|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zajęć:  | Organizacja produkcji zwierzęcej | ECTS | 4 |
| Nazwa zajęć w j. angielskim: | The organization of animal production |
| Zajęcia dla kierunku studiów: | Zootechnika  |
|  |  |
| Język wykładowy: | polski | Poziom studiów: | I |
| Forma studiów:  | ¨stacjonarnex niestacjonarne | Status zajęć: | ¨ podstawowex kierunkowe | ¨ obowiązkowe x do wyboru | Numer semestru: 7 | x semestr zimowy¨semestr letni  |
|  |  | Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): | 2019/2020 | Numer katalogowy: | WNZ-ZT-1Z-07Z-06.3\_19 |
|  |
| Koordynator zajęć: | Dr Marek Balcerak |
| Prowadzący zajęcia: | - |
| Jednostka realizująca: | Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt |
| Jednostka zlecająca: | Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt |
| Założenia, cele i opis zajęć: | Cele przedmiotu: Opanowanie ogólnej wiedzy z zakresu organizacji służb administracyjnych i hodowlanych. Określenie podstawowych tendencji w produkcji zwierzęcej jak również przyczyn zaistniałych zmian.. Przekazanie wiedzy z zakresu finansowania, opodatkowania i kontroli gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej. Nabycie praktycznej umiejętności rejestracji i prowadzenia dokumentacji podmiotów prowadzących hodowlę lub handel zwierzętami. Opis zajęć: Znaczenie produkcji zwierzęcej w rolnictwie i gospodarce narodowej. Tendencje i wskaźniki. Analiza produkcji zwierzęcej: zadania, cel, rodzaje, kierunki i zakres analizy. Podstawowe czynniki decydujące o organizacji produkcji zwierzęcej, stopniu specjalizacji i technologii. Rozwój hodowli, regulacje prawne.. Rola służb weterynaryjnych w hodowli i obrocie zwierzętami. Schemat organizacji służb administracyjnych i hodowlanych. Agencje rządowe zadania, rola, działalność. Produkcja zwierzęca w przedsiębiorstwie i gospodarstwie rolnym. Zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej i hodowlanej. Zwierzęta w programach rolnośrodowiskowych. Hodowla zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystyce. Grupy producenckie. Zasady prowadzenia sklepu zoologicznego i obrotu handlowego zwierzętami egzotycznymi. Unijne elementy wsparcia produkcji zwierzęcej. Znaczenie planowania w gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji zwierzęcej. Opodatkowanie, ubezpieczenia i zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym. Dokumentacja weterynaryjno-hodowlana. Organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych. Hodowla zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. Funkcjonowanie intensywnych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej. Zasady transportu i obrotu zwierzętami żywymi. Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych w zakresie poprawy konkurencyjności produkcji zwierzęcej. Zasady funkcjonowania grup producenckich. Ocena efektywności. Plan organizacyjny. |
| Formy dydaktyczne, liczba godzin: | W – wykład, liczba godzin 16C - ćwiczenia audytoryjne, liczba godzin 8  |
| Metody dydaktyczne: | Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemów, konsultacje |
| Wymagania formalne i założenia wstępne: | Wiedza z zakresu podstaw ekonomii, znajomości rynku, makro i mikroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw. |
| Efekty uczenia się: | Wiedza:W1 - podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania produkcją zwierzęcą. | Umiejętności:U1 - charakteryzować podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu administracji i kontroli oraz oceniać ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem hodowlanym.U2 - prowadzić obowiązującą dokumentację w zakresie działalności rolniczej | Kompetencje:K1 - definiowania i kierowania projektami restrukturyzacji jednostek wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej  |
| Sposób weryfikacji efektów uczenia się: | Zaliczenie pisemne w formie testu |
| Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się: | Test z pytaniami i odpowiedziami |
| Elementy i wagi mające wpływna ocenę końcową: | zaliczenie w formie testu – 100%, |
| Miejsce realizacji zajęć: | Sala dydaktyczna,  |
| Literatura podstawowa i uzupełniająca:1. Gębska M, Filipiak T Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych Warszawa 2006
2. Jarka S. Projekt gospodarczego urządzenia gospodarstwa rolniczego Warszawa 2005
3. Oleszko A Prawo rolne Lublin 2004
4. Podstawka M, Podstawy finansów teoria i praktyka Warszawa 2005
5. Sznajder M, Przezbórska L, Agroturystyka Warszawa 2006
 |
| UWAGI |

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

|  |  |
| --- | --- |
| Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: | **100 h** |
| Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: | **1,3ECTS** |

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria efektu | Efekty uczenia się dla zajęć: | Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku | Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy\*) |
| Wiedza – W1 | podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania produkcją zwierzęcą. | K\_W11 | 2 |
|  |  |  |  |
| Umiejętności – U1 | charakteryzować podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu administracji i kontroli oraz oceniać ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem hodowlanym. | K\_U12 | 2 |
| Umiejętności – U2 | prowadzić obowiązującą dokumentację w zakresie działalności rolniczej | K\_U12 | 2 |
|  |  |  |  |
| Kompetencje – K1 | definiowania i kierowania projektami restrukturyzacji jednostek wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej | K\_K04 | 1 |
|  |  |  |  |

\*)

3 – zaawansowany i szczegółowy,

2 – znaczący,

1 – podstawowy,