**SYLABUS PRZEDMIOTU/ZAJĘĆ\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz języku angielskim  Administracja publiczna w gospodarce odpadami  *Public administration in waste management* | | |
|  | Dyscyplina naukowa  nauki prawne | | |
|  | Język wykładowy  polski | | |
|  | Jednostka prowadząca przedmiot  WPAiE, Instytut Nauk Administracyjnych, 1Zakład Ustroju Administracji Publicznej, 2Zakład Porównawczej Administracji Publicznej | | |
|  | Rodzaj przedmiotu *(obowiązkowy, do wyboru)*  obowiązkowy | | |
|  | Kierunek studiów (specjalność)\*  Ochrona środowiska (Gospodarka odpadami)  Kod przedmiotu: 76-OS-GO-S2-E1-APGO | | |
|  | Poziom studiów *(I stopień\*, II stopień\*, jednolite studia magisterskie\*)*  II stopień | | |
|  | Rok studiów  I rok | | |
|  | Semestr *(zimowy lub letni)*  zimowy | | |
|  | Forma zajęć i liczba godzin  Wykład: 20  Konwersatorium: 20  Koordynator: 1Dr Justyna Mielczarek-Mikołajów  Wykładowca: 1Dr Justyna Mielczarek-Mikołajów,  Prowadzący konwersatorium: : 2Dr Karolina Kulińska-Jachowska | | |
|  | Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu  Student posiada podstawowe wiadomości na temat prawa ochrony środowiska. | | |
|  | Cele kształcenia dla przedmiotu  C1 Poznanie przez studentów przedmiotu regulacji i zakresu prawa odpadowego oraz roli administracji publicznej w gospodarce odpadami.  C2 Nabycie przez studentów umiejętności wyszukiwania właściwych aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami, ich krytycznej analizy i interpretacji oraz zastosowania właściwych przepisów do konkretnych stanów faktycznych.  C3 Nabycie przez studentów umiejętności ustalenia organów właściwych z zakresu poszczególnych aspektów gospodarki odpadami, ich zadań i kompetencji oraz wzajemnych powiązań między tymi organami. | | |
|  | Treści programowe   * Podstawowe pojęcia z zakresu prawa odpadowego (odpad, rodzaje odpadów, zasady postępowania z odpadami), „prawo o odpadach” w systemie prawa (relacja z prawem ochrony środowiska, prawem cywilnym publicznym prawem gospodarczym, ogólnym prawem administracyjnym), przedmiot prawa odpadowego, hierarchia postępowania z odpadami; rodzaje obowiązków posiadacza i wytwórcy odpadów * Wprowadzenie do ustrojowego prawa administracyjnego - Organy administracji publicznej * Organy właściwe w sprawach gospodarowania odpadami – zagadnienia ogólne (typologia i charakterystyka) * Organy właściwe w sprawach gospodarowania odpadami – zagadnienia szczegółowe:   + Zadania samorządu województwa z zakresu gospodarki odpadami w ustawie o odpadach   + Zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku   + Ewidencja i sprawozdawczość, BDO (aspekty administracyjnoprawne)   + Zadania i kompetencje inspekcji ochrony środowiska   + Zadania i kompetencje inspekcji sanitarnej   + Rola organów ochrony przeciwpożarowej w gospodarce odpadami   + Organy właściwe w sprawach odpadów wydobywczych   + Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną   + Aspekty prawne i administracyjne gospodarowania odpadami ze statków | | |
|  | Zakładane efekty uczenia się  W\_1 – Student zna i rozumie podstawowe założenia teoretyczne prawa o odpadach, jego źródła i siatkę pojęciową.  W\_2 – Student zna strukturę̨ administracji publicznej właściwej w sprawach gospodarowania odpadami; rządowej i samorządowej, zna zadania i kompetencje oraz wzajemnie powiazania między tymi organami (w tym zagadnienia nadzoru, kierownictwa, kontroli).  U\_1– Student potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować akty prawne z zakresu prawa o odpadach.  U\_2 – Student potrafi zastosować przepisy z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami w celu rozwiązania kazusu.  K\_1 – Student dąży do weryfikacji swojej wiedzy z aktualnym stanem prawnym.  K\_2 – Student przyczynia się do ochrony organizacji przed ryzykiem prawno-finansowym wynikającym z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa (*compliance*), a także działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i regulacjami oraz standardami etycznymi w pracy naukowej i zawodowej | Symbole odpowiednich kierunkowych efektów uczenia się, *np.:*  K\_W07 K\_W10 K\_W13 K\_W16  K\_W07 K\_W10 K\_W13  K\_U01 K\_U06  K\_U06  K\_K01 K\_K03  K\_K01 K\_K02 K\_K04 | |
|  | Literatura obowiązkowa i zalecana  Literatura obowiązkowa:   1. J. Blicharz, P. Lisowski, *Prawo administracyjne – zagadnienia ogólne i ustrojowe*, Warszawa 2022. 2. B. Rakoczy (red.), *Prawo o odpadach. Wybrane problemy*, Warszawa 2019. 3. A. Barczak, *Prawne aspekty zarządzania środowiskiem na przykładzie gospodarki* odpadami *komunalnymi*, GSP 2023, nr 4, s. 266-283.   Literatura zalecana:   1. A. K. Modrzejewski, J. Dobkowski, *Kontrola wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami a zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego w polskim systemie prawnym*, Zeszyty Prawnicze BAS 1/2024, s. 105-126. 2. M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, *Prawo ochrony środowiska.* Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2019. 3. D. Danecka, W. Radecki, *Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. VI*, Warszawa 2022, art. 1. 4. B. Rakoczy [w:] K. Karpus, B. Rakoczy, *Ustawa o odpadach. Komentarz*, Warszawa 2013, art. 1. 5. A. Mostowska, Ł. Budziński,J. Wilczyńska (red.), *Ustawa o odpadach. Komentarz*, Warszawa 2014. 6. D. Danecka, W. Radecki, *Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz*, Warszawa 2023. | | |
|  | Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:  - wykład” egzamin pisemny (K\_W07 K\_W10 K\_W13 K\_W16)  - konwersatorium: udział w dyskusji oraz praca pisemna (K\_U01 K\_U06 K\_K01, K\_K02, K\_K03, K\_K04) | | |
|  | Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu:     - wykład: egzamin pisemny, 3 pytania otwarte, 5 pkt każde.  Skala ocen zależna od finalnej ilości punktów:  15-14 pkt – 5.0  13 pkt – 4.5  12-11 pkt – 4.0  10-9 pkt – 3.5  8 pkt – 3.0  7-0 pkt – 2.0  - konwersatorium: udział w dyskusji (50% oceny końcowej, jednokrotne merytoryczne zabranie głosu lub rozwiązanie zadania na zajęciach = 10%) oraz praca pisemna (50% oceny końcowej, kryteria: 20% za prawidłowe, aktualne przedstawienie stanu prawnego, 20% za argumentację, 10% kwestie formalne, w tym dobór źródeł pozaprawnych). Skala ocen zależna od finalnej ilości osiągniętych %:  100-94% - 5.0  93-84% - 4.5  83-75% - 4.0  74-69% - 3.5  68-60% - 3.0  59-0% - 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: 20  - konwersatorium: 20 | | 40 |
| praca własna studenta (w tym udział w pracach grupowych) np.:  - przygotowanie do zajęć 10  - czytanie wskazanej literatury i aktów prawnych 8  - przygotowanie projektu grupowego 7  - przygotowanie egzaminu 10 | | 35 |
| Łączna liczba godzin zajęć | | 75 |
| Liczba punktów ECTS (*jeśli jest wymagana*) | | 3 |