Toruń, dnia 18.III.2021 r.

Mirosław Bączyk

UMK -Toruń

**Wykłady z prawa zobowiązań( 2020/21)- on-line-wersja ostateczna-----------------------------**

Plan wykładu (ze schematami uzupełniającymi)

**Częśc informacyjna** (organizacja spotkań, podręczniki, terminy egzaminów, wymagania egzaminacyjne)

.Plan ostatecznie **liczy 31 stron** i jest uzupełniony poszerzonymi informacjami dla studentów oraz materiałami uzupełniającymi(**schematami szczegółowymi**). **Ostateczna wersja „Planu** „**pochodzi z dnia 18.III 2021** r..(vide Rozdział XIV).Ostatni wykład z prawa zobowiązań *on-line* odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. **Pytaniami egzaminacyjnymi są zagadnienia wskazane w** **„Planie wykładu**”(w toku spotkań on-‘line zaznaczono te materie ,na które należy zwrócić uwagę).Formułowanych będzie zwykle 5-6 pytań(egzamin ustny o-line) i 8 pytań na egzaminie pisemnym tradycyjnym(z tego 5 pytań do wyboru).W marcu br. nie jest jeszcze wiadome to,czy odbędą się egzaminy w formie tradycyjnej. Egzamin on line odbędzie się w systemie łączenia” BBButton”-jak na wykład z prawa zobowiązań IV rok

Uprzejmie proszę studentów uprzywilejowanych (np. IOS itd.)o zapisywanie się do odpowiednich grup egzaminacyjnych w systemie on-line(będzie prawdopodobnie 10 grup egzaminacyjnych, po ok.30 osób każda,15 osob przed i 15 osób po południu).Terminy egzaminów są układane w porozumieniu z samorządem i p. Starostą roku IV.

**Część merytoryczna**

**Część pierwsza(rozdział pierwszy)**

**Zagadnienie wstępne prawa zobowiązań**

**I.Działy prawa cywilnego, przedmiot prawa zobowiązań, funkcje prawa zobowiązań(**informacje ogólne)

**II.Zródła stosunku obligacyjnego (zobowiązaniowego**

*Plan- zob.sekwencja pkt 1-7;pytanie egzaminacyjne – pkt 2-7*

1 Ogolna klasyfikacja zdarzeń prawnych w prawie cywilnym(przypomnienie)

a)katalog rozwinięty(szczegółowy)

b)katalog ogólny(syntetyczny) w prawie zobowiązań (otwarty)

- czynności prawne

- orzeczenia sądowe

- decyzje administracyjne i tzw. umowy administracyjne

- inne zródła( bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone- delikty

- prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, przepis prawa i in)

c) zródła prawa (akty normatywne ) a żrodła stosunków obligacyjnych(odróżniać)

2. Czynności prawne (postawowe postacie) -

a) umowy (consensus, a dissensus)

b) czynności prawne(umowy) wielostronne(np. art.860 k.c)

c) czynności prawne jednostronne

d)uchwały organów statutowych osób prawnych(np. spółdzielni, spółek handlowych)

e) czynności szczególne (np. zawarcie małżeństwa,art.1krio;ale”umowa o

partnerstwo’)

f)czynności prawne złożone(np. faktoring, konsorcjum, umowa dyskontowa i inne)

3.Czynnośc prawna jako zrodło stosunku obligacyjnego(zobowiązania)

a) podział czynności jednostronnych: tworzące zobowiązanie wprost, inne

czynności nietworzące zobowiązania(*np. udzielenie pełnomocnictwa,artr.95*

*k.c., złożenie oferty ,art.66 k.c, wykonanie uprawnień kształtujących)*

b) schemat czyn.jed.: *A-składający oświadczenie woli(uprawniony),B-adresat*

*oświadczenia woli (uprawniony)*

c) przykłady czynności jednostronnych tworzących stosunek obligacyjny

-przyrzeczenie publiczne,ar.919 k.c

- przyjęcie przekazu(art.921(2) k.c)

- zapis testamentowy (art.968 k.c)

- rozporządzenie posiadacza rachunku oszczędnościowego na wypadek

własnej śmierci(*art.56 prawa banmkowego,art.725 k.c)-schemat* *dodatkowy*

- inne sytuacje

d) problem numerus clausus czynności prawnych jednostronnych tworzących

stosunek obligacyjny

4.Orzeczenia sądowe( sądów państwowych i arbitrażowych)

a)orzeczenia deklaratoryjne(przykłady)

b)orzeczenia konstytutywne (przykłady)

c)orzeczenia konstytutywne *ex tunc i ex nunc*(przykłady)

5.Decyzcje administracyjne

a)pojęcie decyzji administracyjnej (kpa)

b)decyzje administracyjne jako zezwolenia administracyjne (*przesłanka*

*ważności umowy-art.58 k.c)*

6.”Umowa administracyjna” jako nowe zrodło stosunku obligacyjnego(*obecny stan prawny i propozycje)*

7. Stosunki obligacyjne powstające ex lege(*np. alimentacyjne,art128 krio)*

**III, Prawa struktura(budowa)stosunku obligacyjnego**

1.Podstawowe elementy stosunku obligacyjnego(*analiza: strony, przemiot i treść)-schemat*

a) **strony a podmioty stosunku obligacyjnego**(stosunki dwustronne i wielopodmiotowe)

b) zasada dwustronności i wyjątki(np. art.860 k.c)

c) strony i inne osoby występujące w ramach stosunku obligacyjnego

d) stosunek „zewnętrzny” i stosunek „wewnętrzny”

e)**przedmiot stosunku obligacyjnego** i przedmiot świadczenia(tzw. obiekt prawny)

f) **treść stosunku(uprawnienie i obowiązki)**

g) stosunek obligacyjny a prawa podmiotowe(postać prawa podmiotowego- roszczenie)

2,Srony stosunku obligacyjnego w aspewkcie materialnoprawnym i procesowym(schemat)

a)przed wszczęciem postępowania cywilnego – **wierzyciel- dłużnik**

b)po wszczęciu postępowania cywilnego

-po wniesieniu pozwu- **powód i pozwany**(proces,125 i n.kpc)

- po złożeniu wniosku –**wnioskodawca i uczestnicy postępowania**(nie proces-art.506 i

n.k.p.c)

c) po wszczęciu egzekucji(indywidualnej)- **wierzyciel egzekwujący i dłużnik**

d) po wszczęciu upadłości(tzw. egzekucji ogólnej)- **syndyk masy upadłości upadłego i**

**upadły(**przedsiębiorca lub konsument;art.43(1) k.c. i 22(1) k.c).

**IV. Prawna regulacja obrotu cywilnego. Zrodła prawa zobowiązań**

1System prawa w Polsce. Struktura formalna.

2.Wzorce umowne w obrocie cywilnoprawnym(art.384 k.c- *schemat dodatkowy)*

3.”Prawo sędziowskie” i jego znaczenie w prawie cywilnym*( a case law; le droit de*

*juge; das Richtersrecht)*

4.Kodeksy deontologiczne

5.Płaszczyzny regulacji obrotu cywilnop[rawnego (law, soft law; la legislation publique; la

legislation prive ).

6.Pojęcie „wiązania” stron stosunku cywilnoprawnego i prawne mechanizmu „wiązania”

**V. Prawna skuteczność praw podmiotowych względnych(wierzytelności)**

1.Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym oraz pojęcia związane z tym

podziałem

2.Ogolny podział praw podmiotowych z punktu widzenia zasięgu skuteczności(3 grupy)

3.Względy charakter wierzytelności jako prawa podmiotowego i konsekwencje prawne

(*schemat dodatkowy)*

4.Zobowiązanie realne(obligationes reales).Konstrukcja prawna i przykłady(*schemat*

*dodatkowy)*

5.Prawana konstrukcja względnego i bezwzględnego prawa podmiotowego(*np.prawa*

*dzierżawy-art.693 k.c i prawa użytkowania zwykłego art.252 k.c).*

**VI. Zobowiązania pełne ,zobowiązania naturalne i inne zobowiązania w**

**obrocie prawnym**

1.Ogolny podział zobowiązań

a)zobowiązania pełne(obligationes civiles)

b)zobowiązania naturalne(obligationes naturales)

c) zobowiązania niedefinitywne

d) zobowiązania grzecznościowe(dotyczące rzeczy-precarium – i dotyczące usług)

2.Cechys zobowiązania naturalnego

3. Przykłady zobowiązań naturalnych

4.Sytuacja prawna stron w razie przedawnienia roszczenia (art.117 k.c)-*schemat*

*dodatkowy*

5.Zobowiązaniua grzecznościowe

6.Zobowiązania niedefinitywne(list intencyjny*)- a letter of intent ; la lettre d’intention)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-7 X. 2020 r. MB

**VII Dług i odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność cywilna osobista i rzeczowa**

1.Pojęcie „długu” i „wierzytelności”

2. Pojęcie „odpowiedzialności cywilnej”

3. Dług a odpowiedzialność. Relacje prawne(D------O )

4. Majątek. Konstrukcja prawna(przypomnienie).

5. Odpowiedzialność osobista(OO) i rzeczowa(OR). Dłużnik osobisty i rzeczowy

**a**)Odpowiedzialność osobista a rzeczowa.

b)Rodzaje odpowiedzialności osobistej

6.Relacja prawna odpowiedzialności osobistej i rzeczowej

a)Odpowiedzialność osobista samodzielna( wierzyciel-dłużnik osobisty)

b)Zbieg odpowiedzialności osobistej i rzeczowej (wierzyciel –dłużnik osobisty i

rzeczowy)

c)Prawne skutki zbiegu odpowiedzialności osobistej i rzeczowej(prawo wyboru)

7.Ograniczenie odpowiedzialności osobistej(OO) a ograniczenie długu dłużnika osobistego

(D)

8.Zabezpieczenia rzeczowe i osobiste

9.Odpowiedzialnośc cywilna a odpowiedzialność karna(inne: konstrukcja, funkcje,

ustalanie istnienia).Zjawisko konwergencji.

**VIII. Rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych w Polsce**

1.Znaczenie zasady ”nemo iudex in sua causa”

2.Stosowanie prawa cywilnego

3.Sposoby rozstrzygania sporów\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aktualizacja-12.X.2020 r. MB cdn

Część II(rozdział drugi)

**Swiadczenie**

**I. Ogólna charakterystyka świadczenia**

1.Pojęcie świadczenia(art.353 par.1 k.c)

2.Postacie świadczenia (art.353 par. 2 k.c)

3.Oznaczenie świadczenia

4.Prawny charakter świadczenia(koncepcje)

5.Mozliwość i niemożliwość spełnienia świadczenia

**II Przegląd podstawowych rodzajów świadczeń**

1.Swiadczenia jednorazowe

2.Swiadeczenia okresowe

3.Swiadczxenia ciągłe(stałe)

4.Swiadczenia podzielne i niepodzielne(art.379 par.2 k.c.)

5.Swiadczenie rzeczy oznaczonej co do gatunku(genus) i c o do tożsamości(species)

6.Swiadczenia obejmują zwrot wydatków i nakładów(W/N)

a)pojęcie i cechy

b)prawo zatrzymania(ius retentionis) i jego postacie(art.461 k,c)

7.Swiadczenia w zobowiązaniach przemiennych(art.365 k.c) i facultas alternativa.

-------------------------------------------------------------------------------------aktualizacja-16.X.br

Cześć trzecia (rozdział trzeci)

**Zobowiązania pieniężne. Odsetki**

**I .Pojęcie zobowiązania pieniężnego i jego rodzaje**

**II. Zapłata w znaczeniu ekonomicznym i prawnym(ZE i ZP)**

**III. Rodzaje pieniądza w obrocie płatniczym**

**IV. Pieniężny obrót gotówkowy i bezgotówkowy**

1.Pojęcie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

2. Formy zapłaty w obrocie gotówkowym

3 .Formy zapłaty(rozliczeń) w obrocie bezgotówkowym(bankowym i pozabankowym)

4. Moment zapłaty w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym

**V. Wartość pieniądza(nominalna ,realna, kursowa).Zasada**

**nominalizmu(art.358(1)par.1 k.c)**

**VI. Zobowiązania pieniężne wyrażane w walucie obcej w Polsce(aryt.358 k.c)**

**VII. Zasada anatocyzmu(art.482 k.c)**

**VIII. Odsetki w obrocie cywilnoprawnym**

1Podstawowe rodzaje odsetek

2.Funkcjre odsetek

3 Odsetki jako postać wynagrodzenia

4 Tytuł płatności odsetek(art.359 Par. 1 k.c)

5 Prawny charakter odsetek

6 Płatność odsetek(art.360 k.c)

7.Przewdawnienie roszczenia o odsetki(art.118 k.c.)

8.Stopa procentowa(odsetkowa) i jej rodzaje

9 Zagadnienia procesowe dotyczące odsetek

10 odsetki w prawie cywilnym i publicznoprawnym (np. podatkowym)

**IX Wysokość odsetek(kapitałowych ,za opóżnienie i innych)**

1Ewolucja modelu określania wysokości odsetek(model; liberalny, model restrykcyjny)

2.Spopsob określania wysokości odsetek de lege lata

---------------------------------------------------------------------------- aktualizacja 17.X.2020 r.

**Część czwarta(rozdział czwarty)**

**Zmiana treści stosunku obligacyjnego. Podstawowe instytucje**

**I.Zmiany podmiotowe i przedmiotowe stosunku obligacyjnego**

**II.Zrodła zmian przedmiotowych(modyfikacji) stosunku obligacyjnego (ustawa,**

**umowa, orzeczenie sądu)**

**III. Rodzaje klauzul modyfikacyjnych**

1. Klauzule interwencyjne i prewencyjne(podział z punktu widzenia kryterium czasu)

2.Typowe klauzule modyfikacyjne w praktyce kontraktowej(prewencyjne)

a)Klauzule adaptacyjne

b)Klauzule salwatoryjne (ratujące)

c)Klauzule waloryzacyjne z zobowiązaniach pieniężnych(vide pkt 4)

d) Inne klauzule

3.Klauzule uniwersalne i szczególne(kryterium zasięgu występowania)

**IV. Klauzule waloryzacyjne z zobowiązaniach pieniężnych**

1.Istota i podstawowe podziały waloryzacji

2.Waloruzacja umowna

**V. Waloryzacja sądowa(art.358(1) k c. a klauzula *rebus sic stantibus(*z art.357(1)**

**k.c).Podobieństwa i różnice**

**VI. Instytucja wyzysku(art.388 k.c)**

**VII. Umowy restrukturyzacyjne w polskiej praktyce kontraktowej**

-----------------------------------------------------------------------------------aktualizacja 24.X.20r.

**Cześć piąta(Rozdział piąty)**

**Zobowiązania wielopodmiotowe(art.366-383k.c)**

**I. Prawna konstrukcja zobowiązań wielopodmiotowych**

**II. Podstawowe postacie zobowiązań wielopodmiotowych**

**III. Zobowiązania wielopodmiotowe podzielne. Skutki podzielności świadczenia(art.379**

**kc)**

**IV. Solidarność bierna**

1.Solidarność bierna w praktyce obrotu prawnego

2.Istota solidarności biernej (art.366 k.c.)

3.Zródła solidarności biernej (art.369 k.c)

4.Ujęcie prawne zobowiązania solidarnego(jeden czy wiele stosunków prawnych)

5.Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego

6.Zarzuty dłużnika solidarnego wobec wierzyciela(art.375 k.c)

7.Solidarnoś „zwykła” i solidarność „wekslowa”(art.33 k. i art.47 prawa wekslowego)

8.Zagadnienia procesowe dotyczące solidarności biernej

**V. Solidarność czynna(art.367 k.c)**

**VI. Zobowiązania niepodzielne(art.380-383 k.c)**

**VII. Solidarność długu i solidarność odpowiedzialności**

**VII Odpowiedzialność regresowa**

**1**.Konfiguracja podmiotowa i pojęcie regresu. Uwagi terminologiczne

2.Podstawowe zasady regresu(5 zasad)

3. Reżim prawny regresu

4.Podstawowe funkcje regresu(repartycyjna,etyczna,prewencyjna)

**IX. Odpowiedzialność in solidum**

**X. Inne stosunki wielopodmiotowe. Konsorcjum(art.73 prawa bankowego)**

**XI. Hybrydalne stosunki wielopodmiotowe (przykłady-schemat)**

-s-------------------------------------------------------------------------aktualizacja 30.X.220 r.

**Cześć szósta(Rozdział szósty)**

**Wykonanie zobowiązania(art.450-470 k.c)**

**I.Wykonanie zobowiązania w aspekcie podmiotowym .Schemat**

**II Wykonanie zobowiązania. Zagadnienia podstawowe**

**1.**Ogolne skutki prawne wykonania zobowiązania

2.Pojęcie „wykonania zobowiązania”

3.Ogolne i szczegółowe kryteria prawidłowego wykonania zobowiązania(art.354par.1

k.c.)

4 Rola wierzyciela w wykonaniu zobowiązania. Współdziałanie wierzyciela(art.354 par

2 k.c)-schemat

5 Całkowite i częściowe wykonanie zobowiązania(art.450 k.c,456 kc)

6.Osoby uprawnione do przyjęcia świadczenia(art.452 k.c)

**III. Datio in solutum (art.453 k.c).Schemat-Konstrukcja i przykłady z praktyki**

1.Istota instytucji

2.Funkcje instytucji

3. Skutki prawne świadczenia dłużnika w ramach datio in solutum(art.453 zd.II kc)

4.Zakres zastosowania instytucji w praktyce(vide -schemat)

**IV. Miejsce wykonania zobowiązania (art.454 k.c.454(1) k.c**

**V. Zarachowanie(art.451 k.c)-schemat**

1.Przesłanki zastosowania instytucji-schemat

2.Podstawowe postacie zarachowania

3.Wybor sposobu zarachowania(D,W, ustawa)

4.Chatakter prawny oświadczenia o zarachowaniu

5.Skutki prawne zarachowania

6.Zarachowanie w praktyce kontraktowej(np. w umowach kredytowych)

7.Zarachowanie a potrącenie( Z ---P ; art.451 kc ,art.498 kc)

**VI. Prawo zatrzymania świadczenia(art.461 kc)- vide Rozdział drugi**

**VII. Termin wykonania zobowiązania(termin świadczenia,)455,457,458 k.c)**

1.Znaczenie pojęcia „termin” w prawie cywilnym

2.Zobowiązania terminowe i bezterminowe

3.Zrodło i sposób określania terminu wykonania zobowiązania

4.Wezwanie do zapłaty(art.455 k.c).Konstrukcja i funkcje

5.Umowa prolongacyjna

6.Fukcje zastrzeżenia termu świadczenia. Beneficium()privilegium) temporis(art.457

k.c)

a)Reguły ogólne

b)Zródła sposobu zaostrzenia terminu(umowa, ustawa)

c)Reguły szczegółowe(np. w zakresie bankowych stosunków kredytowych

**VIII. Wymagalność roszczenia(art.120,356 par.2 k.c ,458,498 i in k.c.)**

**IX. Wykonanie zobowiązania przez osobę trzecią. ”Wyręczenie”(art.356 k.c-Schemat**

1.Osobiste i nieosobiste wykonanie zobowiązania(art.356 par.1 k.c)

2.Status prawny osoby trzeciej(T) wykonującej zobowiązania

3.Swiadczenie osoby trzeciej a wiedza dłużnika

4.Sytuacja prawna wierzyciela(art.356 p[ar 2 k.c)

5.Skutki prawne przyjęcia świadczenia przez wierzyciela

s--------------------------------------------------------------------------------- aktualizacja -10 XI.2020 r.

**Część siódma (rozdział siódmy)**

**Wygaśnięcie zobowiązania(art.498 – 508 k.c)**

**I. Podstawowe przyczyny wygaśnięcia zobowiązań**

1.Ogolny podział przyczyn wygaśnięcia zobowiązań

2.Zakres wygaśnięcia zobowiązania(wygaśniecie pełne i częściowe)

3. Zbieg przyczyn wygaśnięcia zobowiązania

4.Wygasnięcie zobowiązania w ujęciu temporalnym

5 Koncepcja tzw. obligacyjnego stosunku rozliczeniowego –*informacja*

**II. Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy(umownego)**

1. Podstawowe przyczyny wygaśnięcia zobowiązania umownego

2.Skutki prawne wygaśnięcia zobowiązania umownego

3.Niektore przyczyny wygaśnięcia zobowiązania umownego. Instytucja odwołania

umowy(np. poręczenia, darowizny)

**III. Zwolnienie z długu(art.508 k.c.)**

1.Treść umowy zwolnienia z długu

2.Forma umowy (art.60 k.c.)

3.Cechy umowy

4.Dopuszczalnośś umowy o zwolnienie zdługu

5.Zagadnienia szczegółowe(zwolnienie z długu przyszłego,art.373 k.c)

6.Zwolnienie z długu a inne zbliżone instytucje prawne

**IV. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art.467-470 k.c)**

**V. Umowa nowacyjna (novatio,art..506-507 k.c)**

**VI .Potrącenie umowne(umowy kompensacyjne,art.353(1) k.c. w praktyce)**

**VII. Potrącenie ustawowe(jednostronne, art.498-505 k.c)**

1.Rezim prawny potrącenia ustawowego

2.Przesłanki potrącenia (art.498 k.c)

3.Charkter prawny oświadczenia o potrąceniu(uprawnienie kształtujące)

4.Wykonanie potrącenia(art.499 k,c)

5 Skutki potrącenia (ogólne i szczegółowe)

6.Skutki potrącenia w ujęciu przedmiotowym i temporalnym(art.498 par.2 i

art.499 zdania II k.c)

7.Zasięg podmiotowy potrącenia. *Compensatio ex iure tertii( np*.art.883par.2 k.c.)

8.Wyłączenie potrącenia(ex lege ,.umowne i inne)

9.Podstawowe funkcje potrącenia(kompensacyjna, egzekucyjna, redukcyjna,

inne)

10. Ograniczenie potrącenia w postępowaniu sądowym (art.203(1) k.pc)-nowa

Regulacja i jej ratio legis

**VIII. Rozwiązanie umowy obligacyjnej(actus contrarius)\_**

**IX. Umowy konsolidacyjne w praktyce polskiej**

**---------------------------------------------------------------**aktualizacja 28.XI.20 r. :(*uwaga –poprawiono punktację w* ***rozdziale szóstym pkt II.*** *Schematy rysunkowe--- odnoszą się zawsze do wskazanych w nich punktów Wykładu).----------------------------------------------------------------------*

**Część ósma(rozdział osmy)**

**Podmiotowe przekształcenia stosunku obligacyjnego(art.509-518 k.c)**

**I. Zagadnienia wstępne**

1.Personalizacja i depersonalizacja więzi obligacyjnej

2.Zmiana stron stosunku obligacyjnego a zasada tożsamości prawnej

więzi obligacyjnej stron

3.Podtawowe postacie przekształceń podmiotowych i ich reżim

prawny

4. Zródła przekształceń podmiotowych

5.Przekszatłceniaw podmiotowe a konstrukcja prawna sukcesji

**II. Cesja .Zagadnienia podstawowe(art.509 -516 k.c)**

1.Podstawowe funkcje cesji

2.Prawna konstrukcja cesji (schemat)\_

3.Przedmijot cesji. Reguła i wyjątki (art.509 k.c)

4.Skutki prawne cesji(w ramach trzech stosunków prawnych)

5.Odpowiedzialnośc gwarancyjna cedenta wobec cesjonariusza(art.516

k.c) i inne instrumenty ochrony cesjonariusza

**III. Cesja wierzytelności przyszłej. Dopuszczalność i** skutki prawne

schemat)

**IV. Zasadnicze postacie cesji i instytucje nawiązujące do cesji**

1.Podstawowe rodzaje cesji w obrocie prawnym(fiducjarna, cicha.

indywidulna i globalna, windykacyjna i inne)

2.Umowy faktotingowe(faktoring właściwy i niewłaściwy; schematy)

**V . Subrogacja ex lege(art.518 k.c.)- cessio vi legis**

1.Konstrukcja prawna. Schemat

2.Podstawowe zasady subrogacji (4)

3.Przypadki subrogacji ex lege (art. 518 par.1 pkt 1-4 kc.)

4.Prawne reżimy subrogacji ex lege

5.Problem dopuszczalności subrogacji umownej de lege

lata(schemat)

6 „Subrogacja” a „regres”

**VI. Przejęcie długu(art.519-525 k.c,)**

1.Rodzaje przejęcia długu

2. Podstawowe funkcje przejęcia długu

3.Przejęcie długu a umowa przewidziana w art.392(konwersja

ustawowa)

4.Przejęcie długu a inne zbliżone konstrukcje prawne

**VII. Zbycie przedsiębiorstwa wg przepisów art.55(4) k.c**

1.”Przedsiębiotstwo” jako przedmiot stosunków

cywilnoprawnych(art.55(1)k.c)

2.Skutki prawne zbycia przedsiębiorstwa na podstawie art.55(4)

kc.(Schemat)

3 Inne (pozakodeksowe)reżimy prawne zbycia przedsiębiorstwa

4.Zagadnienia szczegółowe

-------------------------------------------------------------aktualizacja -12.XII.2020r-------

**Część dziewiąta(rozdział IX)**

**Instytucje służące ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika**

**I. Stan ”niewypłacalności „ dłużnika i skutki prawne niewypłacalności w**

**prawie cywilnym**

1.Pojęcie „niewypłacalności” dłużnika

2 Skutki prawne(ex lege i ex contractu)-przykłady

3.Niewylacalność dłużnika a koncepcja tzw. funduszy gwarancyjnych w różnych

sektorach gospodarczych*(schemat ogólny i przykłady)*

**II. Skarga pauliańska (actio Pauliana –art.527 KC)**

1.Rodowód rzymski, współczesne koncepcje I funkcje skargi pauliańskiej (roszczeń

pauliańskich)

2.Elementy konstrukcyjne skargi pauliańskiej *(schemat)*

3.Legitymacja czynna i bierna(układ podmiotowy skargi)

4.Przesłani skargi pauliańskiej(przedmiotowe-4 ; podmiotowe-2)

5 .Ciężar dowodu przesłanek obiektywnych i subiektywnych w procesie

pauliańskim (domniemania prawne i inne ułatwienia dowodowe dla wierzyciela)

6.Zasięg podmiotowy i przedmiotowy skargi pauliańskiej(wierzytelności chronione i

i czynności prawne objęte zaskarżeniem-tzw. fraudacyjne)

7.Ochrona przyszłych wierzycieli skargą pauliańską(art.530 k.c.)

8.Skutki prane prawomocnego wyroku paliańskiego przeciwko osobie

trzeciej(art.532 k.c)

9. Termin wniesienia skargi pauliańskiej (arrt.534 kc, termin zawity)

10.Szczegolne przypadki skargi pauliańskiej(art.916 i 1024 KC)

11. Skarga pauliańska a actio ad rem (art.59 k.c.)-*schemat*

12.Prawne reżimy skargi pauliańskiej( podstawowa i „upadłościowa” skarga

pauliańska)-*schemat*

**III. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art.299 k.s.**

1. Ratio legis instytucji *(schemat)*

2.Przesłanki powstania odpowiedzialności członków zarządu i ich obrona

prawna(art.299 ksh)

3.Cechy prawne odpowiedzialności członków zarządu(osobista, solidarna,

subsydiarna, za dług cywilny i publiczny, akcesoryjna, *odszkodowawcza*

*czy gwarancyjna? )*

4 Zakres odpowiedzialności członka zarządu(struktura długu spółki z o.o)

5.Zastosowanie instytucji w praktyce i próby jej rozszerzania

*-----------------------------------------------------------------aktualizacja i nowe schematy*

*9.I,2021 r. cdn MB-----------------------------------------------------------------------------*

*--*

**Cześć dziesiąta(Rozdział X)**

**Przekaz ogólny w k.c . Papiery wartościowe. Zagadnienia podstawowe**

**I Przekaz ogólny w przepisach art.921(1) – 921 (6)kC**

**1**.Prawna ewolucja przekazu (k.z z 1933 r – kc -1990 r.)

**2**.Prawna konstrukcja przekazu (*schemat)*

3. Instytucja przyjęcia przekazu i skutki prawne przyjęcia przekazu(921(2) kc

4.Podstawowe rodzaje przekazu

5.Przekaz jako czynność prawna upoważniająca

6. Przekaz a instytucje zbliżone (np. umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej

(art.393 KC)

**II. Papiery wartościowe. Zagadnienia ogólne**

1.Rozwój konstrukcji p.w. od XIX w. do czasów współczesnych*(schemat)*

2.Cechy papieru wartościowego i propozycje definicji p.w.

3 Prawna analiza obligacji jako typowego papieru wartościowego

4 Podstawowe podziały p.w.

**III. Papiery wartościowe a inne dokumenty w obrocie prawnym (*schemat)***

**IV. Jurydyczne powiązanie znaków legitymacyjnych z p.w**

**V. Zbycie prawa wynikającego z p.w.**

**VI. Konstrukcja prawna indosu(na podstawie indosu wekslowego,art.2o prawa**

**wekslowego)s**

**VII Weksel i czek**

1.Podmioty występujące ma wekslu i ich sytuacja prawna(schemat)

2.Rodzaje weksli (własny i trasowany; inne podziały: schemat)

3.Weksel in blanco (gwarancyjny; schemat)

4.Prawna konstrukcja czeku i osoby występujące na czeku

5.Powiązanie czeku z umową rachunku bankowego(art.725 k.c.)

**VII Przekaz ogólny a tzw. przekazy sformalizowane(dla dobrych studentów-schemat)**

-------------------------------------------------------------------------- *aktualizacja z 16 I.2021 r----------*

**Część jedenasta.(Rozdział XI) Bezpodstawne wzbogacenia(art.4o5-**

**415 kc.)**

**I Przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego**

**wzbogacenia( roszczenia o zwrot korzyści majątkowej;art.405 k.c-**

schemat\_

1”.Stan wzbogacenia” po stronie B(wzbogaconego)

2.”Stan zubożenia” po stronie A( zubożonego)

3.Stan wzbogacenia ”kosztem majątku zubożonego”

4.Tranfer(przesunięcie)korzyści majątkowej z majątku A do B bez podstawy

prawnej

5.Związek funkcjonalny między stanem zubożenia i wzbogacenia

**II. Legitymacja czynna i bierna**

1.Legitymacja czynna( zubożony, jego sukcesorzy ogólni)

2.Legitymacja bierna(bezpodstawnie wzbogacony lub osoba trzecia (art.407 k.c)-schemat

**III. Podstawowe zasady zwrotu korzyści majątkowej(art.405=409 kc.)**

1.Postac zwrotu korzyści( tożsamość korzyści i zwrotu :zwrot in natura, ewent.in

valuta)

2.Czas oceny wartości korzyści

3. Zwrot surogatu korzyści (art.406 k.c.)

4.Zakres zwrotu korzyści (możliwe relacje)

5.Rozmiar odpowiedzialności bezpodstawnie wzbogaconego(zasada aktualności

wzbogacenia i zasada pełnej odpowiedzialności bezpodstawnie

wzbogaconego,art.409 k.c).

**IV Nienależne świadczenia(art.410-411 k.c)**

1.Konstrukcja prawna(art.405 a 410 k.c)

2.Kondykcje.Roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia(4 typy)

3.Wyłaczenia ex lego obowiązku zwrotu świadczenia nienależnego (art.411

k.c)

**V. Swiadczenie niegodziwe(art.412 k.c.)**

1.Ratio legis przepisu art.412 k.c

2.Pojęcier niegodziwości świadczenia de lege lata

3.Skutki prawne zastrzeżenia świadczenia niegodziwego(przepadek świadczenia

na rzecz Skarbu Państwa, tj. podmiotu trzeciego)

**VI. Zbieg roszczeń w prawie cywilnym**

1.Pojęcie zbiegu roszczeń w prawie cywilnym(wybór roszczenia i sekwencja

prawna zbiegających się roszczeń

2.Przykłady zbiegu roszczeń obligacyjnych (art.414 k.c ,art.443 k.c)

3.Zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art.405 i 410 k.c.) i

roszczeń odszkodowawczych (art.414 k.c)

4.Problem zbiegu roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z

innymi roszczeniami( nieodszkodowawczymi)

*-----------------------------------------------------aktualizacja 20.II.2021 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

**Cześć Dwunasta(Rozdział XII).Umowy obligacyjne. Część**

**ogólna(art.387-396)**

**I. Umowa obligacyjna jako instytucja prawa obligacyjnego**

1.Pojęcie „umowy obligacyjnej”

2. Consensus i dissensus (funkcje concensusu)

3.”Umowa obligacyjna” a „ stosunek obligacyjny”

4.Regulacja prawna umów obligacyjnych w prawie cywilnym(regulacja w części

ogólnej, w części szczegółowej i pozakodeksowa).

A. Postulat „zupełności” k.c.i jego realizacja

B. Otwarty katalog umów w obrocie prawnym

5.Umowy nazwane, umowy nienazwane i umowy mieszane( contractus

nominatus, innominatus i mixtus)

**II. Zasada swobody umów(art.353(1)k.c**

1.Ujęcie zasady w przepisach k.c (zasada autonomii woli)

2.Ograniczenia zasady swobody umów

A. Ograniczenia wskazane w art.353(1) k.c

B. Ograniczenia natury systemowej(katalog otwarty)

**III. Znaczenie milczenia w prawie cywilnym. Inforamcje ogólne**

1.Pojęcie „milczenia” (silencium)

2. Zasada systemowa i wyjątki ode niej (ex lege i ec contractu)

3 Rodzaje skutków prawnych milczenia ex lege(przykłady)

A.Milczące przyjęcie oferty oferenta(artr.68(2) kc. miedzy przedsiębiorcami(przesłanki)

B. Powstanie obowiązku odszkodowawczego (art.736 k.c, w razie braku

odpowiedzi na ofertę zawarcie umowy zlecenia)

C Milczenie spadkobiercy w pewnym okresie powodujące przyjęcie

spadku(art.1015 par.2 k.c)

D. Milczenie jako odmowa wyrażenia zgody przy niektórych czynnościach

prawnych(art.,.17kc,520 k.c)

E. Inne sytuacje szczególne(art.385(4)kc)

F. Milczenie jako tzw. zgoda transplantancyjna(po smierci dawcy narządu-

ustawa z 2005 r.).

4.Prawnme znaczenie tzw. milczenia reklamacyjnego(art.7a ustawy z 30.V

2014 r. o prawach konsumenta z 2014 r. i art.8 ustawy z 15.VIII s2015 r. o

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku

finansowym\*(Dz.U z 2017 r.,poz.2270 ze zm.)-uchwała SN z 13,VI 2018 r.,III

CZP 113/17-Zob Materiały do Wykładu-Orzecznictwo

**IV. Podstawowe klasyfikacje umów obligacyjnych**(Uwaga –pytanie istotne przy

uczeniu się umów z części szczególnej prawa cywilnego)

1..Kryteria podziału umów obligacyjnych

1. Sposób dojścia do skutku- konsensualne i realne

3 Rodzaje skutków prawnych- o skutku obligacyjnym, o skutku

rozporządzającym , o skutkach podwójnych(art.155,509 k.c.)

4.Kryterium podmiotu zobowiązanego - jednostronne zobowiązujące,

dwustronnie zobowiązujące

5 Funkcja umów- umowy główne (podstawowe ) i umowy dodatkowe-pacta

adiecta(art.394-296,483-484 k.c

6 Kryterium odpłatności- odpłatne i nieodpłatne

7.Element losowości - losowe i nielosowe

8 Kryterium wzajemności(art.487 k.c)-wzajemne i niewzajemne

9 Kryterium wpływu causae na skuteczność czynności prawne (przysparzającej)-

kauzalne i abstrakcyjne

10.Kryterium sposobu zobowiązania się dłużnika- zobowiązanie starannego

działania i zobowiązanie rezultatu

11.Kryterium powiązania między umowami- -tzw. pakiety umów w obrocie

konsumenckim

12.Kryterium ilości umów – umowy ramowe i umowy pojedyncze

13.Kryterium podmiotu-umowy konsumenckie i niekonsumenckie

14.Kryterium powiązania akcesoryjności -umowy akcesoryjne i

nieakcesoryjne

**V. Umowy powiernicze w polskiej praktyce kontraktowej**

1.Rozwoj umów powierniczych w prawie polskim. Przyklady

(regulacje ustawowe i praktyka kontraktowa)

2.Cechy umowy powierniczej(schemat)

3.Umowa przewłaszczenia powierniczego rzeczy ruchomej(analiza-

schemat)

**VI. Pacta adiecta (art.394-396,483-484 k.c-)sschemat**

----------------------------------------------------------*aktualizacja-24.II-------------*

**VII. Umowa ramowa**

**VIII. Umowa przedwstępna- pactum de contrahendo(art.389-390 k.c)**

**IX. Umowa o świadczenie niemozliwe(art.387 k.c). Culpa in contrahendo**

X**. Umowy „gwarancyjne”-umowy dotyczące osób trzecich(art.391-393 k.c)-**

schemat

1.Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art.391 k.c)

2.Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia

3,Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej—pactum in faworem

tertii(art.393 k.c.)

**XI. Umowy konsumenckie w prawie polskim. Wiadomości podstawowe**

1.Rezim prawny. Podstawowe akty prawne

2.Pojecie „konsumenta”(art.22(1) k.c.,art.44 ustawy o prawachk konsumenta z

2014 r.

3.Charakter prawny przepisów o ochronie konsumenta

4.Obowiązek przedsiębiorcy udzielania odpowiedzi konsumentowi na jego

reklamację (art.7a ustawy z 2014 r.)

5.Skutki prawne spełnienia konsumentowi niezamawianego świadczenia (art.5

ustawy z 2014 r.)

6.Ustawowe prawo odstąpienie konsumenta od umowy konsumenckiej(art.27 i

n. ustawy z 2014 r.)

*----------------------------------------------------------------------------------- aktualizacja 25.II.2021 r CDN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

**Cześć trzynasta (Rozdział XII).Wzorce umowne i ich kontrola(art.384-385(4)k.c)**

**I.Pojęcie wzorca umownego(art.384)(wyszykac jakiś wzorzec w internecie i** włączyć

go wykładu

II. **Rodzaje wzorców umownych. Lex contractus w obrocie prawnym**

1.Indywidulne i korporacyjne

2 Ogólne (spełniające cechy przewidziane w art.384 i n k.c ) i szczególne

(np. taryfy przedsiębiorstw energetycznych)

3. Branżowe ( np. ubezpieczeniowe, bankowe, spedycyjne, medyczne)

**III. Zalety i wady posługiwania się wzorcem .Dla przedsiębiorcy i**

**konsumenta.** Zjawisko destandaryzascji dla niektórych kontrahentow(np.

*private banking)*

**IV. Zagadnienia podstawowe(konstrukcyjne) związane z wzorcem**

1.Twóreca wzorca (przedsiębiorca, usługodawca),nazwa wzorca(b.rózna),postać

wzorca( dokumentowa ,elektroniczna)

2.Wiązanie wzorcem(konsumenta i nie-konsumenta)

3.Priorytet umowy indywidualnej wobec wzorca

4. Zasada transparentności wzorca i interpretacja wzorca

5.Zmiana wzorca w czasie trwania stosunku obligacyjnego

**V. Ogólny podział klauzul umownych(schemat)**

**VI. Kontrola sądowa incydentalna i abstrakcyjna klauzul umownych (in concreto i**

**in abstracto)-schemat**

**VII. Zmiana systemu kontroli abstrakcyjnej wzorca(kontrola administracyjna)-**

**schemat**

1.Przyczyny wprowadzenia modelu kontroli administracyjnej(ustawa z 5.VIII. 2015 r..Dz.U z 2015 r.,poz.1634)

2.Glowne elementy kontroli administracyjnej de lege lata

---------------------------------------------------------------------- aktualizacja 26.II.2021 r.

**Część czternasta(Rozdział XIV).Prawo odszkodowawcze-3 częsci**

**Część pierwsza. Zagadnienia ogólne prawa odszkodowawczego**

**I.Stosunek odszkodowawczy .Systemy odpowiedzialności odszkodowawczej-**

**schemat**

**II. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Podstawowe pojęcia-schemat**

**III. Pojęcie i rodzaje szkody-schemat**

1.Cechy”szkody” o charakterze ogólnym-

2.Normatywne i doktrynalne określenia szkody

3.Podstawowe podziały szkody. Szkoda i krzywda

**IV. Ustalenie istnienia szkody(krzywdy) -schemat**

1. Koncepcja dyferencjacji(róznicy)

2. Elementy szkody(struktura szkody)-damnum emergens i lucrum cessans-

361 par.2 k.c)

3 Postacie uszczerbku majątkowego i krzywdy(b .różne stany faktyczne)

4 Dowód istnienia szkody i krzywdy(art.6 kc.;poszkodowany ,pokrzywdzony)

**V. Ustalenie rozmiaru szkody ( ceny z jakiej daty,jakie ceny-rynkowe lub inne)-**

**schemat**

**VI. Ustalanie rozmiaru krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia(art.445 k.c)-schemat**

**VII. Zasada kompensacji i ograniczenia wysokości odszkodowania -schemat**

1. Zasada pełnej kompensaty szkody(odszkodowanie pełne)

2. Ograniczenie wysokości odszkodowania (schemat)

**VIII. Związek przyczynowy(schemat**)

1Koncepcje związku przyczynowego(koncepcja związku adekwatnego,art.,361

par.1 k.c)

2. Podstawowe funkcje związku przyczynowego( kreacyjna-przesłanka

odpowiedzialności odszkodowawcza, delimitacyjna-wyznaczenie zakresu

odpowiedzialności odszkodowawczej)

3. Związek przyczynowy odszkodowawczy a inne związki kauzalne w prawie

cywilnym(np. związek jedności przyczyny i skutku,art.405 kc.,związek

normatywny art.422 k.c-tu sam ustawodawca tworzy taki związek, związek

czynności fraudacyjnej z niewypłacalnością (art.527 k.c)

**IX. Sposoby naprawienia szkody(art.363 par.1 k.c)**

1.Restytucja naturalna i pieniężna

2.Rodzaje restytucji naturalnej(fizyczna,gospodarcza)

3.Równorzędnośc prawna sposobów i wybor sp[osobu(art.363 par.1 k.c)

(ograniczenie wyboru przy krzywdzie-zadośćuczynienie pieniężne)

4.. Kwestia prawnej kwalifikacji wyboru( zobowiązanie alternatywne-

art.365 k.c czy facultas alternativa ?)

**X. Funkcje obowiązku naprawienia szkody**

5.Zasadnicze funkcje(kompensacyjna i inne )

6. Hierarchia funkcji(zasadnicze znaczenie ma funkcja kompensacyjna i ona

właśnie wyróżnia odpowiedzialność cywilną od karnej; sąd karny może w

określonym zakresie stosować tzw. środki karne o charakterze

odszkodowawczym,art.46-48 k,k.)

**XI. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej(cywilnej)-schemat**

**X. Zasada winy w prawie polskim-** schemat

1.Wina a bezprawność(zarzut subiektywnej i obiektywnej wadliwości

postępowania)

2 Rodzaje (gradacja)winy. Casus. Siła wyższa-schemat

3.Wina imienne i” wina anonimowa”-schemat

4.Struacyjne postacie winy-schemat

5.Ekskulpacka a egzoneracja -schemat

-------------------------------------------------------------------------*aktualizacja-17.III. 2021--------------*

**Cześć druga. Odpowiedzialność kontraktowa(art.471 i n).**

**(typowe pytania z tej materii**; zob. podręcznik*---🡪Z.Radwanski, A.Olejniczak, Zobowiązania.Cz.ogolna .Warszawa 2020,,roz.VII par.29 s.348-370;377-381*

I.Niemożliwość świadczenia i jego skutki(art.475 kc; s. 356-361 podrecznika)

II. Opóznienie i zwłoka dłużnika i ich skutki(s.362-367 )

III.Opóżnienie (zwłoka) wierzyciela i jej skutki( art.486 ;s.369-371 )

IV. Kara umowna(art.483-484 kc;s.377-381)

**Część trzecia. Odpowiedzialność deliktowa(art(415 -449(1O)k.c**; **typowe pytania z tej materii(**przygotowujemy się z-----🡪 podręcznika-Rozdzial V

I Przykłady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka(wybrać i omówić,np.436 kc.)

II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osoby poddane

Nadzorowi(art.427-428 k.c)

III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzone przez zwierzęta(art.431 k.c)

IV. Odpowiedzialność przełożonego za szkodę powierzoną przez podwładnego

(43o k.c.)

V. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona wykonywaniem władzy

publicznej(art.417-417(2)k.c.[[1]](#endnote-1)

VI. Zadośćuczynienia za krzywdę (art.445,448 k.c)

VII. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny(art.449(1)-art.449(10) k.c

VIII. Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie słuszności( np.art.471(2),431 par 2,art.

428 k.c)

--------------------------------------------------------------- *aktualizacja z 18.III.2021-*

*ostateczna--------------------------------------------------------------------------------------------*

**Część piętnasta (Rozdział XV).Umowa sprzedaży(art.535-602 k.c.)**

**I Prawna regulacja umowy sprzedaży de lege lata(**przepisy k.c. tworzące polski

model umowy sprzedaży i regulacje pozakosdeksowe)

1.Umowa sprzedaży konsumenckiej( ustawa z 30.V.2014 r.o prawach konsumentas-do egzaminu wystarczy materia zawarta w Rozdziale XII pkt XI\_ umowy konsumenckie

2.Międznarodowa sprzedaż towarów ( wystarczy informacje w tym punkcie-*Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów*-*Wieden 11.IV* *1980 r*.,tzw. konwencja wiedeńska; cel konwencji-wyłączenie stosowania prawa krajowego; możliwość wyłączenia przepisów konwencji i poddania sprzedaży przepisom prawa krajowego)

**II. Podmioty umowy sprzedaży(art.,535 k.c.-sprzedający, kupujący**)

**III. Istotne postanowienia (essentialia negotii) umowy sprzedaży(art.535,555 k.c.)**

-schemat

IV. **Cechy prawne umowy** (konsensualna, odpłatna, zobowiązująca ,wzajemna,

inne cechy- vide przestawienie cech prawnych każdej umowy -----🡪 Rozdział XII,

pkt IV ;w ten sposób charakteryzujemy każdą umowę-vide Rozdział XVII w

opracowaniu

V **Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży inne niż należące do postanowień**

**istotnych umowy**(przykłady)-zob .schemat do pkt. III-wyzej

**VI .Rękojmia za wady fizyczne i prawne**(art.560 i n k.c-schemat-streszczenie )

**VII. Gwarancja przy sprzedaży**(art.577 i n.k c)-schemat streszczenie

**VIII. Rękojmia a gwarancja przy sprzedaży. Porównanie instytucji**-schemat-

streszczenie

**IX. Szczególne rodzaje sprzedaży** (art.583-602 k.c-schemat –streszczenie.

------------------------------------------------------------------------------------*aktualizacja z 14.III.2021*

*r.);pozostaje jeszcze opracowanie rozdziału XIV (prawo odszkodowawcze) i rozdziału*

*XVI-umowy szczegółowe. MB-------------------------------------------------------------------------------------------*

**Część szestnasta (Rozdział XVI ).Część szczegółowa. Umowy(art.603- art.921 k.c)**

**I.Sposób przestawiania umowy nazwanej na egzaminie**(schemat uczenia się i

odpowiedzi na egzaminie ustnym/on-line lub pisemnym)

1.**Podmioty danej umowy**(według nazewnictwa kodeksowego; wspomina o nich pierwszy przepis danej umowy przewidująca postanowienia przedmiotowo istotne umowy; np. z zakresie **umowy najmu**----🡪**najemca** i --🡪 **wynajmujący** –art.659 k.c)

**2.Postanowienia przedmiotowo istotne danej umowy** (essentialia negotii);zob. przykładowe schematy niektórych umów;

**3.Cechy prawne niektórych**

**umów**(np.odpłatna/nieodpłatna;wzajemna/niewzajemna;losowa/nielosowa

**4. Inne zagadnienia szczegółowe** związane z daną umową**------.> zob pkt IV**

**II Umowy nazwane wyłączone z egzaminu:**

1.umowa przewozu

2.umowa ubezpieczenia

3.Umowa spedycji

4.Umowa składu

**III.** Obowiązują **do egzaminu instytucje uregulowane w części szczególnej**

1.Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia(art.752 i n kc; quasi-umowa

2. Przyrzeczenie publiczne(art.919 i n. kc.;oświadczenie woli jednostronne)

**IV Zob. schematy nazwanych umów obligacyjnych(niektórych)**

**V Przykładowe zestawienia nazwanych umów obligacyjnych- schematy**

**-----------------------------------------------------------------***aktualizacja 16.III,2021 r.)------------------*

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. [↑](#endnote-ref-1)