|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH THÁI BÌNH  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

# LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

**Ngành đào tạo: Đại học Luật**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 640/QĐ-ĐHTB, ngày 14/12/2019)*

**1. Tên học phần:** Luật Tố tụng dân sự **Mã học phần**: 0101001958

**2. Số tín chỉ:** 3 (3,0,6)

**3. Trình độ:** Dành cho sinh viên năm thứ 3

**4. Phân bổ thời gian:**

- Lên lớp: 45 tiết

+ Lý thuyết/Thực hành/: 32 tiết

+ Seminar/Bài tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 3 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài

- Tự học: 90 tiết

**5. Điều kiện tiên quyết:**

Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Dân sự.

**6. Mục tiêu của học phần:**

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

***6.1.******Về kiến thức*:**

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm, nhiÖm vô, nguån cña luËt tè tông d©n sù; kh¸i niÖm, thµnh phÇn chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù vµ ®Þa vÞ ph¸p lÝ cña c¸c chñ thÓ trong tè tông d©n sù; c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt tè tông d©n sù.

- X¸c ®Þnh ®­îc c¸c lo¹i vô viÖc d©n sù thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n, thÈm quyÒn cña toµ ¸n ®èi víi quyÕt ®Þnh c¸ biÖt cña c¬ quan, tæ chøc kh¸c; viÖc ph©n ®Þnh thÈm quyÒn gi÷a c¸c toµ ¸n theo cÊp vµ theo l·nh thæ.

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm chøng minh, ®èi t­îng chøng minh, ph­¬ng tiÖn chøng minh vµ c¸c ho¹t ®éng chøng minh; kh¸i niÖm, thuéc tÝnh cña chøng cø, c¸c lo¹i chøng cø trong tè tông d©n sù.

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ý nghÜa vµ c¨n cø ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi vµ nhËn diÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cô thÓ.

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ ý nghÜa cña ¸n phÝ, lÖ phÝ; c¸c lo¹i ¸n phÝ, lÖ phÝ vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh ng­êi ph¶i chÞu ¸n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c chi phÝ vÒ tè tông.

- NhËn thøc ®­îc tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù t¹i toµ ¸n. Ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù víi tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt viÖc d©n sù.

***6.2. Về kỹ năng:***

- Thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc ph¸p lÝ vÒ luËt tè tông d©n sù.

- Thùc hiÖn ®­îc mét sè c«ng viÖc cña c¸n bé t­ ph¸p vµ bæ trî t­ ph¸p.

- Ph¸t triÓn kÜ n¨ng lËp luËn, thuyÕt tr×nh tr­íc c«ng chóng.

***6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:***

- N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ vai trß, sø m¹ng cña ng­êi c¸n bé ph¸p lÝ trong giai ®o¹n míi; lu«n nh¹y bÐn víi c¸i míi, chñ ®éng thÝch øng víi thay ®æi.

- H×nh thµnh niÒm say mª nghÒ nghiÖp, t­ t­ëng kh«ng ngõng häc hái, tÝch cùc ®æi míi t­ duy vµ c¸ch thøc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lÝ.

**7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:**

LuËt tè tông d©n sù lµ m«n häc c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cö nh©n luËt, cung cÊp cho ng­êi häc nh÷ng kiÕn thøc ph¸p lÝ vÒ tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, c¬ quan vµ tæ chøc t¹i toµ ¸n.

§èi t­îng nghiªn cøu cña m«n häc lµ nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ luËt tè tông d©n sù, néi dung c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù vµ thùc tiÔn thùc hiÖn chóng t¹i c¸c c¬ quan t­ ph¸p, bao gåm: Kh¸i niÖm vµ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt tè tông d©n sù; thÈm quyÒn d©n sù cña toµ ¸n nh©n d©n; nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông; quyÒn, nghÜa vô cña ng­êi tham gia tè tông; chøng minh vµ chøng cø trong tè tông d©n sù; biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; cÊp, tèng ®¹t vµ th«ng b¸o c¸c v¨n b¶n tè tông; tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù t¹i toµ ¸n cÊp s¬ thÈm, phóc thÈm vµ thñ tôc xÐt l¹i b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña toµ ¸n...

**8. Nhiệm vụ của sinh viên:**

- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;

- Dự lớp: trên 80%.

- Tham gia đầy đủ: 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần

- Tự học: 90 tiết

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

**9. Tài liệu học tập:**

**- Giáo trình chính**:

1. Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, *Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù,* Nxb. CAND, Hµ Néi, 2018.

2. Häc viÖn t­ ph¸p, *Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù,* Nxb. CAND, Hµ Néi, 2017

**- Tài liệu khác:**

1.HiÕn ph¸p n¨m 2013.

2. Bé luËt tè tông d©n sù n¨m 2015.

3. Bé luËt d©n sù n¨m 2015.

**10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:**

***10.1. Tiêu chí đánh giá:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Điểm thành phần** | **Quy định** | **Trọng số** | **Ghi chú** |
| **1** | Điểm đánh giá giảng viên: | Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà. | 10% |  |
| **2** | Điểm kiểm tra định kỳ | - 3 bài kiểm tra | 30 % |  |
| **3** | Thi kết thúc học phần | - 01 bài thi | 60 % | Thi: viết  Thời gian thi 90p |

***10.2. Cách tính điểm:***

**11. Thang điểm**: Theo qui chế tín chỉ

**12. Nội dung chi tiết học phần:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHƯƠNG** | **TÊN CHƯƠNG** | **LÝ THUYẾT**  **(tiết)** | **Thực hành**  **(tiết)** | **Kiểm tra**  **(tiết)** |
| 1 | Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự Việt Nam | 3 | 1 |  |
| 2 | Thẩm quyền của Tòa án nhân dân | 3 | 1 |  |
| 3 | Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự | 3 | 1 |  |
| 4 | Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự | 3 | 1 |  |
| 5 | Biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt, thông báo cá văn bản tố tụng; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng | 3 | 1 |  |
| 7 | Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp sơ thẩm | 3 | 1 |  |
| 8 | Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp phúc thẩm | 3 | 1 |  |
| 9 | Thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự | 3 | 1 |  |
| **Tổng cộng:** 45 | | 32 | 10 | 3 |

**13. Hình thức và nội dung từng tuần:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hình thức TC dạy học** | **Nội dung** | **Thời gian** | **Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu** | **Ghi chú** |
| **Tuần 1** | - Kh¸i niÖm vô viÖc d©n sù, tè tông d©n sù vµ luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam.  - §èi t­îng ®iÒu chØnh vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam.  - Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ thµnh phÇn cña quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù.  \* NhËn bµi tËp lín | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 2** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm nguyªn t¾c cña luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam.  - Néi dung mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 2. | 2 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Seminar |  | 1 |  |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 3** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm vµ c¬ së x¸c ®Þnh thÈm quyÒn d©n sù cña toµ ¸n.  - ThÈm quyÒn cña toµ ¸n theo lo¹i viÖc, thÈm quyÒn cña toµ ¸n c¸c cÊp, thÈm quyÒn cña toµ ¸n theo l·nh thæ vµ nh÷ng tr­êng hîp nguyªn ®¬n, ng­êi yªu cÇu ®­îc lùa chän toµ ¸n.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 3 vµ tuÇn 4. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 4** |  |  |  |  |
| seminar | C¸c nhãm ®­îc ph©n c«ng th¶o luËn:  - Nhãm 1: ThÈm quyÒn cña toµ ¸n theo lo¹i viÖc vÒ d©n sù vµ h«n nh©n gia ®×nh.  - Nhãm 2: ThÈm quyÒn cña toµ ¸n theo lo¹i viÖc vÒ kinh doanh th­¬ng m¹i vµ lao ®éng; thÈm quyÒn cña toµ ¸n ®èi víi quyÕt ®Þnh c¸ biÖt cña c¬ quan, tæ chøc kh¸c.  - Nhãm 3: ThÈm quyÒn cña toµ ¸n c¸c cÊp vµ thÈm quyÒn cña toµ ¸n theo l·nh thæ vµ nh÷ng tr­êng hîp nguyªn ®¬n, ng­êi yªu cÇu ®­îc lùa chän toµ ¸n. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 5** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông vµ ng­êi tham gia tè tông.  - ViÖc thay ®æi thÈm ph¸n, héi thÈm nh©n d©n, kiÓm s¸t viªn vµ th­ kÝ toµ ¸n, ng­êi gi¸m ®Þnh, ng­êi phiªn dÞch.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 5. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 6** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm, nghÜa vô, ®èi t­îng chøng minh, nh÷ng sù kiÖn kh«ng cÇn chøng minh vµ ph­¬ng tiÖn chøng minh. ‎  - Kh¸i niÖm, c¸c thuéc tÝnh cña chøng cø vµ nguån chøng cø.  - Giao nép, thu thËp, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chøng cø.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 6. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 7** |  |  |  |  |
|  | - Trao ®æi vÒ kÕt qu¶ LVN tuÇn 7.  - Kh¸i niÖm, c¸c thuéc tÝnh cña chøng cø, ph©n lo¹i chøng cø vµ nguån chøng cø.  - Giao nép, thu thËp, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chøng cø. | 2 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Seminar |  | 1 |  |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 8** |  |  |  |  |
|  | - C¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi.  - Thñ tôc cÊp, tèng ®¹t, th«ng b¸o c¸c v¨n b¶n tè tông.  - Thêi h¹n, thêi hiÖu khëi kiÖn, thêi hiÖu yªu cÇu.  - ¸n phÝ, lÖ phÝ, chi phÝ tè tông. | 2 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  | 1 |  |  |
| **Tuần 9** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn, ph¹m vi, h×nh thøc khëi kiÖn vô ¸n d©n sù.  - Kh¸i niÖm vµ thñ tôc thô lÝ vô ¸n d©n sù.  - Kh¸i niÖm, ‎ nguyªn t¾c, ph¹m vi, néi dung vµ thñ tôc hoµ gi¶i.  - T¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 9. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 10** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm, nguyªn t¾c, nh÷ng ng­êi tham gia phiªn toµ, ho·n phiªn toµ.  - Thñ tôc tiÕn hµnh phiªn toµ s¬ thÈm.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 10. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | *6* |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 11** |  |  |  |  |
| Seminar | - Trao ®æi vÒ néi dung tuÇn 10.  - Kh¸i niÖm, ý nghÜa, nguyªn t¾c, thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö, nh÷ng ng­êi tham gia phiªn toµ, ho·n phiªn toµ.  - Thñ tôc tiÕn hµnh phiªn toµ s¬ thÈm. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 12** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm phóc thÈm d©n sù.  - Kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ theo thñ tôc phóc thÈm.  - XÐt xö phóc thÈm vô ¸n d©n sù  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 12. | 3 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 13** |  |  |  |  |
|  | - Thô lÝ vô ¸n ®Ó xÐt xö phóc thÈm.  - Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm.  - ChuÈn bÞ xÐt xö, t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ xÐt xö phóc thÈm vµ quyÕt ®Þnh ¸p dông, huû bá, thay ®æi biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi.  - Thñ tôc phóc thÈm c¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n cÊp s¬ thÈm vµ viÖc göi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh phóc thÈm. | 2 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Seminar |  | 1 |  |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |
| **Tuần 14** |  |  |  |  |
|  | - Kh¸i niÖm gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm d©n sù.  - Kh¸ng nghÞ theo thñ tôc gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm.  - XÐt xö gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm.  - Thñ tôc ®Æc biÖt xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh gi¸m ®èc thÈm cña Héi ®ång thÈm ph¸n TANDTC  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 14. | 1 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  | 2 |  |  |
| **Tuần 15** |  |  |  |  |
|  | - Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt viÖc d©n sù.  - Thñ tôc s¬ thÈm gi¶i quyÕt viÖc d©n sù.  - Thñ tôc phóc thÈm quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt viÖc d©n sù.  - §Þnh h­íng th¶o luËn tuÇn 15. | 2 giê TC | *\* §äc:*  - Gi¸o tr×nh luËt tè tông d©n sù, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. CAND, Hµ Néi.  - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản liên quan. |  |
| Seminar |  | 1 |  |  |
| Tự học |  | 6 |  |  |
| Kiểm tra  Đánh giá |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỞNG KHOA**  ***(Đã ký)***  ***Nguyễn Đức Long*** |  | **TRƯỞNG BỘ MÔN**  ***(Đã ký)***  ***Nguyễn Đức Long*** |