**SYLABUS PRZEDMIOTU/ZAJĘĆ\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz języku angielskim  Gospodarka odpadami w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu i legal compliance  Waste management in the context of corporate social responsibility and legal compliance | | |
|  | Dyscyplina naukowa  nauki prawne | | |
|  | Język wykładowy  polski | | |
|  | Jednostka prowadząca przedmiot  WPAiE, Instytut Nauk Administracyjnych, 1Zakład Porównawczej Administracji Publicznej | | |
|  | Rodzaj przedmiotu *(obowiązkowy, do wyboru)*  do wyboru | | |
|  | Kierunek studiów (specjalność)\*  Ochrona środowiska (Gospodarka odpadami)  Kod przedmiotu: 76-OS-GO-S2-E2-fWMCS | | |
|  | Poziom studiów *(I stopień\*, II stopień\*, jednolite studia magisterskie\*)*  II stopień | | |
|  | Rok studiów  I | | |
|  | Semestr *(zimowy lub letni)*  letni | | |
|  | Forma zajęć i liczba godzin  Wykład: 10  Konwersatorium: 15  Koordynator: 1Dr Karolina Kulińska-Jachowska  Wykładowca: 1Dr Karolina Kulińska-Jachowska  Prowadzący konwersatorium: 1Dr Karolina Kulińska-Jachowska | | |
|  | Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu  Dobra znajomość języka angielskiego. | | |
|  | Cele kształcenia dla przedmiotu  C-1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu i legal compliance w przedsiębiorstwie.  C-2 Rozwinięcie umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy społecznych inicjatyw korporacyjnych.  C-3 Poznanie przez studentów związków między kulturą korporacyjną a legal compliance; zrozumienie, jak egzekwowanie legal compliance funkcjonuje w przedsiębiorstwie, jak i na zewnątrz; zrozumienie roli jaką pełnią osoby powiązane z wdrażaniem legal compliance, takie jak prawnicy i urzędnicy | | |
|  | Treści programowe  Wykład:   * Istota i definicje społecznej odpowiedzialności biznesu, historia CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu i ESG * Interesariusze organizacji; strategia mapowania i angażowania interesariuszy, koncepcja zrównoważonego rozwoju, normy i standardy CSR – perspektywa prawna * Strategia i narzędzia CSR, badania, raportowanie i ocena CSR * Dobre i złe praktyki społecznej odpowiedzialności. Studia przypadków * Ryzyka społeczne, środowiskowe i ekonomiczne w biznesie * Kluczowe elementy skutecznego programu zgodności * Zarządzanie ryzykiem prawnym * Kultura korporacyjna i compliance * Rola prawników i urzędników w legal compliance * Główne obszary legal compliance związane z gospodarką odpadami z perspektywy przedsiębiorcy   Konwersatorium: jak wyżej. | | |
|  | Zakładane efekty uczenia się  W\_1 - Student rozumie i identyfikuje kluczowe elementy skutecznego programu legal compliancew.  W\_2 - Student zna podstawowe koncepcje w obszarach legal compliance związanego z gospodarką odpadami; rozpoznaje czynniki ryzyka z którymi może się mierzyć się przedsiębiorstwo; rozumie problemy, z jakimi borykają się firmy, i w jaki sposób prawo rozwija się w UE w celu harmonizacji transgranicznej.  W\_3 - Student rozumie teoretyczne ramy CSR, a także ich podstawy prawne i etyczne.  U\_1 - Student potrafi identyfikować i analizować kluczowe elementy strategii CSR organizacji  U\_2 - Student potrafi identyfikować i analizować kluczowe obszary istotne dla legal compliance w organizacji  U\_3 - Student potrafi krytycznie omawiać pojawiające się trendy i praktyki w zakresie modalności CSR.  U\_4 - Student rozumie typowe wyzwania i możliwości zarządzania odnoszące się do szerokiego zakresu kwestii CSR i legal compliance, obejmujące zmieniające się polityki i interakcje z administracją, biznesem i sektorem non-profit.  K\_1 Student zyskuje głębsze zrozumienie wartości etycznego i empatycznego zachowania w decyzjach biznesowych.  K\_2 Student stosuje własną wiedzę w celu rozwiązywania problemów z zakresu legal compliance.  K\_3 – Student potrafi interpretować i stosować przepisy prawne oraz znajdować źródła bibliograficzne dotyczące odpowiedniego obszaru CSR i legal compliance. | Symbols for relevant directional learning outcomes, *e.g.: K\_W01\**, *K\_U05, K\_K03*  K\_W07 K\_W08 K\_W09 K\_W10  K\_W11  K\_W07 K\_W08 K\_W09 K\_W10  K\_W11 K\_W16  K\_W07 K\_W08 K\_W09 K\_W10  K\_U01 K\_U06 K\_U08  K\_U01 K\_U06 K\_U08  K\_U01 K\_U06 K\_U08  K\_U01 K\_U06 K\_U08  K\_K01 K\_K03  K\_K03 K\_K06  K\_K01 K\_K03 K\_K06 | |
|  | Literatura obowiązkowa i zalecana  Literatura obowiązkowa:   1. Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859 (Text with EEA relevance) 2. M. Agovino, M. Cerciello, G. Musella, A. Garofalo, *European waste management regulations and the transition towards circular economy. A shift-and-share analysis*, Journal of Environmental Management, Volume 354, 2024, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120423.   Literatura zalecana   1. A. Bilkiewicz-Kubarek, , E. Jarosz-Krzemińska, E. Adamiec, *Accessing the Composting Potential and Phytotoxicity of Acetate Waste-Market Implications and Legal Compliance,*  “Journal of Ecological Engineering” 25/2024. 2. Khan, Fahad Bin Islam, Md Aurongajeb Akond, *Legal Compliance of Waste Management in Tannery Industrial Estate in Bangladesh: An Assessment from Environmental Criminological Perspective, “TWIST”,*  19/2024, s. 306-320. 3. Kanojia, Siddharth, Ojha Shashi Bhushan, Mir Muzaffar Hussain, *Untying a Gordian Knot: Paradox of Bio-Medical Waste Management and Legal Compliance in India, “NUJS J. Regul. Stud.”*, 23/2022. 4. A/ Mazzi. M/ Spagnolo, S. Toniolo. *External communication on legal compliance by Italian waste treatment companies, “*Journal of Cleaner Production”, 255/2020. 5. E. Zębek, L. Žilinskienė, *The legal regulation of food waste in Poland and Lithuania in compliance with EU directive 2018/851,* “Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneusrhip and Sustainability Center”, , vol. 9, iss. 1, 2021. 6. B. Bokor, *Corporate engagement in mitigating plastic pollution: examining voluntary initiatives and EU regulations*, Front. Sustain.” 5:1420041. doi: 10.3389/frsus.2024.1420041 | | |
|  | Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:  Wykład: indywidualna praca pisemna (K\_W07 K\_W08 K\_W09 K\_W10, K\_W11, K\_W16, K\_U01 K\_U06 K\_U08)  Konwersatorium: prezentacja ustna w grupach (K\_W07 K\_W08 K\_W09 K\_W10, K\_W11, K\_W16, K\_U01 K\_U06 K\_U08, K\_K01 K\_K03, K\_K06) | | |
|  | Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu:  np.  Wykład: indywidualna praca pisemna, maksymalnie 10 punktów (5 punktów przegląd literatury, 3 punkty metodologia i argumentacja, 2 punkty kwestie formalne)  10 punktów – 5,0  9 punktów – 4,5  8 punktów – 4,0  7 punktów – 3,5  6 punktów – 3,0  5-0 punktów – 2,0  Konwersatorium: prezentacja ustna w grupach prezentacja studium przypadku z obszaru CSR lub legal compliance dotyczącego gospodarki odpadami, maksymalnie 10 punktów (5 punktów poprawna analiza, 3 punkty dobór źródeł, 2 punkty jasność argumentacji i rozumowania)  10 punktów – 5,0  9 punktów – 4,5  8 punktów – 4,0  7 punktów – 3,5  6 punktów – 3,0  5-0 punktów – 2,0 | | |
|  | Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach zajęć oraz punktach ECTS | | liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie danego rodzaju zajęć |
| zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:  - wykład  10  - konwersatorium 15 | | 25 |
| praca własna studenta (w tym udział w pracach grupowych) np.:  - przygotowanie do zajęć: 10  - czytanie wskazanej literatury: 5  -przygotowanie projektu i pracy pisemnej: 10 | | 25 |
| Łączna liczba godzin zajęć | | 50 |
| Liczba punktów ECTS (*jeśli jest wymagana*) | | 2 |