|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  **PRZEDMIOTY DO WYBORU** | | | | | | Kod modułu: | | |
| Nazwa przedmiotu: **Podstawy kryminologii i kryminalistyki** | | | | | | Kod przedmiotu: | | |
| Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: **Instytut Ekonomiczny** | | | | | | | | |
| Nazwa kierunku: **Administracja** | | | | | | | | |
| Forma studiów: **SS** | | | Profil kształcenia: **praktyczny** | | | Specjalność: **ABP** | | |
| Rok / semestr:  **II/III** | | | Status przedmiotu /modułu:  **fakultatywny** | | | Język przedmiotu / modułu:  **polski** | | |
| Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | | laboratorium | projekt | | seminarium | inne  (wpisać jakie) |
| Wymiar zajęć |  | **30** | |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Koordynator przedmiotu / modułu | **mgr Janusz Skosolas** |
| Prowadzący zajęcia | **mgr Janusz Skosolas** |
| Cel przedmiotu / modułu | Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy nt. przestępczości w Polsce jako zjawiska społecznego, kryminologii i kryminalistyki jako nauk pomocniczych dla prawa karnego. Student zapoznaje sie także z różnorodnymi metodami ujawniania przestępstw i innych zjawisk patologicznych oraz identyfikacji sprawców naruszeń prawa. Student potrafi także analizować dane dotyczące przestępczości. |
| Wymagania wstępne | Wprowadzenie do prawa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EFEKTY KSZTAŁCENIA** | | |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla **kierunku** |
| 1. | Rozumie i potrafi przedstawić podstawowe zagadnienia z zakresu etiologii przestępczości oraz negatywnych zjawisk społecznych, ich ujawniania, zwalczania i zapobiegania. | K1P\_W02 K1P\_U01 |
| 2. | Potrafi prawidłowo klasyfikować negatywne zjawiska społeczne, wskazać ich przyczyny i zastosować narzędzia służące ich zapobieganiu, w tym analizuje dane dotyczące przestępczości. | K1P\_U01 K1P\_U07 |
| 3. | Prawidłowo zachowuje się i umiejętnie wspomaga działania właściwych organów na miejscach naruszeń porządku prawnego | K1P\_U18 K1P\_K05 |
| 4. | Posługuje się podstawowymi pojęciami i narzędziami z zakresu kryminalistyki | K1P\_U18 K1P\_K05 |

|  |
| --- |
| **TREŚCI PROGRAMOWE** |
| **Wykład** |
|  |
| **Ćwiczenia** |
| Kryminalistyka i kryminologia jako dyscypliny naukowe Geneza i historia kryminalistyki , teorie kryminologiczne. Przestępstwo i przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Podstawowe zagadnienia wiktymologii. Przestępczość w Polsce, perspektywa historyczna. Aktualne problemy przestępczości w Polsce. Przestępczość zorganizowana, handel ludźmi, terroryzm. Elementy wiedzy o więziennictwie w Polsce. Geneza, historia kryminalistyki, współczesne metody kryminalistyczne. Podstawowe działy techniki kryminalistycznej. Kryminalistyczna charakterystyka wybranych rodzajów śladów i badań. Sprzęt i środki techniki kryminalistyczne. Przeprowadzanie podstawowych czynności procesowo-kryminalistycznych, operacyjno – rozpoznawczych. Rola biegłych, ekspertyza kryminalistyczna (opinia biegłego). Wersje kryminalistyczne. *Modus operandi*. Dokumentacja kryminalistyczna. |
| Laboratorium |
|  |
| Projekt |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Literatura podstawowa | 1. „Kryminologia”, Małgorzata Kuć, CH Beck 2010; 2. „Kryminologia”, Brunon Hołyst, Warszawa 2007; 3. „Kryminalistyka”, Dariusz Wilka, Toruń 2013; 4. „Kryminalistyka”, Brunon Hołyst, Warszawa 2010 |
| Literatura uzupełniająca | 1. „Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii”, Leon Tyszkiewicz, Katowice 1991; 2. „Wiktymologia”, Brunon Hołyst, Warszawa 2006. 3. „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki”, G. i W. Kędzierscy, Szczytno 2011 4. „Vademecum technika kryminalistyki”, Jacek Mazepa, Warszawa 2009 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metody kształcenia | | metoda podająca, analiza, ćwiczenia z prezentacją, samodzielna realizacja zadań przez studenta | |
| Metody weryfikacji efektów kształcenia | | | Nr efektu kształcenia |
| kolokwium zaliczeniowe | | | 1, 2, 3 |
| ćwiczenia praktyczne | | | 4 |
|  | | |  |
| Forma i warunki zaliczenia | kolokwium zaliczeniowe składające się z 25 pytań - test jednokrotnego wyboru spośród czterech opcji, zaliczenie po udzieleniu więcej niż 12 Prawidłowych odpowiedzi | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAKŁAD PRACY STUDENTA** | |
|  | Liczba godzin |
| Udział w wykładach |  |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów |  |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych\* | 30 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń | 10 |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. |  |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 20 |
| Udział w konsultacjach | 0,1 |
| Inne |  |
| **ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.** | 60,1 |
| **Liczba punktów ECTS za przedmiot** | **2** |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi\* | **1,2** |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | **1,2** |