WYTYCZNE

z dnia 3 stycznia 2020 r.

do organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

1. Podstawy prawne kwalifikacji wojskowej, w szczególności:
	1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), **zwana dalej „ustawą”**;
	2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294);
	3. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
	(Dz. U z 2019 r. poz. 1464);
	4. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571
	i 1815);
	5. ustawa 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092
	i z 2019 r. poz. 730);
	6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020);
	7. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r.
	poz. 537, 577, 730 i 1590);
	8. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), **zwana dalej „Kpa”;**
	9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.
	w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991),
	10. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawiesposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich
	oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej(Dz. U. poz. 51 i z 2019 r. poz. 97);
	11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
	12. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.
	poz. 1980), **zwane dalej „rozporządzeniem”**;
	13. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981);
	14. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się
	do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735, z 2019 r., poz. 2477);
	15. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawieorzekania
	o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258) - *trwa proces legislacyjny jego nowelizacji;*
	16. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r.
	poz. 1282).
2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalony został na okres
**od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.**
3. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono **na dzień 16 stycznia 2020 r.** Ogłoszenia należy dokonać w drodze rozplakatowania obwieszczeń w miejscach publicznych, najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie. Wskazanym byłoby pewną liczbę obwieszczeń rozplakatować dodatkowo na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji
na terenie danego powiatu.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wzywa się:
5. mężczyzn urodzonych w 2001 r. tzw. „rocznik podstawowy”;
6. mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „roczniki starsze”;
7. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
	1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
	2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
	po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
8. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 ppkt 11 Wytycznych;
9. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „ochotnicy”.
10. Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta) za pomocą wezwań imiennych, których wzory określa rozporządzenie wymienione w pkt 1 ppkt 12 Wytycznych:

1) wzór **załącznik Nr 1** stosuje się w celu wzywania osób, o których mowa w ustawie
art. 32 ust. 1 (rocznik podstawowy), w art. 32 ust 3 (roczniki starsze) oraz w art. 48 ust. 1 (kobiety),

2) wzór **załącznik Nr 2** stosuje się w celu wezwania osób, o których mowa w ustawie
art. 28 ust. 4b (stawały już do kwalifikacji, orzeczono im **kat. B,** wnioskują o jej zmianę) oraz art. 32 ust. 4 (ochotnicy, ochotniczki).

1. Wezwania imienne należy rozsyłać za pocztowym poświadczeniem odbioru, a zwrotki dołączać do dokumentacji kwalifikacji wojskowej. Wezwania powinny uwzględniać rozłożenie zgłaszanie się osób na różne godziny w ciągu dnia pracy komisji, uwzględniać miejscowe uwarunkowania komunikacyjne, a także w miarę równomiernie obciążać godziny pracy PKLek w danym dniu – ze względów organizacyjnych i porządkowych, wskazane byłoby określanie różnych godzin stawiennictwa.
2. W uzasadnionych przypadkach termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej można uzgadniać w trybie indywidualnym z osobą wezwaną, jeżeli osoba taka zwróci się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem w tej sprawie i usprawiedliwi przyczynę niestawienia się.
3. **Listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej** sporządza wójt, burmistrz (prezydent miasta) wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia wskazanego w pkt 1 ppkt 12 Wytycznych, w dwóch (2) egzemplarzach - dla każdej gminy (miasta, dzielnicy) oddzielnie. Należy ją sporządzić z wnikliwą starannością, przestrzegając zapisy **art. 32 ust. 9 pkt 1 ustawy** oraz **§ 9 rozporządzenia**. Do ich sporządzania należy wykorzystać wydruki komputerowe danych osobowych mężczyzn urodzonych w 2001 r., skonfrontować je z danymi źródłowymi
(tj. z rejestrami osób objętych rejestracją i wykazami osób o nieuregulowanym stosunku
do powszechnego obowiązku obrony, przekazanymi przez WKU), dokonać ich aktualizacji (skreśleń bądź uzupełnień) z wykorzystaniem danych osobowych z ewidencji ludności. Dopiero po dokonaniu tych czynności oraz pominięciu osób skreślonych listę należy ponumerować - pozwoli to na zminimalizowanie liczby błędów popełnianych przy sporządzaniu sprawozdania
z pracy komisji lekarskiej. Jeden egzemplarz tak sporządzonej listy, podpisany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), należy przekazać przewodniczącemu PKLek.
4. Do kwalifikacji nie należy wzywać i poddawać badaniom lekarskim osób uznanych, jako czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kat. „B”) przed upływem okresu tej niezdolności chyba, że osoba taka sama ubiega się (tj. złożyła wniosek) o zmianę orzeczenia
na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z powodu istotnych zmian w stanie zdrowia (w przypadku stwierdzenia takich zmian PKLek uchyla orzeczenie o zaliczeniu do kategorii „B” i orzeka
o stopniu zdolności tej osoby do służby wojskowej na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, wyników dodatkowych badań specjalistycznych lub obserwacji szpitalnej oraz w oparciu o dokumentację medyczną przedstawioną przez tę osobę. W odniesieniu do osób, wobec których orzeczona była czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej (kat. „B”) na okres
24 miesięcy od dnia badania, PKLek powinna orzec o zdolności (kat. „A”) albo o braku zdolności (kat. „D” lub „E”).
5. Jako niedopuszczalne należy uznać poddawanie badaniom przez PKLek. osób posiadających prawomocne orzeczenia o kategorii zdolności „D” lub „E” - nawet w przypadku, gdy same wystąpią z wnioskami o skierowanie ich na komisję lub zgłoszą się osobiście do PKLek.
W takim przypadku właściwymi do orzekania są wojskowe komisje lekarskie.
6. Wobec osób wezwanych, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - bez uzasadnionej przyczyny, należy pryncypialnie stosować, z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKLek albo WKU, środki przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, z mocy art. 32 ust. 10 ustawy, są zobowiązani zarządzać przymusowe doprowadzanie przez Policję lub nakładać grzywnę w celu przymuszenia. Zaniechanie złożenia wniosku
o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, w stosunku, do których dokonano ustaleń (w postępowaniu wyjaśniającym), że przebywają poza miejscem stałego pobytu (np. za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego, a także nie mogły zapoznać się z treścią obwieszczenia wojewody wzywającego do kwalifikacji wojskowej. W razie nieskuteczności środków egzekucji administracyjnej należy stosować przepis art. 224 pkt 1 i 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości ukarania karą grzywny lub ograniczenia wolności. Przepis ten stosować także w stosunku do osób, które stawiając się do kwalifikacji:
nie przedstawiają wymaganych dokumentów, odmawiają poddania się badaniom lekarskim,
nie wykonują zlecanych przez komisję badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej, a także nie zgłaszają się ponownie do komisji z wynikami tych badań.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy osób, które posiadają orzeczoną stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności **można nie poddawać badaniom lekarskim, pod warunkiem,
że przedstawią komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność** na podstawie, którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej. Natomiast, jeżeli osoba spełniająca którąkolwiek z ww. przesłanek zażąda przeprowadzenia badania przez PKLek, badania należy przeprowadzić. Stawienie się tych osób do PKLek może być spełnione poprzez stawienie się przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika tej osoby, dysponującego orzeczeniem albo wypisem z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz z całą posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia tej osoby potwierdzającą występujące u niej schorzenie,
w tym wynikami badań specjalistycznych.
8. Starosta jest zobowiązany do zapewnienia lokalu dla PKLek, a także pomieszczenia
wraz z wyposażeniem niezbędnym przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej.
Nie ma natomiast obowiązku dokonywania zakupów sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na ten cel. Nie ma natomiast przeciwwskazań do użyczenia przez starostę, w ramach współpracy oraz w miarę posiadanych możliwości, sprzętu będącego w dyspozycji starostwa powiatowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy transport takiego sprzętu do miejsca przeprowadzania kwalifikacji
z WKU lub pozyskiwanie go z innego źródła nie znajdowałby racjonalnego uzasadnienia. Pamiętać należy jednak o obowiązku zapewnienia ochrony danych osobowych osób ujmowanych w ewidencji wojskowej.
9. Organizując kwalifikację należy mieć na uwadze wymóg stworzenia dla komisji lekarskiej warunków do zachowania intymności przeprowadzanych badań lekarskich. Stanowiska pracy komisji winny być tak przygotowane, aby osoby poddawane badaniom lekarskim mogły
się przygotować do odbycia badań (np. rozbierać), w sposób niekrępujący, bez możliwości wglądu (podglądu) osób nieupoważnionych oraz by dostęp do osób rozebranych posiadali wyłącznie lekarz(e) wchodzący w skład komisji*.*
10. Osoby, które kwestionują obowiązek poddania się badaniom lekarskim należy informować
o możliwości przeprowadzenia tych badań tylko w obecności lekarza (lekarzy), a także
o odpowiedzialności karnej w przypadku odmowy poddania się takim badaniom
(art. 224 pkt 3 ustawy).
11. Starostowie są obowiązani do przestrzegania zasady, że budżet kwalifikacji wojskowej
(część 85, dział 750, rozdział 75045 ustawy budżetowej), jest przeznaczony wyłącznie na cele bezpośrednio związane z tym przedsięwzięciem. Zauważyć należy, że zarówno ustawa, jak
i wydane na jej podstawie rozporządzenia nie regulują w sposób szczegółowy zasad wydatkowania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na zorganizowanie
i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Nie katalogują również materiałów i innych przedmiotów oraz usług, zakup, których uznać można jako zasadny bądź bezzasadny dla realizacji tego zadania. Istotnym jest zatem, aby ponoszone wydatki ściśle wiązały się
z koniecznością zrealizowania, postawionych w ustawie i aktach wykonawczych staroście, zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zostały we właściwy sposób udokumentowane dowodami finansowymi.
12. PKLek odbywają posiedzenia w terminach ustalonych w WPKW, ale mogą być one zarządzane także w innym terminie, w uzasadnionych przypadkach, np. w celu zakończenia rozpoczętego postępowania, powrót osoby po wykonaniu dodatkowych badań lekarskich lub badań specjalistycznych, obserwacji szpitalnej, konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy
na skutek odwołania lub przekazania przez WKLek albo potrzebę wszczęcia postępowania
z urzędu (art. 28 ust. 4 i 4d ustawy).
13. Dokumentację gminną, w tym egzemplarz listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, prowadzi pracownik delegowany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), dyżurujący
w lokalu komisji w dniach przewidzianych w WPKW dla danej gminy, miasta (miasta
na prawach powiatu). **Osoby takie zobowiązane są do posiadania imiennego upoważnienia podpisanego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) do wykonywania określonych czynności w imieniu organu** - art. 32 ust. 5 - 10 ustawy, art. 268a Kpa.
14. Lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę (art. 30 ust. 2 ustawy) wg. stawek ustalonych przez wojewodę na podstawie rozporządzenia wskazanego w pkt. 1 ppkt 10 Wytycznych, ale pod warunkiem wykonywania tej pracy poza godzinami ich pracy zawodowej. Dokumentem potwierdzającym powyższe będzie pisemne oświadczenie tych osób o wykonywaniu pracy w komisji poza godzinami ich pracy zawodowej. Wynagrodzenie może być wypłacone także sekretarzowi komisji, jeżeli wykonywał pracę w komisji poza godzinami pracy ustalonymi regulaminem pracy urzędu kierującego do pracy w komisji.
15. Podstawę prawną do wydania orzeczenia przez komisje lekarskie stanowią przepisy art. 26 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy i art. 30a ust. 1 i ust. 4. Orzeczenia komisji lekarskich
są decyzjami administracyjnymi i poza elementami określonymi w art. 107 § 1 Kpa, zgodnie
z art. 107 § 2 Kpa oraz przepisami szczególnymi muszą zawierać wyszczególniony z imienia
i nazwiska skład komisji lekarskiej, pełnione w niej funkcje, a także być podpisane przez osoby do tego uprawnione. Należy podkreślić, że poza ww. elementami, orzeczenie komisji powinno zawierać także uzasadnienie prawne i faktyczne.

**W uzasadnieniu prawnym** orzeczenia należy podać kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, określenie paragrafu i punktu wynikającego z „Wykazu chorób i ułomności
przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz do pełnienia takiej służby poza granicami państwa”, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia wskazanego w pkt 1 ppkt 15 Wytycznych(Grupa I kolumna 3 i 4) wraz z objaśnieniami szczegółowymi.

**W uzasadnieniu faktycznym** orzeczenia należy powołać się na przeprowadzone przez komisję lekarską badania, dokumentację medyczną (jeśli została przedstawiona przez osobę stawiającą się do kwalifikacji wojskowej), przeprowadzone dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną (jeżeli osoba została na nie skierowana i wykonała je), na podstawie których zakwalifikowano schorzenie do konkretnego paragrafu i punktu oraz zaliczono do jednej
z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie faktów, które komisja uznała za udowodnione, wszystkich dowodów, na których się oparła, oraz przyczyny z powodu których innym dowodom odmówiła wiarygodności. Uzasadnienie orzeczenia sprowadzające się jedynie do wpisania odpowiedniego paragrafu
i punktu z Wykazu lub ograniczenie się do sformułowania „zdrowy” albo „zdolny do służby wojskowej”, bez wskazania schorzenia czy ułomności, jest niezgodne z wymogami prawa. Wymóg uzasadniania orzeczeń komisji lekarskiej nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej art. 40 ustawy wskazanej w pkt 1 ppkt 7 Wytycznych. W przypadku schorzeń lub ułomności, które wymagają określenia, w jakim stopniu schorzenie bądź ułomność (ze względu na nasilenie lub etap terapii) wpływa na sprawność organizmu (upośledza znacznie czy nieznacznie lub nie upośledza), a w następstwie - na zaliczenie do odpowiedniej kategorii zdolności do służby wojskowej. Brak uzasadnienia lub uzasadnienie lakoniczne - może stanowić podstawę do wniesienia odwołania lub nawet zmiany tego orzeczenia w trybie nadzoru. Szczegółowe uzasadnienie orzeczeń komisji wymagane jest również w sytuacji, gdy rodzaj rozpoznanego schorzenia lub ułomności może być zakwalifikowany do różnych kategorii np.
„A lub do D”. W razie stwierdzenia kilku chorób lub ułomności komisje lekarskie mogą korzystać z możliwości określonej w art. 30a ust. 3 ustawy.

**W Pouczeniu**, zgodnie z art. 107 § 1 pkt. 7Kpa należy ująć zapis informujący
o przysługującym odwołaniu, w jakim trybie go składać, do kogo kierować i w jakim terminie oraz o przysługującym prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach jego zrzeczenia się.
Art. 127aKpadopuszcza możliwość zrzeczenia się prawa wniesienia odwołania
od orzeczenia przez wszystkie strony postępowania już w trakcie biegu terminu do jego wniesienia (14-tu dni, art. 129 § 2 Kpa). Z chwilą doręczenia organowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne. Orzeczenia prawomocnego nie można skarżyć do sądu
(art. 16 § 3 Kpa). Strony zrzekając się prawa do wniesienia odwołania zrzekają się również prawa do wniesienia skargi do sądu.

1. Osobie skierowanej na dodatkowe badania lekarskie lub obserwacje szpitalne, która
nie zgłosiła się ponownie do komisji lekarskiej z wynikami tych badań lub obserwacji bądź
ich w ogóle nie przeprowadziła **można wydać** orzeczenie (o ile jest to oczywiście możliwe) tylko na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego przed skierowaniem jej na dodatkowe badania oraz przedłożonej komisji dokumentacji medycznej - informację o tym fakcie należy ująć w uzasadnieniu orzeczenia.
2. Osoby powołane **do zastępowania** przewodniczącego, członka lub sekretarza komisji lekarskiej wykonują obowiązki wynikające z poszczególnych funkcji, a w związku z tym mają uprawnienia odpowiednio: przewodniczącego, członka lub sekretarza komisji i podpisują **orzeczenia lekarskie jako: przewodniczący, członek lub sekretarz.**
3. W księdze orzeczeń lekarskich należy ujmować wyłącznie osoby, które stawiły się
do kwalifikacji wojskowej, odnotować czy i jakie dokumenty dot. stanu zdrowia przedłożono komisji, kto wydał, datę wydania, wyniki badań lub obserwacji oraz inne fakty wynikające
z tych dokumentów. Niezależnie od wpisu, kopie tych dokumentów należy włączyć
do indywidualnych akt orzekanej osoby, stanowią bowiem dowody w sprawie.
W uzasadnieniu orzeczenia należy wymienić te dokumenty, na których komisja oparła swoją decyzję oraz wskazać te dokumenty, których nie uwzględniono (z podaniem przyczyn
ich odrzucenia) - art. 107 § 3 Kpa.
4. Dokumentację kwalifikacji wojskowej należy odpowiednio zabezpieczać w czasie dnia pracy komisji lekarskiej i po jej zakończeniu każdego dnia. Natomiast po zakończeniu kwalifikacji przez dana komisję dokumentację należy skompletować i przechowywać zgodnie z § 14 ust. 1
i 2 rozporządzenia wskazanego w pkt. 1 ppkt 12 Wytycznych.

**UWAGA**

Znowelizowano *rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się
do kwalifikacji wojskowej* (Dz. U. z 2013 r. poz. 735, z 2019 r., poz. 2477). Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Z informacji przekazanej przez MSWiA wynika, że w 2020 r. kontynuowane będą dalsze prace nad nowelizacją aktów prawa w zakresie dot. kwalifikacji wojskowej, w kierunku uwzględnienia najpilniejszych wniosków i postulatów wojewodów i przewodniczących WKLek, ujętych
w sprawozdaniu za 2019 r. oraz w latach poprzednich, w tym także stawek wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich.

O ważniejszych wydarzeniach i trudnościach w organizacji i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej proszę informować na bieżąco Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Krucza 5/11, 00-568 Warszawa: sekretariat  (tel. 22 695-66-01/02) lub bezpośrednio osoby prowadzącą problematykę kwalifikacji wojskowej tj.:

– Krzysztof Janiuk (tel. 22 695-73-75,  e-mail: kjaniuk@mazowieckie.pl);

– Monika Borowska (tel. 22 695-73-71, e-mail: mborowska@mazowieckie.pl);

– Paweł Zając (tel. 22 695-73-11, e-mail pzajac@mazowieckie.pl).

Opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich MUW

na podstawie *Wyjaśnień* przekazanych przez Wydział

Ochrony Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA.

opracowali: Krzysztof Janiuk, Monika Borowska