**1. PODSTAWA PRAWNA:**

* art. 16 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105).
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1199).

**2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:**

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Spraw Obywatelskich

**Kontakt:**  
pokój: 326  
tel.: (17) 867-13-26, (17) 867-13-66  
e-mail: [o@rzeszow.uw.gov.pl](mailto:o@rzeszow.uw.gov.pl)

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

**I. Warunki ogólne**

Uznanie za repatrianta może nastąpić w trzech trybach.

1. Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia **łącznie** następujące warunki:
2. jest polskiego pochodzenia;
3. przed 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia,   
   o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.)
5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej;
6. **nie zachodzą wobec niej następujące okoliczności**:
7. utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji, lub
8. repatriowała się 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, lub
9. w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
10. uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, lub
11. jej dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
12. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
13. obowiązuje wpis danych osoby do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

**B.** Za repatrianta może być także uznana osoba, która spełnia **łącznie** następujące warunki:

1. jest polskiego pochodzenia;
2. przed 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
3. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
4. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. Dowód potwierdzający posiadanie lub zapewnienie źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagany   
   w przypadku osób małoletnich oraz osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
5. **nie zachodzą wobec niej następujące okoliczności**:
6. utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji, lub
7. repatriowała się 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, lub
8. w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
9. uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, lub
10. jej dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
11. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
12. obowiązuje wpis danych osoby do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

**C.** Za repatrianta może być uznana również osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

* 1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
  2. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny  
     do zajmowania lokalu mieszkalnego. Dowód potwierdzający posiadanie lub zapewnienie źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagany  
     w przypadku osób małoletnich oraz osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. **nie zachodzą wobec niej następujące okoliczności**:

1. utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji, lub
2. repatriowała się 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, lub
3. w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4. uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, lub
5. jej dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
6. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
7. obowiązuje wpis danych osoby do wykazu cudzoziemców, których pobyt  
   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Decyzję w przedmiocie uznania za repatrianta wydaje wojewoda właściwy ze względu na zamierzone miejsce osiedlenia się osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**II. Wniosek**

* Wniosek o uznanie za repatrianta składa się na formularzu (F-01/KIU-195) – Wniosek o uznanie za repatrianta. Wniosek należy wypełnić w języku polskim.
* Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1) życiorys wnioskodawcy;

2) aktualne fotografie wnioskodawcy;

3) decyzję konsula o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wnioskodawcy;

4) poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość  
i obywatelstwo wnioskodawcy;

5) odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;

6) odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny wnioskodawcy;

7) poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu wnioskodawcy;

8) dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania przez wnioskodawcę na stałe przed 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,

9) zaświadczenie, że wnioskodawca pobierał naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi, oraz odpis dyplom (w przypadku osoby wnioskującej w trybie określonym pkt. **I A**).

* Szczegółowe wymogi dotyczące fotografii.

Do wniosku dołącza się aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz, na jednolitym jasnym tle. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania − fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć fotografię przedstawiającą osobę, której wniosek dotyczy, z zamkniętymi oczami, z innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami, jeżeli wiek lub stan zdrowia tej osoby nie pozwala na wykonanie fotografii spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 1.

* W przypadku nieposiadania decyzji konsula o stwierdzeniu polskiego pochodzenia osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta, należy dołączyć dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:
  + polskie dokumenty tożsamości,
  + akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek  
    z polskością,
  + dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,
  + dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,
  + dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,
  + dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej,
  + dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Dokumenty te wojewoda przekazuje konsulowi właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granicą osoby, której wniosek dotyczy, w celu wydania decyzji w sprawie stwierdzenia jej polskiego pochodzenia.

* Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem   
  na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez **polskiego** tłumacza przysięgłego lub **polskiego** konsula.
* Jeżeli wniosek, zawiera braki formalne, wojewoda wzywa do jego uzupełnienia  
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

**III. Dodatkowe dokumenty wymagane, jeżeli wniosek obejmuje małoletniego:**

* Wniosek w imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie składają jej rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden  
  z opiekunów prawnych.
* Odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego.
* Pisemne oświadczenie małoletniego o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni ukończył 16 lat.
* Pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego, złożone przed konsulem lub wyrok sądu pozbawiający władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców (jeśli drugi z jego rodziców nie ubiega się o uznanie za repatrianta).
* Zgodę opiekuna, wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem (w przypadku wniosku obejmującego małoletniego pozostającego pod opieką).
* Oświadczenie drugiego z rodziców oraz opiekuna mogą być złożone konsulowi  
  za pośrednictwem wojewody.

**4. OPŁATY:**

Nie dotyczy.

**5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:**

Zgodnie z k.p.a. do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

**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. Odwołanie należy adresować do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 od niej 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.

**7. UWAGI:**

Brak.

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

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

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 są w celu uznania za repatrianta na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. 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 Wewnętrznych i Administracji, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organy Krajowego Systemu Informatycznego, 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, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnicy urzędów skarbowych, urzędy miast/urzędy gmin, powiatowe urzędy pracy, starostwa, urzędy wojewódzkie, inspekcje pracy, NIK, KAS, CBA, Prokuratura, sądy, dyrektorzy zakładów karnych, jednostki systemu oświaty, jednostki systemu szkolnictwa wyższego);
* 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](mailto: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