**Dyscyplina:** **NAUKI PRAWNE**

1. Do Szkoły Doktorskiej w zakresie dyscypliny nauki prawne może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, która ukończyła jednolite magisterskie na kierunku Prawo (lub innym) oraz studia II stopnia (np. na kierunku Administracja lub innym).

2. Doktorant może realizować temat pracy doktorskiej w następujących zakresach:

* Teoria i filozofia prawa
* Prawo administracyjne ogólne
* Materialne prawo administracyjne
* Postępowanie administracyjne – ogólne i szczególne,
* Postępowania administracyjne jurysdykcyjne i niejurysdykcyjne
* Postępowanie sądowoadministracyjne
* Publiczne prawo gospodarcze
* Prawo samorządowe (samorząd terytorialny, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy)
* Prawo konstytucyjne
* Prawo ustrojowe
* Prawo wyborcze
* biografistyka historycznoprawna
* Prawo informatyczne i geoinformacyjne
* Prawo nieruchomości
* Prawo cywilne (zagadnienia ogólne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe)
* Prawo rodzinne i opiekuńcze
* Postępowanie cywilne
* Postępowanie egzekucyjne
* Prawo karne
* Postępowanie karne
* Prawo wykroczeń
* Postępowanie w sprawach o wykroczenia
* Kryminalistyka
* Taktyka kryminalistyczna
* Technika kryminalistyczna
* Psychologia kryminalistyczna
* Czynności procesowo-kryminalistyczne
* Polskie prawo parlamentarne
* Kryminologia
* Postępowanie w sprawach nieletnich
* Historia prawa (powszechna i Polski)
* Historia ustroju (powszechna i Polski)
* Prawo rolne
* Prawo ochrony środowiska
* Prawo gospodarcze i handlowe
* Prawo spółek
* Prawo zamówień publicznych
* Prawo oświatowe
* Prawo nauki i szkolnictwa wyższego
* Prawo pomocy społecznej
* Doktryny polityczne i prawne (w tym wybitne postaci polskiej doktryny prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz ich zaangażowanie w praktykę konstytucyjną
i administracyjną po odzyskaniu niepodległości)
* Prawo medyczne
* Prawa człowieka
* Prawo międzynarodowe publiczne
* Prawo międzynarodowe prywatne
* Prawo europejskie (w tym praw Unii Europejskiej)
* Prawo finansowe
* Prawo podatkowe
* Prawo pracy
* Inne, ustalone z promotorem (np. prawo w turystyce, prawo w logistyce itd.).

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:

a) Projekt badawczy (0-15 pkt.) zgłaszany przez kandydata, który może być w przyszłości tematem jego pracy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tys. oraz nie większą niż 20 tys. znaków bez spacji (nie wliczając bibliografii). Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów reprezentujących dyscyplinę naukową, w której oferowany jest projekt badawczy.

Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:

* sformułowanie problematyki badawczej – 0–3 pkt.,
* znajomość aktualnego stanu badań – 0–3 pkt.,
* proponowana metodologia – 0–3 pkt.,
* nowatorstwo i wartość poznawcza – 0–3 pkt.,
* możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego – 0–3 pkt.

b) Rozmowa kwalifikacyjna(0-20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania
i zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzy ogólnej z danej dyscypliny naukowej. Rozmowa ma także na celu ustalenie, czy kandydat podjął wcześniej współpracę z osobą, która może być jego promotorem. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w poszczególnych kategoriach:

* umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego – 0–5 pkt.,
* umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu (przesłanek, celu badań, wybranej metodologii, oryginalności rozwiązania problemu badawczego) – 0–5 pkt.,
* umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej – 0–5 pkt.,
* ogólna wiedza w zakresie danej dyscypliny– 0–5 pkt.

c) Ocena aktywności naukowej(0-7 pkt.) z ostatnich 5 lat:

* publikacja (samodzielna lub we współautorstwie) w czasopiśmie naukowym za minimum 70 pkt, (współ)autorstwo monografii, komentarza do ustawy – 0-2 pkt.,
* (współ)autorstwo publikacji w czasopiśmie za mniej niż 70 pkt, (współ)autorstwo systemu prawa lub rozdziału w monografii w  wydawnictwie  uwzględnionym w wykazie MEiN  – 0-1 pkt.,
* udział w konferencji naukowej (w tym o charakterze międzynarodowym) z wygłoszonym referatem – 0-1 pkt.,
* staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny– 0-1 pkt.,
* praca w kole naukowym, projekty naukowe zrealizowane w ramach działalności zawodowej – 0-1 pkt.,
* nagrody lub wyróżnienia naukowe – 0-1pkt.

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji -wydruk.