**Karta opisu zajęć (sylabus)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kierunku studiów | Kryminalistyka w biogospodarce |
| Nazwa modułu, także nazwa w języku angielskim | Przestępczość przeciwko gatunkom prawnie chronionym / Crime against species protected by law |
| Język wykładowy | polski |
| Rodzaj modułu | fakultatywny |
| Poziom studiów | pierwszego stopnia |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok studiów dla kierunku | III |
| Semestr dla kierunku | 5 |
| Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/niekontaktowe | np. 1 (0,76/0,24) |
| Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za moduł | dr inż. Kornel Kasperek |
| Jednostka oferująca moduł | Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej |
| Cel modułu | Celem modułu jest przegląd regulacji prawnych dotyczących ochrony  dzikiej fauny i flory (prawo międzynarodowe, unijne i polskie). Charakterystyka międzynarodowego i polskiego zoologicznego w tym wymogów dokumentacji. Przedstawienie przykładów nielegalnego obrotu gatunkami chronionymi. Charakterystyka wybranych kryminologicznych kategorii przestępstw przeciwko dzikim gatunkom fauny i flory. |
| Efekty uczenia się dla modułu to opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które student osiągnie po zrealizowaniu zajęć. | Wiedza: |
| W1.  Absolwent zna i rozumie obowiązujące przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony zwierząt, chowu i hodowli zwierząt, regulacje w obrocie zwierzętami i z ich udziałem, podstawy wydawania ekspertyz i opinii oraz odpowiedzialność karną biegłego |
|  |
| Umiejętności: |
| U1.  Absolwent potrafi korzystać z różnych źródeł do rozwiązania złożonych i nietypowych problemów oraz stosować technologie informatyczne w celu pozyskiwania i przetwarzania danych związanych ze studiowanym kierunkiem |
|  |
| Kompetencje społeczne: |
| K1. Absolwent jest gotów do stałego uczenia się i systematycznej aktualizacji wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu oraz zasięgania opinii ekspertów. |
|  |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | brak |
| Treści programowe modułu | Przegląd regulacji prawnych dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (prawo międzynarodowe, unijne i polskie). Implementacja prawa w Polsce. Charakterystyka wybranych kryminologicznych kategorii przestępstw przeciwko dzikim gatunkom fauny i flory. Przedstawienie skali nielegalnego handlu gatunkami chronionymi w skali świata i polski. Analiza wybranych przykładów przestępstw wobec przyrody ożywionej. Przeciwdziałanie przestępczości wymierzonej w chronione gatunki dzikiej fauny i flory. |
| Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej | *Literatura podstawowa:*  *1. GRUSZECKI, Krzysztof. Prawo ochrony środowiska. Komentarz: Wydanie: 5. Wolters Kluwer, 2019.*  *2. BIERNAT, Krzysztof; MIERZEJEWSKI, Paweł; TRZCIŃSKA, Diana. Polskie prawo ochrony przyrody. Difin, 2006*  *Literatura uzupełniająca:*  *3. PŁYWACZEWSKI, Wiesław. Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno, 2016.*  *4.http://www.cites.org/*  *5. Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. – tekst konwencji*  *6. https://www.gov.pl/web/klimat/konwencja-waszyngtonska-cites*  *7.Stępień M. .Rejestrowanie zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej., w: Prawo i Środowisko nr 1 /2004.*  *8.Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Krąków.* |
| Planowane formy/działania/metody dydaktyczne | Wykład - prezentacje multimedialne, materiały filmowe, wykorzystanie internetowych baz danych.  Przygotowanie studenta do zajęć: udział w konsultacjach, przygotowanie do sprawdzianów.  W przypadku rekomendacji nauczania zdalnego zajęcia prowadzone będą poprzez platformę Eduportal lub Moodle. |
| Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się | W1 - ocena testu końcowego (test jednokrotnego wyboru).  U1; otwarte pytania problemowe podczas wykładów i ocena testu końcowego  K1; formułowanie własnych wniosków podczas otwartych pytań problemowych i ocena testu  Kryteria stosowane przy ocenie testu końcowego:  3,0 - 51%-60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności,  3,5 - 61%-70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności,  4,0 - 71%-80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności,  4,5 - 81%-90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności,   * 5,0 - 91%-100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. |
| Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową | Warunkiem zaliczenia będzie w 100 % wynik testu końcowego (test jednokrotnego wyboru). Warunki te są przedstawiane studentom na pierwszym wykładzie. |
| Bilans punktów ECTS | Formy zajęć: wykład, konsultacje, zaliczenie  ***Kontaktowe***   * *wykład (14 godz./0,56 ECTS),* * *konsultacje (4 godz./0,16 ECTS),* * *zaliczenie (1 godz./0,04 ECTS).*   *Łącznie – 19 godz./0,76 ECTS*  ***Niekontaktowe***   * *przygotowanie do egzaminu (6 godz./0,24),*   *Łącznie 6 godz./0,24 ECTS* |
| Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego | *udział w wykładach (włącznie z zaliczeniem)– 15 godz.; konsultacjach – 4 godz.;* |
| Odniesienie modułowych efektów uczenia się do kierunkowych efektów uczenia się | Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego  W1 – KB\_W09  U1 – KB\_U05  K1 – KB\_K01 |

**Karta opisu zajęć (sylabus)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kierunku studiów | Kryminalistyka w biogospodarce |
| Nazwa modułu, także nazwa w języku angielskim | Handel chronionymi gatunkami / Trade of protected species |
| Język wykładowy | polski |
| Rodzaj modułu | fakultatywny |
| Poziom studiów | pierwszego stopnia |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok studiów dla kierunku | III |
| Semestr dla kierunku | 5 |
| Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/niekontaktowe | np. 1 (0,76/0,24) |
| Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za moduł | dr inż. Kornel Kasperek |
| Jednostka oferująca moduł | Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej |
| Cel modułu | Celem modułu jest przegląd regulacji prawnych dotyczących ochrony  dzikiej fauny i flory (prawo międzynarodowe, unijne i polskie). Charakterystyka międzynarodowego i polskiego zoologicznego w tym wymogów dokumentacji. Przedstawienie przykładów nielegalnego obrotu gatunkami chronionymi. Charakterystyka wybranych kryminologicznych kategorii przestępstw przeciwko dzikim gatunkom fauny i flory. |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | brak |
| Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej | *Literatura podstawowa:*  *1. GRUSZECKI, Krzysztof. Prawo ochrony środowiska. Komentarz: Wydanie: 5. Wolters Kluwer, 2019.*  *2. BIERNAT, Krzysztof; MIERZEJEWSKI, Paweł; TRZCIŃSKA, Diana. Polskie prawo ochrony przyrody. Difin, 2006*  *Literatura uzupełniająca:*  *3. PŁYWACZEWSKI, Wiesław. Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno, 2016.*  *4.http://www.cites.org/*  *5. Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. – tekst konwencji*  *6. https://www.gov.pl/web/klimat/konwencja-waszyngtonska-cites*  *7.Stępień M. .Rejestrowanie zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej., w: Prawo i Środowisko nr 1 /2004.*  *8.Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Krąków.* |
| Planowane formy/działania/metody dydaktyczne | Wykład - prezentacje multimedialne, materiały filmowe, wykorzystanie internetowych baz danych.  Przygotowanie studenta do zajęć: udział w konsultacjach, przygotowanie do sprawdzianów.  W przypadku rekomendacji nauczania zdalnego zajęcia prowadzone będą poprzez platformę Eduportal lub Moodle. |