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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2021-2024*

Rok akademicki 2023/2024

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze |
| Kod przedmiotu\* | E/I/GFiR/C.10 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Ekonomia |
| Poziom studiów | Pierwszego stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | III/5 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Krzysztof Nowak |

\* *-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 |
| 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

🗹 zajęcia w formie tradycyjnej (lub zdalnie 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)

Wykład zaliczenie bez oceny   
 Ćwiczenia zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Zaliczenie z przedmiotów *Finanse publiczne i rynki finansowe* oraz *Mikroekonomia* i *Podstawy makroekonomii*, wskazujące na posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej (problemy, kategorie, prawa), umiejętności interpretacji zjawisk ekonomicznych oraz posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu finansów publicznych. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem złożonego systemu finansowego ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i ubezpieczeń gospodarczych. |
| C2 | W warstwie teoretycznej zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz ich osadzenie w określonych nurtach i teoriach ekonomii i finansów publicznych oraz finansów przedsiębiorstw. Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi kategoriami finansów ubezpieczeń i systemów finansowych. |
| C3 | Wypracowanie umiejętności analizy struktur demograficznych, społecznych i gospodarczych w aspekcie problemów zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| EK­\_01 | Student definiuje kluczowe pojęcia i kategorie z dziedziny ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz ubezpieczeń gospodarczych. | K\_W01 |
| EK\_02 | Student potrafi analizować procesy zmiany struktur gospodarczych oraz ich wpływ na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz ubezpieczeń gospodarczych. | K\_W06 |
| EK\_03 | Student poprawnie określa relacje między instytucjami o charakterze publicznym i prywatnym w aspekcie organizacyjno – ekonomicznym oraz finansowym, funkcjonujących w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i ubezpieczeń gospodarczych. | K\_W07 |
| EK\_04 | Student klasyfikuje i charakteryzuje poszczególne rodzaje składek i przynależne im świadczenia. Prowadzi analizy w tym zakresie. | K\_U03 |
| EK\_05 | Student analizuje i interpretuje dane liczbowe dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z procesami gospodarczymi i społecznymi. Student rozumie wyzwania stojące przed systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Student ma świadomość specyfiki gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. | K\_U06 |
| EK\_06 | Student potrafi przeprowadzić racjonalną ocenę zmian zachodzących w strukturze oraz finansowaniu systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ma świadomość ubezpieczeniową. Student prezentuje aktywną i twórczą postawę w formułowaniu własnych opinii i rozstrzygnięć. Rozumie indywidualną i zbiorową odpowiedzialność w sferze zabezpieczenia społecznego. | K\_K02 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Zabezpieczenie społeczne – geneza i rozwój idei. Struktura zabezpieczeń społecznych. Historia i rozwój ubezpieczeń społecznych. |
| Ubezpieczenia społeczne w teorii ekonomii i finansów publicznych. Istota kapitałowej i repartycyjnej metody finansowania świadczeń emerytalnych. System ubezpieczeń społecznych jako forma redystrybucji dochodów. |
| Ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Istota umowy wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. System zdefiniowanego świadczenia versus system zdefiniowanej składki. |
| System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce – charakterystyka filarów obowiązkowych i dobrowolnych. Filar kapitałowy ubezpieczeń emerytalnych. |
| Reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w kontekście zmian demograficznych. Problemy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na tle uwarunkowań ekonomicznych i demograficznych. |
| Istota i formy ubezpieczeń zdrowotnych. Instytucjonalne ramy ubezpieczeń zdrowotnych. Opieka zdrowotna jako dobro publiczne. |
| Pojęcie i rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych (majątkowych, osobistych, gospodarczych). Istota ryzyka i niepewności. |
| Ubezpieczenia gospodarcze – istota, formy, rodzaje ubezpieczeń. Zasady gospodarki finansowej podmiotów ubezpieczeniowych. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Charakterystyka składek i świadczeń ubezpieczeń społecznych w Polsce. Znaczenie kosztów ubezpieczeń w kosztach zatrudnienia pracownika. |
| Wysokość świadczenia emerytalnego w starym i nowym systemie. Fundusz ubezpieczeń społecznych a OFE. Systemy emerytalne w Europie i na świecie. |
| Wydzielone (branżowe) systemy ubezpieczeń emerytalnych w Polsce (służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy itd.). Przywileje emerytalne i ich skutki dla systemu finansów publicznych. Emerytury branżowe w kontekście teorii grup interesu. |
| System ubezpieczeń rentowych Polsce. Uwarunkowania instytucjonalne, rodzaje świadczeń i warunki ich uzyskania. |
| Ubezpieczenia w rolnictwie – specyfika i problemy ubezpieczeń społecznych i majątkowych. |
| Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ocena funkcjonowania systemu z punktu widzenia realizacji funkcji państwa w zakresie opieki zdrowotnej. |
| Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia majątkowe i gospodarcze. Pojęcie szkód i odszkodowań. Ogólna charakterystyka warunków ubezpieczeń. |
| Metody szacowania ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i gospodarczych. |
| Instrumenty (polisy) lokacyjno-kapitałowe w ramach prywatnej zapobiegliwości emerytalnej. Indywidualne konta emerytalne, pracownicze programy emerytalne. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, analizę i interpretację danych źródłowych (statystycznych i finansowych), rozwiązywanie zadań, analizę studium przypadku, pracę zespołową. Metody kształcenia na odległość.

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 i kartkówka | w, ćw |
| EK\_02 | Kolokwium i kartkówka, prezentacja/projekt/referat, ocena aktywności podczas zajęć | w, ćw |
| EK\_03 | Kolokwium i kartkówka, prezentacja/projekt/referat, ocena aktywności podczas zajęć | w, ćw |
| EK\_04 | Kolokwium i kartkówka, ocena aktywności podczas zajęć | ćw |
| EK\_05 | Kolokwium i kartkówka, ocena aktywności podczas zajęć | w |
| EK\_06 | Kolokwium i kartkówka, prezentacja/projekt/referat, ocena aktywności podczas zajęć | w, ćw |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Na ocenę z Ćwiczeń składa się suma punktów uzyskanych z:   1. kolokwium pisemnego (max 15 pkt), weryfikującego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń i na wykładzie oraz wskazanej literatury, 2. kartkówki pisemnej (max 6 pkt) weryfikującego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń i na wykładzie oraz wskazanej literatury, przyjmującej formę “małego kolokwium”, 3. poprawnie zrealizowanych wybranych przez prowadzącego ćwiczenia zagadnień do opracowania w grupach, w formie prezentacji lub referatu, projektu zaliczeniowego (max 6 pkt), przedstawianych na zajęciach lub przesyłanych prowadzącemu, 4. aktywności w rozwiązywaniu problemów postawionych do realizacji w trakcie zajęć i/lub uczestnictwo w prowadzonej na ćwiczeniach dyskusji kierowanej (na jednych zajęciach można uzyskać max +/- 0,5 pkt).   Uzyskanej łącznej liczbie punktów odpowiadają oceny wg skali:   * do 50% - ocena 2,0 * od 50% +0,5 pkt do 64% - ocena 3,0 * od 65% do 73% - ocena 3,5 * od 74% do 82% - ocena 4,0 * od 83% do 90% - ocena 4,5 * od 91% do 100% - ocena 5,0   Zaliczenie Wykładu odbywa się na podstawie oceny z ćwiczeń, uwzględniającą treści z wykładu. |

**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) | 2 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie projektu/prezentacji/referatu, przygotowanie do kolokwium) | 18 |
| SUMA GODZIN | 50 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 2 |

*\* 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.Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.  2. Kata R., Nowak K., Leszczyńska M., Kowal A., Sebastianka B. (2020). Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.  3.Kucka E. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2009 |
| Literatura uzupełniająca:  1.Szpor G., System ubezpieczeń społecznych (zagadnienia podstawowe), Lexis Nexis, Warszawa 2009.  2.Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.  3.Sułkowska W. (red.), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo UEK w Krakowie, 2013.  4.Iwonicz-Drozdowska M. (red.) Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013.  5.Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej