**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** 2018-2020

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu/ modułu | System podatkowy i ubezpieczenia |
| Kod przedmiotu/ modułu\* | FiR/II/B.6 |
| Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) | Wydział Ekonomii |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych |
| Kierunek studiów | Finanse i rachunkowość |
| Poziom kształcenia | II stopień |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr studiów | I/1 |
| Rodzaj przedmiotu | kierunkowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr Bogusława Sebastianka |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Bogusława Sebastianka |

\* *- zgodnie z ustaleniami na Wydziale*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt ECTS** |
| I | 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 /modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

zaliczenie z oceną

2.WYMAGANIA WSTĘPNE

|  |
| --- |
| Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej i finansowej (problemy, kategorie, prawa) oraz umiejętności interpretacji zjawisk ekonomiczno-finansowych. |

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu/modułu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Pogłębienie wiedzy studenta na temat instytucji, norm i instrumentów tworzących system finansów publicznych, w szczególności zaś system podatkowy i system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych |
| C2 | Pogłębienie wiedzy z zakresu teorii podatków i systemów podatkowych. Określenie funkcji  i cech systemu podatkowego oraz elementów konstrukcji podatków. Dostarczenie wiedzy na temat rozwiązań podatkowych w Polsce i na świecie. |
| C3 | Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu teorii ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Wypracowanie umiejętności analizy instytucji i instrumentów tworzących system ubezpieczeń. |
| C4 | Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji podstawowych danych makro i mikroekonomicznych ze sfery fiskalnej i sfery ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. |

**3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu** (*wypełnia koordynator*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt kształcenia) | Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) | Odniesienie do efektów kierunkowych (KEK) |
| EK\_01 | Definiuje i opisuje podstawowe kategorie z zakresu teorii podatków i systemów podatkowych oraz z zakresu teorii ubezpieczeń. | K\_W01 |
| EK\_02 | Rozpoznaje wzajemne powiązania i zależności między polityka fiskalną a realnymi procesami gospodarczymi  i społecznymi w skali makroekonomicznej. Identyfikuje mikroekonomiczne skutki określonych rozwiązań fiskalnych  i w sferze ubezpieczeń. | K\_W02  K\_W03  K\_U02 |
| EK\_03 | Wyprowadza wnioski na podstawie analizy określonych procesów w sferze fiskalnej i w sferze ubezpieczeń społecznych. | K\_U01  K\_U03 |
| EK\_04 | Uznaje konieczność poszerzania wiedzy i jej znaczenia  w rozwiązywaniu konkretnych problemów w sferze ekonomicznej i społecznej. | K\_K01  K\_K02 |

**3.3 Treści programowe** (*wypełnia koordynator)*

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Elementy teorii podatku (istota i funkcje podatków, konstrukcja podatków). Klasyczne zasady podatkowe. Teoria optymalnego podatku. Współczesne teorie podatkowe. |
| Charakterystyka systemu podatkowego w Polsce. Klasyfikacja podatków. Charakterystyka podatków centralnych i lokalnych. Wpływy podatkowe do budżetu – analiza dynamiki i struktury, problem luki podatkowej, ekonomiczne i społeczne skutki opodatkowania. |
| Teoria ubezpieczeń. Pojęcie, specyfika i funkcje ubezpieczeń. Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem. Istota i specyfika ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. |
| Klasyfikacja ubezpieczeń. Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniach |
| Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Charakterystyka ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. |
| Charakterystyka ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych. System ubezpieczeń zdrowotnych  w Polsce. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów kształcenia | Forma zajęć dydaktycznych |
| ek\_01 | pisemny test zaliczeniowy | wykład |
| ek\_02 | obserwacja w trakcie zajęć, pisemny test zaliczeniowy | wykład |
| ek\_03 | obserwacja w trakcie zajęć, pisemny test zaliczeniowy | wykład |
| ek\_04 | obserwacja w trakcie zajęć | wykład |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład:   * pozytywne zaliczenie testu pisemnego.   Ocena 3,0 wymaga uzyskania efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kształcenia na poziomie podstawowym (55% punktów z testu pisemnego). |

**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 planu studiów | 15 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, udział w teście zaliczeniowym) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do testu zaliczeniowego) | 55 |
| 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/ MODUŁU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy | - |
| zasady i formy odbywania praktyk | - |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 2. Iwonicz-Drozdowska M. (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012. 2. Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce,. C. H. Beck, Warszawa 2009. 3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 4. Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010. |