*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia 2023-2028**

*(skrajne daty*)

Rok akademicki 2027/2028

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Tradycje europejskiego prawa prywatnego |
| Kod przedmiotu\* |  |
| nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Zakład Prawa Rzymskiego Instytutu Nauk Prawnych |
| 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. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR,  dr Wojciech J. Kosior LL.M., mgr Kamila Pogorzelec |

\* *-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

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)

**Zaliczenie na oceną**

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Podstawowa wiedza z zakresu prawa prywatnego i historii państw europejskich. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Student powinien poznać systematykę, pojęcia i terminy prawne utrwalone w prawie prywatnym od czasów rzymskich do współczesnych. |
| **C2** | Student powinien uzyskać wiedzę dotyczącą historii źródeł oraz kształtowania się kultury prawnej Europy. |
| C3 | Student powinien wskazywać rolę i wartości prawa rzymskiego w tworzeniu się współczesnego europejskiego systemu prawa prywatnego. |
| C4 | Student powinien interpretować, na poziomie podstawowym, wybrane współczesne konstrukcje prawa prywatnego mające swój rodowód w prawie rzymskim. |

**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** | Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych zarówno w zakresie dogmatycznych jak i niedogmatycznych dyscyplin prawa (w szczególności: teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa, prawa rzymskiego) oraz dyscyplin pomocniczych. W zależności od dokonanego samodzielnie wyboru ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi prawa; | **K\_W02** |
|  | Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne; | **K\_W06** |
|  | Ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji i o poglądach na temat instytucji polityczno-prawnych oraz na temat procesów i przyczyn zmian zachodzących w zakresie państwa i prawa; | **K\_W10** |
|  | Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje pomiędzy systemem prawnym a innymi systemami normatywnymi; | **K\_U02** |
|  | Potrafi formułować własne opinie w odniesieniu do poznanych instytucji prawnych i politycznych; | **K\_U06** |
|  | Potrafi sprawnie posługiwać się tekstami aktów normatywnych i interpretować je z wykorzystaniem języka prawniczego; | **K\_U08** |
|  | Potrafi stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować; | **K\_U11** |
|  | Ma świadomość zmienności systemu norm prawnych która prowadzi do konieczności ciągłego uzupełniania i doskonalenia zarówno zdobytej wiedzy jak i umiejętności; | **K\_K01** |
|  | Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności z uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego wymiaru; | **K\_K07** |

**3.3 Treści programowe**

1. **Problematyka wykładu**

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

1. **Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych**

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| 1. Definicja i podziały prawa – 2 h 2. Prawo średniowiecznej Europy wraz z prawem rzymskim – 2 h 3. Kształtowanie się narodowych systemów prawnych w Europie – 2 h 4. Prawo europejskie – 2 h 5. Wybrane zagadnienia prawa prywatnego na przestrzeni dziejów (prawo procesowe, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań) – 7 h   **Suma: 15 godzin** |

3.4 Metody dydaktyczne

**Ćwiczenia konwersatoryjne:**

- prezentacja multimedialna, konwersatoria, praca w grupach, interpretacja tekstów prawniczych

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia sie  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| EK\_01 – EK\_09 | obserwacja w trakcie zajęć, referaty, prace pisemne | ĆW. |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Kolokwium - praca pisemna, na jeden ze wskazanych tematów, obejmująca tematykę zajęć. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się formę ustną. |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 15 godz. |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 15 godz. |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta  (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 45 godz. |
| SUMA GODZIN | 75 |
| **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:**    M. Kuryłowicz, *Prawo rzymskie, historia, tradycja, współczesność*, Lublin 2003.  W. Wołodkiewicz, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009,  W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Zakamycze 2003. |
| **Literatura uzupełniająca:**  T. Giaro, F. Longchamps De Berier, W. Dajczak, *Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego*, Warszawa 2018.  K. Sójka-Zielińska, *Historia prawa*, Warszawa 2009 |

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)