**KONSPEKT PRZEDMIOTU**

Semestr zimowy, rok akad. 2020/2021

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Prawo cywilne w administracji |
| Kierunek/-i studiów / rok studiów / semestr studiów | Administracja / II rok / IV semestr |
| Tryb studiów | Stacjonarny |
| Forma zajęć | Wykłady online prowadzone na platformie MsTeams |
| Liczba godzin | 24 |
| Koordynator przedmiotu: | Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak |
| Jakie są ogólne cele dydaktyczne tego przedmiotu? | Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką prawa cywilnego w działalności administracji publicznej. Ma on umożliwić posługiwanie się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi i dokonywanie podstawowych czynności prawnych, w szczególności zawieranie umów. Umowy cywilne w administracji w wysokim stopniu są regulowane przepisami prawa administracyjnego. Charakteryzuje je przewaga elementów prawnopublicznych i szczególny przedmiot umowy |
| Jak są kryteria zaliczenia tego przedmiotu? | Udział w wykładzie, napisanie testu sprawdzającego poziom wiedzy z pozytywnym wynikiem |
| Jakie są kryteria zaliczenia tego przedmiotu na ocenę celującą? | Zapoznanie się z literaturą dodatkową, podawaną w trakcie zajęć, osiągnięcie maksymalnej liczby punktów w teście zaliczeniowym.  Zgłaszanie pytań, wątpliwości oraz chęci zapoznania się z dodatkową literaturą |
| Pozostałe informacje, dotyczące tego przedmiotu, ważne dla studenta | W trakcie zajęć student powinien dysponować aktualnym tekst ustawy kodeks cywilny |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 1**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Zna źródła i rozumie miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym 2. Rozumie pojęcie zobowiązań i potrafi wskazać jego składowe elementy 3. Rozróżnia pojęcie długu i odpowiedzialności 4. Rozumie na czym polega odpowiedzialność osobista i ograniczona odpowiedzialność osobista, a także odpowiedzialność rzeczowa 5. Umie wytłumaczyć w jaki sposób powstaje stosunek zobowiązaniowy, w szczególności w odniesieniu do aktów administracyjnych, konstytutywnych orzeczeń sądów oraz czynności prawnych 6. Zna przesłanki ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. 7. Rozumie pojęcie chronionej wierzytelności, pojęcie pokrzywdzenia wierzyciela i korzyści osoby trzeciej. 8. Rozumie znaczenie względnej bezskuteczności w wyniku orzeczenia sądu |
| Treści zajęć | * 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym   2. Pojęcie zobowiązania i jego elementy   3. Dług i odpowiedzialność   4. Powstanie stosunku zobowiązaniowego   5. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Przesłanki ochrony |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 17-47; 126-128; 432-444  -  Rozszerzające / uzupełniające:  - Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s. 1-40  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 2**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Zna pojęcie świadczenia, jego przedmiot, treść i kwalifikację prawną 2. Umie określić rodzaj świadczenia 3. Rozumie na czym polega świadczenie w zobowiązaniu przemiennym 4. Potrafi scharakteryzować wielość świadczeń 5. Rozumie pojęcie świadczenia jednorazowego, okresowego i ciągłego 6. Potrafi scharakteryzować świadczenia podzielne i niepodzielne, a także oznaczone co do tożsamości o oznaczone co do gatunku 7. Potrafi scharakteryzować pojęcie świadczenia pieniężnego i wyliczyć odsetki 8. Rozumie pojęcie walutowości, nominalizmu, waloryzacji – zarówno umownej, jak i sądowej 9. Zna źródła obowiązku świadczenia odsetek i wie co to jest zakaz anatocyzmu 10. Rozumie pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej i jej przesłanki 11. Zna zasady i rodzaje odpowiedzialności 12. Rozumie kwestie związku przyczynowego 13. Potrafi scharakteryzować pojęcie szkody 14. Rozumie na czym polega świadczenie zmierzające do naprawienia szkody |
| Treści zajęć | 1. Pojęcie świadczenia i rodzaje świadczeń 2. Świadczenia pieniężne i odsetki 3. Naprawienie szkody. Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej przesłanki 4. Pojęcie szkody i świadczenia zmierzające do naprawienia szkody |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s.48-102  -  Rozszerzające / uzupełniające:  - Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s.41-110  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 3**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Rozumie pojęcie solidarności dłużników 2. Potrafi scharakteryzować źródła solidarności 3. Rozumie problem pozycji prawnej dłużników wobec wierzyciela 4. Orientuje się w podstawach roszczeń regresowych 5. Umie wyjaśnić pojęcie i funkcje wierzyciela 6. Zna różnice między zobowiązaniami podzielnymi a niepodzielnymi 7. Potrafi scharakteryzować umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązując 8. Rozumie pojęcie umowy wzajemnej 9. Potrafi rozróżnić umowy realne, kauzalne, abstrakcyjne i losowe |
| Treści zajęć | * 1. Zobowiązania solidarne   2. Solidarność dłużników i wierzycieli   3. Zobowiązania niepodzielne i podzielne   4. Umowy zobowiązaniowe   5. Umowy wzajemne   6. Umowy realne, kazualne i abstrakcyjne   7. Umowy losowe |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 103-156;  -  Rozszerzające / uzupełniające:  Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s.111-131  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 4**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Pojmuje koncepcję swobody umów. Zna jej zakres i granice 2. Potrafi wskazać skutki przekroczenia granic swobody umów 3. Rozumie pojęcie wyzysku, zna jego przesłanki i skutki prawne 4. Potrafi scharakteryzować zjawiska przewłaszczenia na zabezpieczenie 5. Rozumie pojęcie i cel umowy przedwstępnej. 6. Potrafi omówić problem umowy przyrzeczonej i kwestie przedawnienia 7. Zna pojęcie i funkcje wzorców umów. Umie przedstawić ich genezę oraz charakter prawny 8. Potrafi odróżnić wzorzec od umowy i scharakteryzować konflikt wzorców 9. Zna pojęcie zasady i regulacje prawne umów konsumenckich 10. Potrafi zidentyfikować i ocenić niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich 11. Rozumie reżim prawny określony ustawą o ochronie konsumenta 12. Rozumie zasady ochrony konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem 13. Potrafi przedstawić różnice między umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej oraz umową o świadczenie przez osobę trzecią 14. Potrafi przedstawić odpowiedzialność gwaranta oraz kwestię zwolnienia dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia |
| Treści zajęć | 1. Treść umów zobowiązaniowych. Swoboda umów 2. Wyzysk. Ograniczenia dotyczące przewłaszczenia na zabezpieczenie 3. Przygotowanie i zawarcie umowy 4. Ograniczenia swobody zawierania umów 5. Wzorce umów 6. Wzorzec a umowa 7. Umowy konsumenckie 8. Umowy odnoszące się do osób trzecich |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 164-204  -  Rozszerzające / uzupełniające:  Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s. 131-203  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 5**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Rozumie systematykę czynów niedozwolonych i funkcję, jaką ona spełnia 2. Potrafi omówić kwestie odpowiedzialności za własne czyny, pojęcie bezprawności, winy, problem podżegania, pomocnictwa oraz pojęcie skorzystania ze szkody 3. Rozumie problem odpowiedzialności za cudze czyny, w tym odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru oraz osób powierzających wykonanie czynności innej osobie 4. Rozumie zasady odpowiedzialności organów władzy publicznej. Zna przesłanki tej odpowiedzialności 5. Potrafi omówić problem odpowiedzialności za szkodę wydaniem albo niewydaniem aktu normatywnego, orzeczenia lub decyzji 6. Rozumie problem potrzeby naprawienia szkody na zasadach słuszności 7. Zna przesłanki i zasady odpowiedzialności za zwierzęta, w tym problem samopomocy 8. Rozumie przesłanki odpowiedzialności za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu. 9. Potrafi scharakteryzować odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. 10. Zna zasady odpowiedzialności związanej z użyciem sił przyrody przez prowadzących przedsiębiorstwo lub posiadaczy mechanicznych środków komunikacji. |
| Treści zajęć | * 1. Czyny niedozwolone. Pojęcie. Systematyka. Funkcje   2. Odpowiedzialność za własne czyny. Bezprawność. Wina. Współsprawstwo i współodpowiedzialność   3. Odpowiedzialność za cudze czyny   4. Odpowiedzialność organu władzy publicznej   5. Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy   6. Odpowiedzialność związana z używaniem sił przyrody |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 237-294  -  Rozszerzające / uzupełniające:  - Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s. 204-261  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 6**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Potrafi wymienić okoliczności egzoneracyjne w postaci siły wyższej, winy poszkodowanego bądź osoby trzeciej. 2. Potrafi przedstawić zasady i podstawy obowiązku zapobiegania szkodzie 3. Zna reguły odnoszące się do naprawienia szkód z czynów niedozwolonych 4. Odróżnia pojęcia szkody na osobie od pojęcia krzywdy 5. Rozumie zasady współodpowiedzialności i problem roszczeń regresowych 6. Potrafi omówić problem przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych 7. Zna szczególny reżim przedawnienia takich roszczeń 8. Rozumie pojęcie produktu niebezpiecznego 9. Potrafi wskazać podmiot odpowiedzialny i uprawniony w odniesieniu do odpowiedzialności za szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny |
| Treści zajęć | 1. Okoliczności egzoneracyjne 2. Zapobieganie szkodzie. 3. Reguły szczególne odnoszące się do naprawienia szkód z czynów niedozwolonych 4. Szkoda na osobie a krzywda 5. Przedawnienie roszczeń czynów niedozwolonych 6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 245-260; 281-285  -  Rozszerzające / uzupełniające:  - Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s. 262-309  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 7**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Potrafi wskazać cechy i przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia 2. Rozumie pojęcie i funkcje bezpodstawnego wzbogacenia 3. Potrafi omówić związek między wzbogaceniem a zubożeniem i określić przesłanki bezpodstawności wzbogacenia 4. Pojmuje problem nienależytego świadczenia 5. Potrafi scharakteryzować przedmiot roszczenia o wydanie wzbogacenia 6. Wie na czym polega wzbogacenie niepodlegające zwrotowi 7. Umie ukazać podstawy przepadku świadczenia przy bezpodstawnym wzbogaceniu 8. Potrafi odróżnić czyn zabroniony od czynu niegodziwego 9. Rozumie pojmowanie klauzuli *rebus sic stantibus* 10. Potrafi wskazać podmioty wykonania zobowiązania, przedmiot zobowiązania, miejsce i termin spełnienia świadczenia 11. Potrafi przedstawić dowody spełnienia świadczenia 12. Umie ukazać skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i omówić ogólne reguły, określające odpowiedzialność dłużnika 13. Wie na czym polega instytucja niemożliwości świadczenia 14. Odróżnia opóźnienie od zwłoki dłużnika i rozumie skutki prawne tych różnic 15. Potrafi przedstawić przesłanki zwłoki wierzyciela oraz jej skutki 16. Rozumie podstawy prawa zatrzymania 17. Zna i rozumie pojęcie zadatku, prawa odstąpienia i kary umownej. |
| Treści zajęć | * 1. Bezpodstawne wzbogacenie   2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania   3. Podmioty wykonania zobowiązania. Przedmiot wykonania zobowiązania. Miejsce i termin spełnienia świadczenia   4. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.   5. Niemożliwość świadczenia   6. Opóźnienie i zwłoka dłużnika   7. Zadatek. Umowne prawo odstąpienia. Odstępne. Kara umowna |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 211-237; 295-316; 334-388; 205-210  -  Rozszerzające / uzupełniające:  - Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s. 310-381  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAJĘCIA 8**  **( 3 godz.)** | |
| Po tych zajęciach student (będzie znał/ wiedział/ umiał/ potrafił / rozumiał) | Efekty uczenia się:   1. Rozumie różnice między wygaśnięciem zobowiązania, związanego z zaspokojeniem wierzyciela a wygaśnięciem zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela 2. Rozumie pojęcie świadczenia w miejsce wykonania 3. Potrafi przedstawić koncepcję odnowienia i potrącenia 4. Rozumie zasady i tryb złożenia do depozytu sądowego 5. Wie na czym polega zmiana wierzyciela 6. Potrafi przedstawić dopuszczalność i zasady przelewu wierzytelności oraz jej skutki. 7. Potrafi scharakteryzować przesłanki i skutki wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela 8. Wie na czym polega zmiana dłużnika 9. Potrafi omówić przejęcie długu i jego formy oraz kumulatywne przystąpienie do długu 10. Potrafi scharakteryzować regulacje prawne zbiegu roszczeń |
| Treści zajęć | 1. Wygaśnięcie zobowiązania 2. Odnowienie. Potrącenie. Złożenie do depozytu sądowego 3. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela 4. Zmiana wierzyciela. Przelew wierzytelności. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela 5. Zmiana dłużnika. Przejęcie długu. Kumulatywne przystąpienie do długu. 6. Zbieg roszczeń |
| Źródło/a do nauki treści z tych zajęć | Minimalne / obowiązkowe:  - A. Brzozowski (red.), *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 389-431  -  Rozszerzające / uzupełniające:  - Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania. Część ogólna*, wyd. 14, Warszawa 2020, s. 381-424  - |