OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim:**  Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań | | | |
| 2 | **Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim:**  Civil law - general part and law of obligations | | | |
| 3 | **Jednostka prowadzące przedmiot:**  Instytut Prawa Cywilnego | | | |
| 4 | **Kod przedmiotu/modułu:**  23-PR-ZM-R2-PC | | | |
| 5 | **Rodzaj przedmiotu/modułu:**  Obowiązkowy | | | |
| 6 | **Kierunek studiów:**  Prawo – niestacjonarne, jednolite magisterskie zaoczne | | | |
| 7 | **Poziom studiów:**  Studia jednolite magisterskie | | | |
| 8 | **Rok studiów:**  II | | | |
| 9 | **Semestr:**  Zimowy | | | |
| 10 | **Forma zajęć i liczba godzin:**  Ćwiczenia, 24 godziny | | | |
| 11 | **Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia:**  mgr Joanna Czekurłan ([j.czekurlan@uwr.edu.pl](mailto:j.czekurlan@uwr.edu.pl)) | | | |
| 12 | **Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:**  Umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, podstawowa wiedza o zasadach stosowania przepisów prawa | | | |
| 13 | **Cele przedmiotu:**   |  | | --- | | 1. Poznanie struktury i systematyki kodeksu cywilnego, podstawowych instytucji prawa cywilnego, poglądów doktryny oraz judykatury 2. Nabycie umiejętności odnalezienia przepisów dotyczących danej instytucji prawnej 3. Nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów w zakresie stosowania przepisów prawa cywilnego | | | | |
| 14 | **Zakładane efekty kształcenia:** | | | |
| W1 - Student zna strukturę, systematykę i podstawową terminologię prawa cywilnego | | | K\_W01 |
| W2 - Student zna zasady stosowania przepisów prawa cywilnego oraz rodzaje norm prawnych występujących w prawie cywilnym | | | K\_W01 , K\_W06 |
| W3 - Student zna podstawowe instytucje części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań | | | K\_W01 , K\_W06 |
| W4 - Student zna rodzaje podmiotów oraz sposoby ich reprezentacji w obrocie cywilnym | | | K\_W01 , K\_W06 |
| W5 - Student zna rodzaje umów | | | K\_W06 |
| W6 - Student zna zasady odpowiedzialności za szkodę oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania | | | K\_W06 |
| W7 - Student zna przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych i inne uregulowania dotyczące umów konsumenckich | | | K\_W06 |
| W8 - Student zna najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego stosowane przy wykładni przepisów prawa cywilnego gospodarczych | | | K\_W01 , K\_W06 |
|  | U1 - Student umie ocenić ważność i skutki konkretnej czynności prawnej oraz przedstawić swoją opinię oraz argumentację prawniczą wykorzystując język prawniczy i terminologię łacińską | | | K\_U01 , K\_U02, K\_U04, K\_U07, K\_U09, K\_U11 |
|  | U2 - Student umie odszukać i zastosować właściwe przepisy mające zastosowanie w określonym stanie faktycznym. | | | K\_U04, K\_U06, K\_U07, K\_U10, K\_U11 |
|  | U3 - Student umie formułować wypowiedzi o stosunkach cywilnoprawnych w języku prawniczym. | | | K\_U01 |
|  | K1 - Student jest świadomy potrzeby ciągłego kształcenia się i aktualizowania posiadanych informacji o prawie cywilnym. | | | |  |  | | --- | --- | |  | K\_K01 , K\_K03, K\_K06, K\_K07, K\_K08, K\_K09, K\_K10, K\_K11, K\_K12 | |
|  | K2 - Student rozumie rolę prawa cywilnego we współczesnych stosunkach gospodarczych. | | | K\_K10, K\_K12 |
| 15 | **Treści programowe** | | | |
| 1. | Pojęcie i struktura zobowiązania. Przypomnienie podstawowych wiadomości z części ogólnej prawa cywilnego. | | |
| 2. | Wykonanie zobowiązań. | | |
| 3. | Odsetki. Skarga pauliańska. | | |
| 4. | Bezpodstawne wzbogacenie. | | |
| 5. | Wygaśnięcie zobowiązań. | | |
| 6. | Umowy konsumenckie. Najważniejsze uregulowania ustawy o prawach konsumenta. Klauzule abuzywne. | | |
| 16 | **Zalecana literatura:**  Literatura podstawowa   1. Zobowiązania-część ogólna, Z. Radwański, A. Olejniczak, C.H. Beck. Warszawa 2018   Literatura uzupełniająca   1. Kodeks cywilny. Komentarz , red. E. Gniewek, P. Machnikowski, C.H. Beck. Warszawa 2019 2. Prawo cywilne – część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi, J. Kuźmicka-Sulikowska, M. Tenenbaum-Kulig, Wolters-Kluwer, Warszawa 2014 3. Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, C.H. Beck. Warszawa 2018 | | | |
| 17 | **Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:**  Podstawą oceny końcowej będzie liczba uzyskanych punktów ("plusów"), które zbierane będą podczas ćwiczeń. Ocenie będą podlegać trzy elementy: obecność na zajęciach, aktywność oraz wiedza merytoryczna (sprawdzana w formie **krótkiej odpowiedzi pisemnej** - na początku każdych zajęć).  Łączna liczba punktów do uzyskania wynosi **30** (max. 6 plusów na każdych z zajęć) + 2 punkty "bonusowe" (przyznane w trakcie pierwszych zajęć za obecność oraz ewentualną aktywność). Punkty będą przyznawane na zajęciach w następujący sposób:  1) obecność - max. 1 pkt  2) aktywność - max. 2 pkt.  3) wiedza merytoryczna (praca pisemna) - max. 3 pkt.  Od otrzymanej sumy punktów będzie wyliczana ocena końcowa (procentowo, gdzie 100% oznacza 30 punktów):  91-100% - 5  86-90% - 4,5  76-86% - 4  71-75% - 3,5  60-70% - 3  Dozwolona jest jedna nieobecność - z tym zastrzeżeniem, że w razie jej wykorzystania ocena końcowa liczona będzie od maksymalnej sumy punktów (100%) wynoszącej 25 plusów. Zastrzeżenie to nie dotyczy osób, które nieobecność już wykorzystały (tj. nie były obecne na pierwszych zajęciach).  KONSULTACJE – pokój 104a; odbywają się terminach podanych na stronie Wydziału | | | |
| 18 | **Język wykładowy:**  Polski | | | |
| 19 | **Obciążenie pracą studenta:** | | | |
| Forma aktywności studenta | | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności | |
| Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów | | 24 | |
| Praca własna studenta: - przygotowanie do zajęć - czytanie wskazanej literatury | | 10  20 | |
| Suma godzin | | 54 | |
| **Liczba punktów ECTS** | | 10 | |