**Nazwa przedmiotu:**

Prawo parlamentarne z legislacją

**Koordynator przedmiotu:**

dr Tomasz Jaroszyński

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Administracja

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

A11\_PPL

**Semestr nominalny:**

2 / rok ak. 2020/2021

**Liczba punktów ECTS:**

4

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h]: Udział w wykładach 10h Udział w ćwiczeniach 15h Praca własna: przygotowanie do zajęć 45h czytanie wskazanej literatury 30h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

1 pkt. ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

 0,6 pkt. ECTS

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 10h |
| Ćwiczenia:  | 15h |
| Laboratorium:  | 0h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Związki korelacyjne: Przedmiot rozwija umiejętności takie jak zdolność do logicznego i systematycznego myślenia i działania, wyciągania wniosków. Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia (chociaż bazuje na wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego). Zaliczenie przedmiotu Prawo Konstytucyjne.

**Limit liczby studentów:**

cały rok

**Cel przedmiotu:**

Cel: Ogólnym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej regulującego pozycję ustrojową, wewnętrzną organizację oraz funkcję polskiego Parlamentu (najwyższego organu przedstawicielskiego w parlamentarno-gabinetowym systemie rządów). W związku z powyższym, ważną częścią przedmiotu będzie omówienie statusu prawnego posła i senatora oraz procedury, której celem i ostatecznym efektem jest dokonywanie regulacji określonej sfery stosunków społecznych w formie ustawy. Ponadto, realizacja poszczególnych tematów z zakresu przedmiotu wymaga uwzględnienia wpływu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na funkcjonowanie polskiego parlamentu. Wykłady: dotyczą przedstawienia i omówienia najważniejszych problemów teoretycznych i kwestii pojęciowych. Ćwiczenia: Koncentrują się na ukształtowaniu umiejętności samodzielnego posługiwania się źródłami prawa parlamentarnego, ich analizie i interpretacji. Rozwijają i kształtują praktyczną umiejętność zastosowania aparatury pojęciowej oraz samodzielnego przygotowania aktu prawa. Będą też okazją do dyskusji wokół zagadnień problematycznych (np. dotyczących relacji z innymi organami państwowymi).

**Treści kształcenia:**

1. Pojęcie i źródła prawa parlamentarnego.
2. Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu w systemie organów władzy publicznej w Polsce.
3. Podstawowe zasady przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu.
4. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu.
5. Status prawny posła i senatora – mandat parlamentarny, zasada incompatibilitas, immunitet parlamentarny.
6. Kontrolna i kreacyjna funkcja Sejmu.
7. Procedura ustawodawcza – od wniesienia projektu do ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.
8. Zasady techniki prawodawczej.
9. Budowa ustawy oraz oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja.
10. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

**Metody oceny:**

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia ćwiczeń oraz wykładu.
Podstawą oceny z ćwiczeń jest wynik sprawdzianu pisemnego przeprowadzonego na zakończenie ćwiczeń (kolokwium) albo pisemnej pracy zaliczeniowej. Osoba prowadząca ćwiczenia może podwyższyć wynik kolokwium lub pracy pisemnej, uwzględniając wyróżniające się przygotowanie merytoryczne i aktywność studenta podczas ćwiczeń.
Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę z wykładu polega na odpowiedzi na dwa pytania otwarte.
Procentowa skala ocen ze sprawdzianu pisemnego:
poniżej 50% – ocena niedostateczna (2,0)
- od 50% do 60% - ocena dostateczna (3,0)
- od 61% do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)
- od 71% do 80% - ocena dobra (4,0)
- od 81% do 90% - ocena dobra plus (4,5)
- od 91% do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)
Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia wynik ze sprawdzianu weryfikującego wiedzę z wykładu (2/3 oceny końcowej) oraz ocenę z ćwiczeń (1/3 oceny końcowej).

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.
2. W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Przewodnik poselski, Warszawa 2015.
3. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych, Warszawa 2016.
4. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (opracowanie Biura Trybunału Konstytucyjnego), Warszawa 2015.

**Witryna www przedmiotu:**

do uzupełnienia

**Uwagi:**

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Charakterystyka W01:**

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejsca w systemie nauki i relacjach do innych nauk.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru, testu z uzasadnieniem lub pytania problemowe, praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W03, K\_W07

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** II.H.P6S\_WG/K.o, I.P6S\_WG, I.P6S\_WK, II.T.P6S\_WK, II.S.P6S\_WG.1, II.H.P6S\_WG.1.o, II.S.P6S\_WG.2, II.S.P6S\_WG.3

**Charakterystyka W02:**

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru, testu z uzasadnieniem lub pytania problemowe, praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W01, K\_W02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_WG, II.S.P6S\_WG.1, II.S.P6S\_WG.2, II.H.P6S\_WG.1.o, II.S.P6S\_WG.3, II.H.P6S\_WG/K.o

**Charakterystyka W03:**

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru, testu z uzasadnieniem lub pytania problemowe, praca zaliczeniowa

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W02, K\_W06

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_WG, II.S.P6S\_WG.1, II.S.P6S\_WG.2, II.S.P6S\_WG.3, II.H.P6S\_WG/K.o, II.H.P6S\_WG.3

**Charakterystyka W04:**

Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobie działania.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru, testu z uzasadnieniem lub pytania problemowe, praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W02, K\_W01

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_WG, II.S.P6S\_WG.1, II.S.P6S\_WG.2, II.S.P6S\_WG.3, II.H.P6S\_WG/K.o, II.H.P6S\_WG.1.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Charakterystyka U01:**

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, prawne, polityczne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium z pytaniami testowymi lub opisowymi oraz praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U01, K\_U02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_UW, II.S.P6S\_UW.1, II.S.P6S\_UW.2.o, II.S.P6S\_UW.3.o, II.H.P6S\_UW.1

**Charakterystyka U02:**

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium z pytaniami testowymi lub opisowymi oraz praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U01, K\_U02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_UW, II.S.P6S\_UW.1, II.S.P6S\_UW.2.o, II.S.P6S\_UW.3.o, II.H.P6S\_UW.1

**Charakterystyka U03:**

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium z pytaniami testowymi lub opisowymi oraz praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U01, K\_U06

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_UW, II.S.P6S\_UW.1, II.S.P6S\_UW.2.o, II.S.P6S\_UW.3.o, II.H.P6S\_UW.1, I.P6S\_UU

**Charakterystyka U04:**

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, moralnymi, zawodowymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium z pytaniami testowymi lub opisowymi oraz praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U06, K\_U01

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_UU, I.P6S\_UW, II.S.P6S\_UW.1, II.S.P6S\_UW.2.o, II.S.P6S\_UW.3.o, II.H.P6S\_UW.1

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Charakterystyka K01:**

Rozumie potrzebę uczenia się.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium z pytaniami testowymi lub opisowymi oraz praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_K01, K\_K02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_KO, I.P6S\_KR

**Charakterystyka K02:**

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium z pytaniami testowymi lub opisowymi oraz praca zaliczeniowa.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_K01, K\_K03

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_KO, I.P6S\_KR

**Charakterystyka K03:**

Umie podejmować decyzje i organizować pracę w zespole.

Weryfikacja:

-

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_K03, K\_K06

**Powiązane charakterystyki obszarowe:** I.P6S\_KR, I.P6S\_KK