|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **USTAWA**  **z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym** | **USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r.**  **o Trybunale Konstytucyjnym**  **(Przepisy ostateczne)** | **USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r.**  **o Trybunale Konstytucyjnym**  **(Przepisy przejściowe)** | **Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym** |
| **Kwalifikacje osób kandydujących** | Art. 5.3. Sędzią TK może zostać osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego SN[[1]](#footnote-2) lub NSA[[2]](#footnote-3) | Art. 18 Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz  1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego,  2) w dniu wyboru ma ukończone 40 lat i nie ukończyła 67 lat. | Bez zmian | Art. 18  Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. |
| **Postanowienia ustaw determinujące kalendarium prac Sejmu w związku z procedurą wyboru** | Art. 30 ust. 3 Regulaminu Sejmu stanowi: Wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie:  1) 30 dni przed upływem kadencji. | Art. 19  Ust. 2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału.  Ust. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 wynosi 21 dni.  Ust. 4. Organ właściwy na podstawie Regulaminu Sejmu wyraża opinię w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2.  Ust. 5. Szczegółowe wymogi dotyczące wniosku oraz tryb postępowania z wnioskiem określa Regulamin Sejmu | Art. 137  W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015 termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2. Wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy | Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu 30 dni przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału – 19 ust.  2  Uchylono art. 136 i 137 ustawy z 25 czerwca 2015 r. |
| **Treść ślubowania** | Art. 5. 5. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta  Rzeczypospolitej ślubowanie następującej treści:  „Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków  sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na  straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z  najwyższą starannością.”  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.  6. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się  stanowiska sędziego Trybunału | Art. 21. 1. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ślubowanie następującej treści:  „Uroczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego będę wiernie  służyć Narodowi i stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to bezstronnie, według mego  sumienia i z najwyższą starannością, oraz strzegąc godności sprawowanego urzędu.”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.  2. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału. | Bez zmian | Art. 21. 1 otrzymał brzmienie:  „1. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  w terminie 30 dni od dnia wyboru, ślubowanie następującej treści:  „Uroczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego, będę  wiernie służyć Narodowi i stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to  bezstronnie, według mego sumienia i z najwyższą starannością oraz strzegąc godności sprawowanego  urzędu.”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.”,  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  „1a. Złożenie ślubowania rozpoczyna bieg kadencji sędziego Trybunału.”; |
| **Kadencja Prezesa i Wiceprezesa TK** | Kadencja powiązana z momentem powołania oraz indywidualną kadencją sędziego wybranego na to stanowisko | Bez zmian | Bez zmian | Wprowadzono:  Art. 2:  „Kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”  (Ustawa wchodzi w życie 5 grudnia 2015 r.) |
| **Wybór Prezesa i Wiceprezesa TK** | Art. 15. 1. Prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent  Rzeczypospolitej spośród dwóch kandydatów przedstawionych na każde stanowisko  przez Zgromadzenie Ogólne.  2. Kandydatów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału wybiera  Zgromadzenie Ogólne spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu tajnym  uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Wybór powinien być dokonany nie  później niż trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego prezesa lub  wiceprezesa. W przypadku opróżnienia stanowiska prezesa lub wiceprezesa  Trybunału wyboru kandydatów dokonuje się w terminie jednego miesiąca. | Art. 12. 1. Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród dwóch kandydatów przedstawionych  przez Zgromadzenie Ogólne.  2. Kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne, nie później niż 3 miesiące przed  dniem upływu kadencji Prezesa Trybunału, spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą  liczbę głosów. W razie opróżnienia stanowiska Prezesa Trybunału, wyboru kandydatów dokonuje się w terminie 30 dni. | Bez zmian | Art. 12. 1 i 2 otrzymały brzmienie:  „1. Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród co najmniej trzech kandydatów  przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat. Na stanowisko Prezesa Trybunału można być powołanym  dwukrotnie.  2. Kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne w ostatnim miesiącu kadencji  Prezesa Trybunału spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.  W razie opróżnienia stanowiska Prezesa Trybunału wyboru kandydatów dokonuje się w terminie 21 dni.”; |

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego SN: Art. 22. § 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany ten, kto:

   1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;

   2) jest nieskazitelnego charakteru;

   3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

   4) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej;

   5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;

   6) ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

   § 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 6, nie dotyczą osoby, która pracowała w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego NSA:

   **Art. 7.** § 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego może być powołany ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1–4 i 6, (ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego; wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej); jeżeli ukończył 40 lat oraz pozostawał co najmniej dziesięć lat na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo przynajmniej przez dziesięć lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Wymaganie ukończenia 40 lat nie dotyczy sędziego, który co najmniej przez trzy lata pozostawał na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. [↑](#footnote-ref-3)