**Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG, rok akademicki 2025/2026**

**„Prawo rzymskie” Ćwiczenia**

**Kwestionariusz zadań nr 1**

*Miasto, które się Rzym, Melibeju, zowie, w mniemaniu,*

*Zgoła niemądrym, jam miał za podobne naszemu miasteczku,*

*Dokądśmy zwykli, pasterze, przychówek gnać młodociany;*

*Tak – myślałem ja – psu jest szczenię podobne, a koźle*

*Matce, i tak to drobne z wielkimi-m rzeczy zestawiał.*

*Rzym atoli nad inne miasto o tyle wybujał,*

*Ile nad giętkie kaliny wyniosły cyprys się wznosi.*

Wergiliusz, *Bukoliki 1: I (tłum. T. Korytowski)*

**Cel zajęć:** Prawo rzymskie jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów na studiach prawniczych. Daje jednak słuchaczom wiele korzyści. Poznają oni podstawowe terminy i konstrukcje prawne, sposoby argumentacji, rozwiązania w zakresie systematyki prawa, narzędzia techniki prawniczej. Dowiadują się także, jak działał rzymski „wymiar sprawiedliwości”, jaki był mechanizm prowadzenia postępowania, jak zapobiegano sporom. Studium prawa rzymskiego pozwala odsłonić mechanizmy działania prawa i władzy, ukazuje wreszcie kulturę prawniczą, która od XI wieku n.e. intensywnie kształtowała wyobrażenie o prawie w Europie.

Prawnik potrzebuje wiedzy, doświadczenia i kultury osobistej. Wiedzę zdobędą Państwo podczas uniwersyteckiego studium. Łacińskie słowo *studium* ma wiele znaczeń, m.in. zabawę, ochotę, zapał i dążenie do czegoś. Tak też potraktujmy naszą uniwersytecką przygodę. Bądźmy pełni pasji, chęci poznania, wykraczajmy poza nasze granice.

Znajomość prawa to w języku łacińskim *scientia iuris*. Praca dobrego prawnika musi się jednak opierać także na znajomości stosunków międzyludzkich, poznaniu mechanizmów funkcjonowania sądów, wybiegów pełnomocników procesowych, znajomości zasad funkcjonowania kancelarii prawniczych i wielu innych rzeczy. Prawnik popełnia też błędy i na tych błędach się uczy. Niestety, nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu tego doświadczenia. Musicie nabyć je sami. Dlatego warto kilka godzin w tygodniu poświęcić praktyce a może nawet pracy w kancelarii prawniczej, choćbyście Państwo zaczynali od noszenia kawy i chodzenia na pocztę.

W pracy prawnika i w ogóle w życiu ważna jest kultura osobista. Przejawia się przede wszystkim w stosunku do drugiego człowieka. Rozmawiajmy ze sobą w sposób kulturalny, szanujmy uczucia innych, pomagajmy słabszym. Bądźmy przygotowani na zajęcia i do egzaminów. Właściwym celem egzaminacyjnym jest dążenie do uzyskania oceny dobrej.

**Praca własna studenta:** 360 (docelowo 420) min.

**Zadania:** w ramach przygotowania do ćwiczeń (praca własna), student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią podręczników oraz lektur i sporządzenia słowniczka terminów i pojęć; ponadto winien przetłumaczyć podane proste teksty łacińskie oraz opanować pamięciowo wskazane teksty źródłowe, przedstawić zagadnienie problemowe.

Dodatkowo powinien przygotować się do analizy tekstu źródłowego z tłumaczeniem w języku polskim – wyjaśnienia znajdują się przy tekście poniżej.

Uwaga! Wszystkie zadania musza być wykonywane przez studenta indywidualnie.

*Per aspera ad astra!* – Przez trudy do gwiazd!

**Literatura podstawowa:** T. Giaro, W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, *Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego*, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 43-125; K. Kolańczyk, *Prawo rzymskie*, wyd. 5, s. 35-122 (Zagadnienia wstępne).

**Pomoce:**

Materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej Zakładu Prawa Rzymskiego <https://praworzymskie.ug.edu.pl/>

**Zadania**

**I. Słowniczek terminów i pojęć obowiązujących do samodzielnego sporządzenia**

Pojęcie prawa i jego systematyka: ius, fas, nefas, iniuria, ius Quiritium, ius privatum, ius publicum, iustitia, iurisprudentia, casus

Źródła prawa: fontes iuris oriundi, fontes iuris cognoscendi, mores maiorum, lex duodecim tabularum, lex, plebiscitum, leges rogatae, leges datae, leges publicae, lex contractus, lex collegii, senatus consultum, oratio principis, constitutio principis, decretum, edictum, rescriptum, epistula, mandatum, iurisdictio, imperium, praetor, ius edicendi, edictum perpetuum, ius honorarium, iuris consulti, ius publice respondendi, auditores, veteres, sententiae, regulae, responsum, disputatio, questiones, ius civile, ius honorarium, ius gentium, ius praetorium, fides, ius naturale, ius novum, ius vetus, consuetudo, vetustas, consensus omnium, praeter legem, contra legem, glossa, usus modernus Pandectarum

**II. Tekst przeznaczony do tłumaczenia ze słownikiem**

**Sąd.** Actor causam agit. Ego reum accuso, tu reum defendis, non accusas. Iudex audit. Dico: Iudex, reum condemna! Tu dicis: Iudex, reum absolvere debes, reum absolve! Iudex sententiam dicit. Audi actor, et vos audite! Sententiam audire debetis. Reus et actor sententiam audiunt. Et nos sententiam audimus,

J. Rezler, *Język łaciński dla prawników*, Warszawa 2019, s. 14-16 (tu znajduje się wykaz słówek i wskazówki).

**III. Paremie łacińskie**

*Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim ut non subverti potest* (D. 50, 17, 202) – W prawie cywilnym wszelka definicja jest niebezpieczna, rzadko bowiem się zdarza, by nie można jej wywrócić.

*Ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi* (D. 1, 1, 1 pr.) – Prawo jest, jak umiejętnie Celsus zdefiniował, sztuką tego co dobre i słuszne.

*Omne. ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* (G. 1, 8) – Wszelkie prawo, którym się posługujemy, dotyczy albo osób albo rzeczy albo powództw

*Summum ius, summa iniuria* (Cic, *de off.,* 1, 10, 33) – Najwyższe prawo, najwyższą krzywdą.

**IV. Zagadnienia problemowe:**

Kazuistyka prawa rzymskiego

*Ius edicendi* i rozwój edyktu

Charakterystyka jurysprudencji rzymskiej

Systematyka Gaiusa a systematyka pandektowa

**V. Tekst źródłowy**

D. 1, 3, 24 *Celsus libro nono digestorum*. *Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere.*

D. 1, 3, 24 Celsus w księdze dziewiątej Digestów. Nie przystoi sądzić czy udzielać opinii prawnych bez dobrej znajomości całej ustawy, biorąc pod uwagę jedynie jej fragment.

Analiza tekstu źródłowego polega na podaniu podstawowych informacji o Digestach justyniańskich (skrót D. od *Digesta Iustiniani*) z 533 r. w tym także w kontekście znaczenia tego dzieła w historii prawa. Należy wskazać dane dotyczące jurysty, który widnieje jako autor cytowanego fragmentu. Ponadto należy wyprowadzić wnioski wynikające z miejsca zamieszczenia tekstu w Digestach justyniańskich (każdy akt prawny ma swoją systematykę; Digesta justyniańskie dzielą się na księgi, te z kolei na tytuły, fragmenty i paragrafy). Podać należy informacje dotyczące oryginalnego źródła, z którego fragment został zaczerpnięty (Digesta justyniańskie zawierają fragmenty dzieł prawników rzymskich powstałych w okresie od I w. p.n.e. do III w. n.e.; w tym przypadku chodzi o *Digesta* autorstwa jurysty Celsusa, żyjącego na przełomie I i II w. n.e.).; Po podaniu tych elementów, dokonujemy analizy treści danego fragmentu.

--------------------------------------------

**Ćwiczenia: 2x45 min.**

prowadzący sprawdza wykonanie zadań, wyjaśnia wątpliwości związane z zagadnieniami problemowymi oraz wspólnie ze studentami analizuje tekst źródłowy, z tłumaczeniem w języku polskim.

**Planowany przebieg zajęć:**

sprawdzenie obecności

wprowadzenie do problematyki

sprawdzenie wykonania zadań

zagadnienia problemowe – pytania i wyjaśnienia

tekst źródłowy – analiza ze studentami

podsumowanie zajęć