**PROGRAM MERYTORYCZNY**

**OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE**

**I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI**

**I ETAP SZKOLNY**

Od uczestników Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oczekuje się gruntownej wiedzy na temat systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego i pracy, w tym z zakresu, który jest wskazany w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz historia w szkole ponadpodstawowej.

W etapie szkolnym pytania dotyczą następujących zagadnień:

1. Konstytucja RP
2. Parlament RP – władza ustawodawcza w RP
3. Prezydent RP
4. Rada Ministrów RP
5. Sejm i Senat
6. Sądy i trybunały, KRS, prokuratura i policja w RP
7. Samorząd terytorialny w RP
8. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego w RP
9. Instytucje państwowe – kadencje, sposób powoływania i szefowie
10. Prawo i systemy prawne
11. Rodzaje, dziedziny i gałęzie prawa
12. RP jako państwo prawa
13. Prawo cywilne i rodzinne
14. Prawo karne
15. Prawo pracy
16. Jednostki samorządu terytorialnego
17. Prawo administracyjne, w tym także podział administracyjny Polski
18. Unia Europejska i jej organy
19. Organizacje międzynarodowe
20. Stolice krajów, ich waluty oraz władze
21. Polityka krajowa i zagraniczna
22. Historia – ważne wydarzenia dla Polski oraz doniosłe wydarzenia zagraniczne

**II ETAP OKRĘGOWY**

Etap II Olimpiady polega na rozwiązaniu trzech kazusów z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Rozwiązanie kazusów będzie wymagało od uczestników znajomości przepisów prawa, umiejętności sporządzania pism, uzasadniania stanowisk oraz wskazywania prawidłowych podstaw prawnych.

**III ETAP CENTRALNY**

Etap centralny to „turniej” wiedzy. Zostanie on podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich to runda eliminacyjna, w której wszyscy gracze będą odpowiadali na pytania jednocześnie. Pytania formułowane będą tak, aby odpowiedź brzmiała „TAK/NIE” lub „PRAWDA/FAŁSZ”. Zła odpowiedź spowoduje wyeliminowanie uczestnika. Do drugiej rundy przejdzie pięciu uczestników. Następnie finaliści będą odpowiadali na losowe pytania do momentu udzielenia trzech nieprawidłowych odpowiedzi.

Wszystkie pytania pojawiające się w trakcie III etapu Olimpiady będą dotyczyły zagadnień z niżej wymienionych gałęzi prawa. Ich znaczna część będzie oparta wprost o przepisy podstawowych ustaw dotyczących poszczególnych gałęzi prawa, tj.:

1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo cywilne
3. Prawo karne
4. Prawo administracyjne
5. Prawo pracy

Uczestnik III etapu Olimpiady powinien posiadać wiedzę dotyczącą prawa i wymiaru sprawiedliwości wykraczającą poza podstawę programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie i posiadać elementarną wiedzę z prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego i prawa pracy. Pytania III etapu odpowiadają poziomowi wymagań (efektów kształcenia) określonych w standardach kształcenia dla studiów na kierunku prawo lub administracja.

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności laureatów i finalistów Olimpiady wykraczają poza wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym.