Kraków, dnia 27 listopada 2023 r.

OAP-II.420.2.1.2023

 **Patroni Koordynatorzy**

 **oraz Patroni Praktyk**

 **aplikantów aplikacji prokuratorskiej**

***Dotyczy: praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej XIII. rocznika po 22. zjeździe***

W oparciu o § 1 pkt 2 zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie Nr 539/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyki przez aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, uprzejmie przedstawiam szczegółowy zakres tematyczny, który powinien być przedmiotem praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej odbywanych w dniach **od 15 do 26 stycznia 2024 roku w prokuraturach rejonowych u prokuratorów wykonujących zadania z zakresu prawa cywilnego i od 29 stycznia do 2 lutego 2024 roku w sądach rejonowych – wydziałach rodzinnych i nieletnich.**

Celem praktyki w prokuraturach rejonowych (u prokuratorów wykonujący zadania z zakresu prawa cywilnego) jest zapoznanie się z czynnościami i metodyką pracy prokuratora na odcinku Pc, a w tym: obecność przy przesłuchiwaniu świadków i odbieraniu wyjaśnień od stron postępowania; gromadzenie materiału dowodowego właściwego dla prowadzonej sprawy oraz przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

**Patroni praktyk winni zadbać, aby aplikanci sporządzili projekty co najmniej:**

- 5 wniosków wszczynających postępowania nieprocesowe w jednej z kategorii spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym z zakresu prawa rodzinnego (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonania władzy rodzicielskiej)

- 7 wniosków wszczynających postępowania nieprocesowe w jednej z kategorii spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym na podstawie ustaw szczególnych, takich jak: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Prawo o aktach stanu cywilnego, o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych

Celem praktyki w sądach rejonowych – wydziałach rodzinnych i nieletnich jest zaznajomienie aplikantów z czynnościami i metodyką pracy sędziego rodzinnego pod kątem utrwalenia wiedzy zdobytej podczas zjazdu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie:

- wykonywania władzy rodzicielskiej (pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia, przywrócenia władzy rodzicielskiej);

- pieczy zastępczej (rodzinnej, instytucjonalnej);

- rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka;

- zarządu majątkiem dziecka;

- uregulowania i wykonywania kontaktów z dzieckiem;

- opieki i kurateli (i jej rodzajów – art. 98 i 99 k.r.o.)

- opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie;

- przysposobienia (krajowego i zagranicznego);

- spraw rozpoznawanych na gruncie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę);

- spraw rozpoznawanych na gruncie ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Prawo o aktach stanu cywilnego, o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

**Patroni praktyk winni zadbać, aby aplikanci wzięli udział w co najmniej
5 rozprawach lub posiedzenia sądu w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu nieprocesowym.**

**Praktyka powinna przygotować do sprawdzianu.**

Przedmiotem sprawdzianu, który aplikanci będą pisać po odbyciu praktyk po 22. zjeździe, tj. w dniu 5 lutego 2024 r., będzie sporządzenie projektu wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe w jednej z kategorii spraw będących przedmiotem 22 zjazdu. Dlatego ważnym jest, aby aplikanci podczas praktyk opanowali tę umiejętność w jak najwyższym stopniu.

 Kierownik

 Działu Dydaktycznego

 w Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej

dr Rafał Łyżwa

 prokurator

Załącznik do zaleceń do praktyk – wyciąg z programu aplikacji prokuratorskiej

**Udział prokuratora w postępowaniu nieprocesowym**

Postępowanie nieprocesowe – wszczęcie postępowania przez prokuratora (art. 7 k.p.c, art. 511 § 2 k.p.c.). Odmienności w stosunku do postępowania procesowego (art. 506–525 k.p.c.). Kodeksowe i pozakodeksowe kategorie spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem roli prokuratora (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej) oraz zawartych w ustawach szczególnych (o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Prawo o aktach stanu cywilnego, o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych).

**Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu nieprocesowym (prowadzi sędzia)**

Wybrane zagadnienia prawa materialnego:

Opieka nad małoletnim, nadzór nad sprawowaniem opieki, zagrożenie dobra dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie. Kuratela i jej rodzaje (art. 98 i 99 k.r.o.). Odebranie osoby pozostającej pod opieką. Postępowanie wykonawcze w sprawach opiekuńczych.

Wybrane zagadnienia prawa procesowego:

Postępowania niesporne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, zwłaszcza postępowanie w przedmiocie zarządzeń opiekuńczych, postępowanie w przedmiocie pieczy zastępczej i sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Zagadnienia postępowania toczącego się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń, przyjmowanie i wykonywanie dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz ustanowienie europejskiego poświadczenia spadkowego w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.