**Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:**

1. **wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;**
2. **w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku wskazanego wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;**
3. **wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;**
4. **złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.**

**Wyznaczono wojewodów dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego – jako organy właściwe w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydawania decyzji w tych sprawach.**

Z właściwości wojewodów, mogą skorzystać obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca.

**1. PODSTAWA PRAWNA:**

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2023 r. poz. 192) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenia
w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań
o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. z 2022 r. poz. 1498),
a także inne akty wykonawcze.

**2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:**

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Spraw Obywatelskich

**Kontakt:**
pokój: 326
tel.: (17) 867-13-64, (17) 867-13-26
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

**3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:**

Cudzoziemiec składa wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz (F-01/KIU-305) wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka i dołącza do niego:

1. aktualną fotografię, wyraźną o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
2. oryginał (do wglądu) ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. oryginały (do wglądu) dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno
z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej,
4. w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Ze względu na to, że we wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka wskazuje się adres zamieszkania **za granicą** (Cześć B – Adres zamieszkania) w przypadku osób, które mają adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wniosku należy również dołączyć Oświadczenie o adresie zamieszkania na terytorium RP („F-02/KIU-305”). We wniosku należy wskazać ostatni adres zamieszkania za granicą.

Nadto, w miarę możliwości, prosimy o dołączenie do wniosku krótkiego życiorysu,
w którym należy zawrzeć przede wszystkim informację o przodkach, od których wywodzi się swoje polskie pochodzenie.

Zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej powinno potwierdzać aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej **ostatnich trzech lat**;

Wykazanie posiadania znajomości języka polskiego następuje przez przedłożenie:

* certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
* świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

W odniesieniu do wnioskodawców, którzy nie wykazali posiadania znajomości języka polskiego w oparciu o wyżej wymienione dokumenty, oceny znajomości języka polskiego dokonuje podczas rozmowy konsul / wskazany wojewoda.

W przypadku małoletnich cudzoziemców do wniosku należy dołączyć:

1. oryginał (do wglądu) aktu urodzenia małoletniego,
2. dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku śmierci jednego z rodziców – akt zgonu,
3. oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców,
4. w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny,
5. oryginały (do weryfikacji) dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków małoletniego cudzoziemca było narodowości polskiej.

Do złożenia wniosku dla małoletniego wymagana jest obecność obojga rodziców.

W przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku wymagane jest przedłożenie:

* oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku złożone przed wojewodą przez drugiego rodzica, chyba że drugiemu
z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska oraz
* oryginału lub uwierzytelnionej kopii paszportu (stron - z danymi osobowymi, miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania) drugiego rodzica.

Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, który spełniał warunki dotyczące polskiej narodowości, Karta Polaka może być przyznana małoletniemu na wniosek żyjącego rodzica w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki dotyczące polskiej narodowości.

W przypadku śmierci obojga rodziców, z których przynajmniej jeden spełniał warunki dotyczące polskiej narodowości, Karta Polaka może zostać przyznana małoletniemu na wniosek przedstawiciela ustawowego w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki dotyczące polskiej narodowości.

Zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez zagraniczne zasoby archiwalne
(w tym dołączane do takich zaświadczeń uwierzytelnione kopie dokumentów historycznych) obligatoryjne mają być opatrzone klauzulą apostille. W przypadku braku spełnienia tego wymogu, dokument taki nie będzie wystarczający do uznania faktów w nim zawartych.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 96 poz. 465), na podstawie której ukraińskie oraz polskie dokumentu urzędowe są uznawane zarówno w Polsce jak i na Ukrainie bez potrzeby ich legalizacji - nie dotyczy procedury administracyjnej.

W toku sprawy może wystąpić konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów stanu cywilnego, tj. pełnego wyciągu z państwowego rejestru / zasobu aktów stanu cywilnego - w przypadku dołączenia do sprawy wtórnika / duplikatu stanu cywilnego zawierającego wpis o polskiej narodowości wnioskodawcy bądź jego wstępnych.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemiec obowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu i jednocześnie posiadać jego kopię. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów (w tym dokumentów podróży) z wyłączeniem samych formularzy wniosków.

**4. OPŁATY:**

Zwolnione z opłaty.

**5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:**

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Po wprowadzeniu przez właściwego konsula lub wojewodę, wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do właściwego rejestru, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także inne organy administracji publicznej, przedstawiają informację, czy za odmową przyznania cudzoziemcowi Karty Polaka przemawiają względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub czy cudzoziemiec działał lub działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka. Właściwe organy przedstawiają informacje, o których mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do właściwego rejestru.

**6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ:**

Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 27 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołania należy adresować do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Decyzja wydana **zgodnie z żądaniem strony**, czyli decyzja, w której powołany jest zapis art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego **– jest ostateczna w administracyjnym toku instancji** i nie przysługuje na nią odwołanie Na taką decyzję przysługuje skarga, którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Wpis stały od skargi wynosi 300 złotych (płatny na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie).

**7. UWAGI:**

Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub wskazany wojewoda.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Jeżeli po osiągnięciu pełnoletności, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem, o którym powyżej, posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie jej ważności oraz podpisze deklarację przynależności do Narodu Polskiego, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem oryginałów dokumentów potwierdzających polską narodowość przodków (jednego z rodziców, jednego z dziadków lub dwójki pradziadków). Karta Polaka nie potwierdza posiadania polskiej narodowości jej posiadacza. Z wnioskodawcą będzie przeprowadzona rozmowa mająca na celu ocenę związków z polską oraz znajomości języka polskiego.

**Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka** może zostać złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu jej ważności.

**8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:**

Zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego w sprawach wniosków o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wydanych w tych sprawach, przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście;
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
* podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność (m.in.: Minister Spraw Zagranicznych, Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, Szef Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstwa dyplomatyczne RP, komendanci oddziałów i placówek Straży Granicznej, Komendant Wojewódzki Policji
w Rzeszowie oraz komendanci komisariatów policji, Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie, dyrektorzy archiwów państwowych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Akt Dawnych, urzędy miast/urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, IPN, NIK, KAS, CBA, Prokuratura, sądy),
* podmioty wykonujące zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją eDok (Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie),
* podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;
1. przysługuje Pani/Panu prawo do:
* dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
* żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne,
* żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
* żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
1. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
2. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1. listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP lub /PUWRzeszow/skrytka
3. e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl
4. osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Opracował: Łukasz Pietruszka, Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich

Sprawdził: Łukasz Pietruszka, Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich

Udostępnił: Tomasz Błażej, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców