**Ubezwłasnowolnienie całkowite a ubezwłasnowolnienie częściowe**

Instytucję ubezwłasnowolnienia (zarówno całkowitego, jak i częściowego) regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), dalej „k.c.”.

Zgodnie z art. 13 § 1 k.c. osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Natomiast art. 13 § 2 k.c. stanowi, iż dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Jak wynika z brzmienia ww. przepisów przesłankami ubezwłasnowolnienia całkowitego są okoliczności takie, jak: choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania, jednak tylko i wyłącznie wtedy kiedy występują u osoby fizycznej w takim stopniu, że nie jest ona w stanie pokierować swym postępowaniem. Warto zauważyć, że ustawodawca nie zaliczył wprost do przesłanek ubezwłasnowolnienia np. marnotrawienia majątku (które często związane jest z pijaństwem lub narkomanią). Jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zachowanie polegające na wyzbywaniu się majątku w sposób lekkomyślny (np. wskutek prowadzenia hulaszczego trybu życia), może być przejawem występującej u takiej osoby choroby psychicznej, a tym samym może to być uznane za przejaw choroby psychicznej. Takie jednak okoliczności w każdym przypadku badane są przez sąd rozpoznający sprawę.

Procedurę wszczęcia postępowania w zakresie ubezwłasnowolnienia (zarówno całkowitego jak i częściowego) regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 14 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1360), dalej „k.p.c.”. Zgodnie z art. 545 § 1 ww. ustawy wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
3. jej przedstawiciel ustawowy.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 545 § 2 k.p.c., krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.

Jak wskazano powyżej, przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego są wymienione w [art. 13 § 1](https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(13)par(1)&cm=DOCUMENT) k.c. wyczerpująco i nie ma możliwości orzeczenia ubezwłasnowolnienia z powodu innych okoliczności. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w przepisie tym stwierdza się, iż osoba spełniająca przesłanki do ubezwłasnowolnienia „może być ubezwłasnowolniona”. W związku z powyższym w każdej sytuacji od decyzji sądu będzie zależało czy przesłanki ubezwłasnowolnienia zostały w danej sytuacji spełnione. Sąd może zatem zaniechać ubezwłasnowolnienia osoby chorej psychicznie, jeżeli ubezwłasnowolnienie to w większym stopniu osłabiłoby pozycję tej osoby, niż przyniosło jej pomoc.

W odróżnieniu od ubezwłasnowolnienia całkowitego, przesłankami ubezwłasnowolnienia częściowego uregulowane zostały w art. 16 § 1 k.c., zgodnie z którym osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Zgodnie §  2 ww. artykułu dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Ubezwłasnowolnienie częściowe jest orzekane z tych samych przyczyn, co ubezwłasnowolnienie całkowite, jednak możliwe jest przede wszystkim dopiero wobec osoby pełnoletniej, czyli takiej, która ukończyła 18 rok życia. Ponadto przesłanki „psychiatryczne” ubezwłasnowolnieni, są te same, jakie przewiduje kodeks cywilny dla ubezwłasnowolnienia całkowitego, ale mają mniejsze natężenie, niż te dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Warto wskazać, że orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu nie są orzeczeniami „bezterminowymi”. Zgodnie bowiem z art. 559 § 1 k.c., sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono; uchylenie może nastąpić także z urzędu. § 2 ww. przepisu stanowi, że sąd może w razie poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu - zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite.

Na koniec wskazać należy, że sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych (zgodnie z art. 544 § 1 k.p.c.). W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu (zgodnie z art. 544 § 2 k.p.c.).

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać:

1. Wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe czy całkowite).
2. Wyczerpujące uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przyczyn jego złożenia (m.in. wskazać należy w jakich placówkach leczył się bądź leczy uczestnik i jaka jest jego sytuacja majątkowa).
3. Wskazanie stanu cywilnego osoby, która ma być ubezwłasnowolniona i złożenie odpisu skróconego aktu urodzenia uczestnika (jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika oraz wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania małżonka, jeśli uczestnik jest wdową/wdowcem, to wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeśli uczestnik jest osobą rozwiedzioną, to fakt ten należy wykazać poprzez złożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa zawierającego informację o rozwodzie lub przez załączenie odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego).
4. Wskazanie stosunku wnioskodawcy wobec uczestnika poprzez złożenie odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego. Jeśli wnioskodawca jest ojcem uczestnika wystarczy odpis skróconego aktu urodzenia; jeśli wnioskodawczyni jest matką uczestnika i po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko, to zamiast swego odpisu skróconego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni; jeżeli wnioskodawczyni jest siostrą uczestnika i na skutek zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, to również zamiast swego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni.
5. Należy wskazać kandydata na kuratora, podając jego dane personalne, adres zamieszkania oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Kurator ustanawiany jest w celu ochrony praw uczestnika postępowania w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie (kandydatem na kuratora powinien być przede wszystkim małżonek, krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie). Kandydat na kuratora nie może być stroną postępowania o ubezwłasnowolnienie. Zalecane jest załączenie wraz z wnioskiem wyrażonej na piśmie zgody takiej osoby o podjęciu się pełnienia tej funkcji.
6. We wniosku należy zaznaczyć, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.
7. Wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym.
8. Do wniosku należy dołączyć w oryginale wspomniane wyżej akty stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo oraz aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry lub psychologa, lub neurologa z rozpoznaniem choroby.

Opłata wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 40 zł.

**r. pr. Łukasz Jaremek**