwa

27. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w Konstytucji RP

28. Geneza sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Model amerykański i europejski

29. Pojęcie bezpośredniego stosowania konstytucji w polskim prawie konstytucyjnym

30. Wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją i jej granice

31. Konstytucja RP na tle koncepcji prawa

32. Prawo międzynarodowe w świetle Konstytucji RP (pojęcie, źródła, warunki obowiązywania)

33. Elementy monistycznej oraz dualistycznej teorii relacji norm prawa krajowego i międzynarodowego w Konstytucji RP

34. Rodzaje umów międzynarodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy o umowach międzynarodowych

35. Źródła prawa Unii Europejskiej. Obowiązywanie, wykładnia i metodyka rozstrzygania kolizji norm w świetle Konstytucji RP

36. Koncepcja multicentryczności systemu prawa w polskiej doktrynie i praktyce konstytucyjnej

37. Konstytucyjne i ustawowe zasady promulgacji źródeł prawa powszechnie obowiązującego

38. Pojęcie zamkniętego i otwartego systemu źródeł prawa w Konstytucji RP

39. Kontrowersyjne źródła prawa na tle paradygmatu dualnego charakteru źródeł prawa

40. Pojęcie i cechy ustawy w Polsce

41. Cechy szczególne polskiej ustawy budżetowej

42. Pojęcie, rodzaje i cechy rozporządzenia w Konstytucji RP

43. Ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia – pojęcie, zasady konstrukcyjne i granice swobody ustawodawcy

44. Zasada absolutnej wyłączności ustawy

45. Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP

46. Zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji praw oraz wolności człowieka i obywatela

47. Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP

48. Pojęcie publicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP

49. Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych praw i wolności

50. Pojęcie i formy horyzontalnego działania praw i wolności konstytucyjnych

51. Zasady oraz przesłanki ograniczania wolności i praw człowieka (zasada proporcjonalności oraz zakaz naruszania istoty wolności i prawa).

52. Prawa i wolności osobiste

53. Elementy treści prawa do sądu i ich gwarancje konstytucyjne

54. Prawa i wolności polityczne

55. Parytety i kwoty płci a zasada równości wyborów

56. Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne jako podstawa skargi konstytucyjnej

57. Obowiązki konstytucyjne

58. System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP

59. Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej w Konstytucji RP

60. Skarga konstytucyjna na pominięcia prawodawcze

61. Przywilej korzyści skarżącego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

62. Zdolność skargowa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

63. Przesłanki procesowe dopuszczalności skargi konstytucyjnej

64. Skarga konstytucyjna jako środek akcesoryjny

65. Wyczerpanie drogi prawnej jako przesłanka skorzystania ze skargi konstytucyjnej w polskim porządku prawnym

66. Skutki wyroku TK wydanego w trybie skargi konstytucyjnej

67. Skarga konstytucyjna a skarga do ETPCz

68. Prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

69. Pozakonstytucyjne środki, organy oraz mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki RP

70. Referendum w prawie polskim

71. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

72. Konstytucyjny organ państwa a centralny organ państwowy w rozumieniu art. 188 punkt 3 Konstytucji RP

73. Systemy rządów (pojęcie i podstawowa typologia współczesnego prawa konstytucyjnego)

74. System rządów i jego konkretyzacja w Konstytucji RP

75. Pojęcie oraz warunki sine qua non demokracji

76. Elementy demokracji parlamentarnej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

77. Precedens, konwenans i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym

78. Autonomia formalna i materialna parlamentu

79. Funkcje władzy ustawodawczej

80. Funkcja europejska Sejmu i Senatu

81. Kadencja parlamentu w Konstytucji RP (pojęcie i zasady obliczania biegu)

82. Etapy postępowania ustawodawczego w przepisach konstytucyjnych i regulaminowych

83. Jawność procesu ustawodawczego

84. Notyfikacja przepisów technicznych w procesie stanowienia prawa krajowego

85. Pojęcie "szerokości" i "głębokości" poprawek do projektu ustawy lub ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

86. Respektowanie zasad prawidłowej legislacji w praktyce funkcjonowania polskiego parlamentu

87. Tryb postępowania w sprawie weta ustawodawczego prezydenta RP

88. Procedura wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, w drodze której Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji międzynarodowej (lub organowi międzynarodowemu) kompetencje organów władzy w niektórych sprawach

89. Zasada dyskontynuacji prac polskiego parlamentu oraz wyjątki od niej

90. Prawo posła (senatora) do interwencji

91. Immunitet parlamentarny

92. Organy kolegialne Sejmu i Senatu

93. Pozycja Marszałka Sejmu w strukturze organów Sejmu

94. Specyfika śledczej komisji sejmowej oraz jej uprawnienia

95. Ustrojowa pozycja Zgromadzenia Narodowego

96. Zasady prawa wyborczego

97. Ustalenie wyników głosowania i wyborów w RP

98. Ważność wyborów ogólnokrajowych i lokalnych

99. Wpływ progów wyborczych na równość materialną wyborów

100. Funkcje głowy państwa w RP w świetle art. 126 Konstytucji RP

101. Kompetencje Prezydenta RP

102. Udział Prezydenta RP w procedurze ustawodawczej

103. Procedura powoływania Rady Ministrów

104. Tzw. pozorne zmiany w składzie Rady Ministrów

105. Kompetencje Rady Ministrów

106. Odpowiedzialność polityczna członków Rady Ministrów

107. Uprawnienia kontrolne Sejmu wobec Rady Ministrów i jej członków

108. Dopuszczalność kontroli konstytucyjności aktów prawa miejscowego przez Trybunał Konstytucyjny

109. Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP

110. Nadzór nad samorządem terytorialnym

111. Pojęcie władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości

112. Ustrój sądów w RP

113. SN a NSA

114. Ustrój i kompetencje Sądu Najwyższego

115. Rola sądów w ramach procedur wyborczych

116. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości

117. Krajowa Rada Sądownictwa

118. Gwarancje niezależności sędziowskiej a gwarancje niezależności prokuratorskiej

119. Prokuratura i jej ustrój

120. Zawody zaufania publicznego i ich konstytucyjne gwarancje

121. Pojęcie partii politycznej i systemu partyjnego

122. Tryb wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

123. Zakres kontroli konstytucyjności i legalności aktów normatywnych w świetle Konstytucji RP

124. Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego UE w Polsce

125. Uchwała Sejmu jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego

126. Pytania prawne sądów do Trybunału Konstytucyjnego

127. Charakter i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

128. Wyroki interpretacyjne, zakresowe i aplikacyjne Trybunału Konstytucyjnego

129. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – zakres podmiotowy i przedmiotowy

130. Zasada kolegialności działania NIK

131. Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Dziecka i ich kompetencje

132. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - skład i kompetencje

133. Stany nadzwyczajne w RP

134. Zakres i przesłanki dopuszczalności ograniczania wolności i praw jednostki w stanach nadzwyczajnych

135. Pozycja ustrojowa NBP oraz kwestia uprawnień prawodawczych organów NBP

Zasady zaliczenia przedmiotu Prawo Konstytucyjne:

1. Po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń - widocznego w systemie USOS lub potwierdzonego pisemnie przez osobę prowadzącą ćwiczenia - należy zdobyć ocenę pozytywną w ramach egzaminu.
2. Egzamin pisemny obejmował będzie odpowiedzi na 3 pytania - mogą być one dosłownym powtórzeniem znajdujących się powyżej pytań/zagadnień egzaminacyjnych lub obejmować węższy zakres tematyczny (w ramach zadanego na egzaminie pytania może się zatem pojawić część pytania/zagadnienia z listy, ale nie jest przewidywana sytuacja, w której łączono by zagadnienia treściowe z dwu lub większej ilości pytań/ zagadnień).
3. Każde pytanie ocenione będzie w skali od 0 do 3 punktów.
4. Student powinien sformułować odpowiedź na wszystkie pytania za pomocą języka prawnego, prawniczego, unikając języka potocznego, kolokwializmów, wulgaryzmów, itp. - maksymalna punktacja za wszystkie odpowiedzi to łącznie 2 punkty.
5. Ocenę dostateczną można uzyskać otrzymując łącznie co najmniej 5,5 punktu.
6. Pytania lub wątpliwości dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania egzaminu proszę zgłaszać w trakcie dyżurów. Zachęcamy jednak do klarowania wątpliwości merytorycznych na ćwiczeniach lub konsultacjach osób prowadzących Wasze grupy ćwiczeniowe.

**W przypadku niemożności przeprowadzenia egzaminu w wskazanej wyżej formie, z uwagi na utrzymanie ograniczeń związanych z gromadzeniem się lub zawieszeniem zajęć, egzamin odbędzie się w oparciu o następujące zasady:**

1. Dla osób, które po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń zgłoszą gotowość do przystąpienia do egzaminu ustnego zorganizowane będą spotkania wirtualne (przy wykorzystaniu platformy używanej przez UWr) pozwalające na zorganizowanie wideokonferencji, w trakcie której student zobligowany będzie do udzielenia odpowiedzi na trzy, zadane przez egzaminatora, pytania (w ramach zadanego na egzaminie pytania może się pojawić część pytania/zagadnienia z listy, ale nie jest przewidywana sytuacja, w której łączono by zagadnienia treściowe z dwu lub większej ilości pytań/ zagadnień).
2. Dla osób, które nie zgłoszą chęci przystąpienia do egzaminu ustnego zorganizowany zostanie, w terminach wskazanych przez dziekanat, egzamin w formie testu, przeprowadzonego z wykorzystaniem narzędzi używanych przez UWr, pozwalających na przeprowadzenie go przez internet. W ramach testu zadanych zostanie 60 pytań z kilkoma wariantami odpowiedzi, z których należy wybrać tą najpełniejszą.
3. W przypadku egzaminu ustnego należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (wartość punktowa każdego z nich to 0-3) a łączna suma punktów koniecznych do uzyskania oceny pozytywnej to 5,5 pkt.
4. W przypadku testu każde pytanie ma wartość 0/1 a łączna suma punktów koniecznych do uzyskania oceny pozytywnej to 31 pkt.

Egzaminatorzy

Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr