|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): **PRZEDMIOTY DO WYBORU** | | | | | Kod modułu: | |
| Nazwa przedmiotu: **Przestępczość gospodarcza** | | | | | Kod przedmiotu: **46.1** | |
| Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: **INSTYTUT EKONOMICZNY** | | | | | | |
| Nazwa kierunku: **Administracja** | | | | | | |
| Forma studiów: **SS** | | Profil kształcenia: **praktyczny** | | | Specjalność: ASWiK | |
| Rok / semestr: II/4 | | Status przedmiotu /modułu: | | | Język przedmiotu / modułu: **polski** | |
| Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne  (wpisać jakie) |
| Wymiar zajęć (godz.) | 15 | 15 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Koordynator przedmiotu / modułu | dr Mariusz Darabasz |
| Prowadzący zajęcia | dr Mariusz Darabasz |
| Cel kształcenia przedmiotu / modułu | Przedmiot Przestępczość gospodarcza ma pozwolić studentowi na przyswojenie wiedzy o przyczynach popełniania przestępstw gospodarczych, znamionach poszczególnych czynów oraz o zasadach odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze, a także pomóc praktycznym zastosowaniu prawa karnego gospodarczego oraz poznania jego znaczenia dla stosunków gospodarczych. |
| Wymagania wstępne | Znajomość prawa karnego materialnego, prawoznawstwa oraz posługiwania się terminologią prawniczą w podstawowym zakresie. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EFEKTY UCZENIA SIĘ** | | |
| Nr efektu uczenia się/ grupy efektów | Opis efektu uczenia się | Kod kierunkowego efektu  uczenia się |
| 01 | Ma wiedzę w zakresie mechanizmów rynkowych oraz uwarunkowań podejmowania decyzji i prowadzenia działalności gospodarczej zagrożonych przestępstwami gospodarczymi | K1P\_W12 |
| 02 | Ma wiedzę w zakresie ustawowych znamion przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu | K1P\_W14 |
| 03 | Potrafi identyfikacji powiązań pomiędzy rozwiązaniami prawa karnego gospodarczego a innymi dziedzinami prawa oraz ekonomii | K1P\_U01 |
| 04 | Potrafi wskazać praktyczne zastosowanie przepisów prawa karnego gospodarczego oraz umie posługiwać się w tym zakresie orzecznictwem sądowym | K1P\_U06 |
| 05 | Potrafi zastosować metody i technik kryminalistyczne wykorzystywane w procesie ujawniania przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i wykrywania ich sprawców | K1P\_U16 |
| 06 | Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy prawne i etyczne związane z zagrożeniami wynikającymi z przestępczości gospodarczej. | K1P\_K02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TREŚCI PROGRAMOWE** | |
| Wykład | |
| Pojęcie, zakres i źródła prawa karnego gospodarczego oraz umiejscowienie prawa karnego gospodarczego w systemie prawnym i jego znaczenie dla systemu prawnego i ekonomicznego; Koncepcje prawa karnego gospodarczego, prawa karnego biznesu, przestępczości gospodarczej i prawa karnego przedsiębiorstw; Przyczyny przestępczości gospodarczej, współczesne tendencje przestępczości, Sposoby popełnienia przestępstw gospodarczych, kryteria ich rozróżnienia od przestępstw kryminalnych; Specyficzne problemy przypisania odpowiedzialności za szkodę w sprawach karnych gospodarczych; Przepadek, obowiązek naprawienia szkody i sankcje majątkowe w sprawach karnych gospodarczych; Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zawarte w kodeksie karnym i ustawach szczególnych; Przestępstwa przeciwko wierzycielom; Karalne czyny nieuczciwej konkurencji; Przestępstwa z ustawy Prawo własności przemysłowej; Udział podmiotów gospodarczych w procederze prania pieniędzy; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Rola Policji, KAS i innych służb w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, struktury Policji zajmujące się tą tematyką. | |
| Ćwiczenia | |
| Omówienie szczegółowo przestępstw przeciwko mieniu (wybranych, które mogą być o charakterze gospodarczym), przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, wiarygodności dokumentów (wybrane), przestępczości w bankowości, związanych z ubezpieczeniami, podatkowych i celnych, korupcji gospodarczej, przeciwko własności intelektualnej, środowisku, na szkodę funduszy celowych oraz przestępstw giełdowych. Omówienie działania na szkodę spółki oraz inne przestępstwa przewidziane w Kodeksie spółek handlowych. Odniesienie rozwiązań karno- gospodarczych do podanych stanów faktycznych, klasyfikowanie przestępstw. Wskazanie na środki dowodowe wykorzystywane w prawie karnym gospodarczym. Znaczenie prawa karnego gospodarczego w indywidualnej praktyce gospodarczej. Przedstawienie problemu ryzyka prawnego, finansowego oraz reputacyjnego w związku z popełnianiem przestępstw gospodarczych dokonywanych przez pracowników i współpracowników firm.  Sporządzanie projektów, prezentacji dotyczących zagrożeń przestępstwami gospodarczymi przez studentów.  W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: **100[%]** | |
|  | |
| Literatura podstawowa | 1. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015 2. Kodeks karny. Cześć szczególna Tom III, Komentarz do art. 278-363, red. A. Zoll, Warszawa 2016. |
| Literatura uzupełniająca | 1. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski „Przestępczość gospodarcza. System zwalczania”, Difin 2020 |
| Metody kształcenia  stacjonarnego |  |
| Metody kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | Nie dotyczy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów uczenia się | | Nr efektu uczenia się/grupy efektów |
| Wykład: Zaliczenie – test wiedzy | | 01-02 |
| Ćwiczenia: Aktywny udział w ćwiczeniach | | 03-06 |
| Formy i warunki zaliczenia | **Test wiedzy** - 50 % oceny końcowej  50-60% punktów - ocena dostateczna,  61-70% - dostateczny plus,  71-80% - dobra,  81-90% - dobra plus,  pow. 90% pkt. ocena bardzo dobra.  **Aktywny udział w ćwiczeniach -** udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji na wybrany temat **– 50 % oceny** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAKŁAD PRACY STUDENTA | | | |
| Rodzaj działań/zajęć | Liczba godzin | | |
| Ogółem | W tym zajęcia powiązane  z praktycznym przygotowaniem zawodowym | W tym udział w zajęciach przeprowadzanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |
| Udział w wykładach | 15 |  |  |
| Samodzielne studiowanie | 5 |  |  |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach | 15 | 15 |  |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń | 5 | 5 |  |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. | 5 | 5 |  |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 10 | 10 |  |
| Udział w konsultacjach | 0,1 | 0,1 |  |
| Inne |  |  |  |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | **55,1** | **35,1** |  |
| **Liczba punktów ECTS za przedmiot** | **2** | | |
| Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny naukowej | **Nauki prawne - 2** | | |
| Liczba punktów ECTS związana z zajęciami praktycznymi | **1,3** | | |
| Liczba punktów ECTS związana z kształceniem na odległość (kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) | **0** | | |
| Liczba punktów ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | **1,1** | | |