*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia**2022-2023

Rok akademicki: 2023-2024

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Płatności i rozliczenia w handlu zagranicznym |
| Kod przedmiotu\* | E/II/EP/C-1.5a |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Ekonomia |
| Poziom studiów | Drugiego stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II/3 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy do wyboru |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr Katarzyna Puchalska |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Katarzyna Puchalska |

\* *-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** |
| 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

x zajęcia w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem platformy MS Teams

☐ 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 ocenę

2. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student powinien znać podstawowe zagadnienia z makro- i mikroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych. |

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

3.1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procedurami obsługi bankowej transakcji handlu zagranicznego, uwarunkowanych i nieuwarunkowanych form płatności, ogólnymi zasadami rozliczania transakcji w handlu zagranicznym, wybranych instrumentów i technik finansowania handlu zagranicznego. |
| C2 | Wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się środkami i sposobami zapłaty w handlu zagranicznym oraz dokumentacją z nimi związaną. |

**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 | Definiuje podstawowe pojęcia zna podstawowe zasady rozliczeń w obrocie zagranicznym, wykorzystywane formy płatności i dokumenty.  Zna istotę zawarcia i realizacji transakcji na rynkach zagranicznych, w kontekście efektywności gospodarowania i doskonalenia metod zarządzania. Rozumie zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i  Instytucji finansowych w ujęciu międzynarodowym w  warunkach zmieniającego się otoczenia. | K\_W01  K\_W02  K\_W05 |
| EK\_02 | Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł informacji  umożliwiających krytyczną ocenę i analizę procesów związanych z finansowaniem transakcji zagranicznych.  Potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim z wykorzystaniem technik multimedialnych dotyczących zasad przygotowywania, przebiegu poszczególnych form płatności. | K\_U03  K\_U09 |
| EK\_03 | Planuje i organizuje pracę indywidualną i w zespole, w zakresie przygotowywania i realizacji kalkulacji i wyboru najkorzystniejszych form płatności dla eksportera i importera, przyjmując w niej różne role.  Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. | K\_U11  K\_U12 |
| EK\_04 | Posiada gotowość samodoskonalenia oraz krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu rozliczeń, płatności i transakcji handlu zagranicznego, technik i organizacji działań w podmiotach prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. | K\_K01 |

**3.3. Treści programowe**

1. Problematyka wykładu
2. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Podstawowe zagadnienia z zakresu rozliczania , płatności transakcji w handlu zagranicznym |
| Architektura systemowa rozliczeń międzynarodowych. |
| Bankowa obsługa transakcji handlu zagranicznego. |
| Polecenie wypłaty w handlu zagranicznym. Istota, przebieg, zasady podziału kosztów, regulacje. Dyspozycje poleceń przelewu- przykłady. |
| Podstawy stosowania weksla w handlu zagranicznym. |
| Inkaso dokumentowe w praktyce handlu zagranicznego. Inkaso z punktu widzenia eksportera i importera. Dokumenty w inkasie. Przykłady wykorzystania inkasa |
| Zasady wykorzystania akredytyw dokumentowych. Rodzaje akredytyw i przesłanki ich wykorzystania, przebieg- studium przypadku. |
| Finasowanie handlu zagranicznego w formie wykupu wierzytelności i factoringu . |
| Wybrane instrumenty i techniki finasowania handlu zagranicznego. |
| Zarzadzanie ryzykiem kursowym. |

3.4. Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimodalną.

Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach.

Możliwość realizacji z wykorzystaniem platformy Ms Teams.

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 | test lub praca pisemna /kolokwium lub zadania | ćwiczenia |
| Ek\_02 | obserwacja postawy w trakcie dyskusji i ocena prezentowanego stanowiska/opinii | wykład/ćwiczenia |
| Ek\_03 | obserwacja postawy w trakcie dyskusji i ocena prezentowanego stanowiska/opinii | wykład/ćwiczenia |
| Ek\_04 | obserwacja postawy w trakcie dyskusji i ocena prezentowanego stanowiska/opinii | wykład/ ćwiczenia |

4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Zaliczenie:  Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie testu/prac pisemnych lub zadań, przygotowanej, aktywnego udziału w zajęciach.   * Ustalenia oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych. Ocena jest funkcją liczby zgromadzonych punktów:   > 51% - dst  > 61% - dst +  > 71% - db  > 81% - db+  > 91% - BDB |

**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 | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach) | 10 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć) | 35 |
| 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:   1. Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, PWE Warszawa 2011. 2. Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 3. Stępień B. (red.), Handel zagraniczny: studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Marciniak-Neider D., Stańczyk A. (red.),Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2017. 2. Puchalska K. Majka A., Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MSP. Istota, formy, bariery. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021. 3. Kapusta P., Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym, Dr lex Publishing House, 2012 |

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)