**PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA PEŁNOLETNOŚCI**

**JESTEM PEŁNOLETNI!**

O chwili uzyskania pełnoletności stanowi art. 10 Kodeksu cywilnego. Zasadą jest, że pełnoletność uzyskuje się w chwili ukończenia 18 roku życia: *Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście*.

Wyjątkowo pełnoletność małoletni uzyskuje poprzez zawarcie małżeństwa. Wyjątek ten dotyczy tylko kobiet.

Artykuł 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: *Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.*

Artykuł 10 Kodeksu cywilnego: *Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa*

**CO SIĘ ZMIENIA?**

Do chwili uzyskania pełnoletności byłeś/byłaś małoletnim, czyli dzieckiem.

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: *Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.*

Małoletni podlega władzy rodzicielskiej uregulowanej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zasadą jest, że władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawują rodzice. Zgodnie z Konstytucją rodzice mieli prawo do wychowania swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP).

Od chwili uzyskania pełnoletności sam/sama decydujesz o sobie – władza rodzicielska Twoich rodziców wygasa.

**PRAWA WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA PEŁNOLETNOŚCI**

**Uzyskanie praw obywatelskich**

Z chwilą ukończenia 18 lat uzyskujesz pełne prawa obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz wziąć udziału w referendum oraz wybierać Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego (art. 62 Konstytucji RP). Szczegółowe zasady wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, a także do Parlamentu Europejskiego, regulowane są w ustawie Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Uwaga: Jako osoba, która ukończyła 18 lat możesz nie tylko wybierać, ale i być wybieranym – dotyczy to kandydowania na radnego rady gminy (rady miasta). Aby kandydować na pozostałe stanowiska publiczne musisz jeszcze poczekać. Kandydat na posła na Sejm RP musi mieć ukończone 21 lat, kandydat na senatora – 30 lat, zaś kandydat na Prezydenta RP – 35 lat. Także aby kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) musisz poczekać do 25. urodzin.

**Uzyskanie pełnej zdolność do czynności prawnych**

Artykuł 11 Kodeksu cywilnego: *Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.*

Od chwili uzyskania pełnoletności stajesz się samodzielnym podmiotem w obrocie cywilnoprawnym. Wcześniej, jako osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, bez zgody rodziców mogłeś/mogłaś zawierać tylko umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. zrobienie zakupów żywnościowych, kupienie biletu autobusowego lub zeszytu. O Twoim majątku decydowali rodzice. Obecnie możesz samodzielnie zawierać umowy, w tym m.in. swobodnie dysponować swoim majątkiem, zawrzeć umowę o pracę, założyć własny rachunek bankowy. Nie musisz już uzyskiwać zgody rodziców, rodzice już Cię nie reprezentują – każdą umowę popisujesz sam/sama. Nie można jednak zapominać, że wiąże się z tym odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązanie, które na siebie przyjmujesz.

**Prawo do samodzielnego występowania przed sądem i organami administracji**

Od chwili uzyskania pełnoletności teraz możesz samodzielnie występować w postępowaniach sądowych i administracyjnych w celu dochodzenia ochrony swoich praw. Możesz m.in. wystąpić do organu administracji w sprawie dotyczącej Twojego majątku, wystąpić do organów pomocy społecznej o przyznanie świadczenia, samodzielnie złożyć pozew o alimenty na swoją rzecz, samodzielnie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub załatwienie innych formalności np. związanych z uzyskaniem prawa jazdy.

Uwaga: Jako osobie pełnoletniej nie przysługuje Ci prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku (tzw. „500+”). Świadczenie przysługiwało nie Tobie, lecz Twoim rodzicom, do dnia ukończenia przez Ciebie 18 roku życia.

Artykuł 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: *Świadczenie wychowawcze przysługuje:**matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,* *do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.*

**Prawo do samodzielnego wybrania miejsca pobytu**

Artykuł 25 Kodeksu cywilnego: *Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.*

Artykuł 26 Kodeksu cywilnego: *Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej**.*

Jako małoletni, byłeś/byłaś związany/związana z rodzicami, którzy sprawowali nad Tobą władzę rodzicielską. Przejawem tej zależności było także związanie Twojego miejsca pobytu z miejscem pobytu rodziców. Obecnie, jako osoba pełnoletnia, nie jesteś już zależny/zależna od tego, gdzie przebywają Twoi rodzice – wskazujesz „własne” miejsce pobytu.

**Prawo do samodzielnego decydowania o kontaktach z rodziną**

Artykuł 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: *Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.*

Jako małoletni miałeś prawo, ale także obowiązek, utrzymywania kontaktów z rodzicami, a niekiedy także innymi członkami rodziny. Było to związane z pozostawaniem przez Ciebie pod władzą rodzicielską. Obecnie – jako osoba dorosła – sam decydujesz o częstotliwości i formie kontaktu z rodziną.

Uwaga: Od chwili uzyskania pełnoletności nie jesteś już zobowiązany do realizowania kontaktów ustalonych przez sąd.

**Prawo do decydowania o dalszej edukacji**

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa, a sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa (art. 70 Konstytucji RP). Od chwili ukończenia 18 roku życia sam/sama decydujesz, czy chcesz kontynuować edukację. Pamiętaj, że Konstytucja gwarantuje także, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna – dotyczy to także szkół wyższych.

Artykuł 70 Konstytucji RP: *Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie obywatelom powszechnego i równego dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzone i wspierane mają być systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów.*

Uwaga: Trudna sytuacja finansowa nie powinna być barierą dla kontynuowania edukacji. Zarówno w szkołach średnich, jak i w szkołach wyższych, istnieją programy wsparcia finansowego dla potrzebujących uczniów w postaci m.in. stypendiów socjalnych. Aby uzyskać informacje, skontaktuj się z sekretariatem szkoły, a w przypadku szkół wyższych – z rektoratem uczelni lub dziekanatem wybranego wydziału.

**Możliwość uzyskania prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi**

Ukończywszy 18 lat możesz ubiegać się o uzyskanie prawa do kierowania większością kategorii pojazdów mechanicznych, w tym najpowszechniejszą w codziennym życiu kategorią B – pojazdy osobowe. W młodszym wieku możesz ubiegać się o uzyskanie prawa do kierowania pojazdami kategorii AM (14 lat) oraz A1, B1 i T (16 lat). Warto podkreślić, że od tej chwili możesz ubiegać się także o uzyskanie uprawnień do kierowania także pojazdami ciężarowymi (kat. C1). Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania uprawnień kierowcy uregulowane są w ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.

Uwaga: Jeśli rozważasz podjęcie pracy jako zawodowy kierowca, na uzyskanie pełnych uprawnień musisz jeszcze poczekać. Przykładowo do kierowania autobusem przewożącym pasażerów lub tramwajem prawo wymaga ukończenia 21 lat.

**Prawo do zawarcia małżeństwa**

Artykuł 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: *Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu.*

Zasadą jest, że nupturienci (czyli osoby chcące zawrzeć związek małżeński) muszą mieć ukończonych 18 lat. Jak już wcześniej wskazano, w wyjątkowych sytuacjach związek małżeński może zawrzeć kobieta, która ukończyła 16 lat. Nie może jednak ona samodzielnie o tym zdecydować – zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wydaje sąd. Po ukończeniu 18 roku życia sam/sama decydujesz, czy i z kim chcesz zawrzeć małżeństwo.

**Prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem**

Jeżeli sam/sama masz dziecko, jako osoba pełnoletnia możesz wykonywać nad nim władzę rodzicielską. Szczegółowo zasady wykonywania władzy rodzicielskiej oraz podstawowe normy regulujące całość stosunków rodzinnych zawarte są w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Jako rodzic wychowujesz dziecko pozostające pod Twoją władzą rodzicielską i kierujesz nim. Jesteś obowiązany/obowiązana troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Ponadto jesteś przedstawicielem ustawowymi dziecka przed sądami i innymi organami publicznymi, a także w kontaktach z innymi osobami. Jeżeli Twoje dziecko ma swój majątek, sprawujesz nim zarząd. Możesz także decydować o wszelkich innych sprawach dotyczących Twojego dziecka, m.in. leczeniu, wyborze placówki edukacyjnej, wyjazdach wakacyjnych.

**OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA PEŁNOLETNOŚCI**

**Obowiązek posiadania dowodu osobistego**

Artykuł 4 ustawy o dowodach osobistych:*Dowód**osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.**Dowód**osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa powyżej.*

Artykuł 5 ustawy o dowodach osobistych:*Prawo do posiadania**dowodu**osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej**. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać**dowód**osobisty.*

Jako małoletni także miałeś/miałaś prawo do posiadania dowodu osobistego. Wniosek o jego wydanie i wszelkie formalności załatwiali rodzice. Dziecko jednak nie ma obowiązku posiadania dowodu. Jako osoba pełnoletnia jesteś obowiązany/obowiązana posiadać dowód osobisty. Szczegółowe zasady wydawania dowodów osobistych reguluje ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku. Aby uzyskać dowód osobisty skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy. Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wyrobienia dowodu osobistego znajdziesz na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: <https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty>

Uwaga: Nie musisz dowodu nosić cały czas przy sobie, ale musisz go posiadać. Uchylanie się od obowiązku posiadania dowodu osobistego jest wykroczeniem.

Artykuł 79 ustawy o dowodach osobistych: *Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany**dowodu**osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.*

**Obowiązek poddania się kwalifikacji wojskowej**

Artykuł 85 Konstytucji RP statuuje owiązek obrony Ojczyzny, co jednoznacznie wiąże się ze służbą wojskową. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich obywatelach, niezależnie od płci.

Uwaga: Wobec mężczyzn ustawodawca przewidział obowiązek poddania się tzw. kwalifikacji wojskowej, polegającej na ocenie przydatności młodych mężczyzn do służby wojskowej.

Nie będziesz zobowiązany do odbywania służby wojskowej, gdyż od 2010 roku zniesiono obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Jesteś jednakże zobowiązany do poddania się kwalifikacji wojskowej. Szczegółowo zasady realizacji obowiązku obrony Ojczyzny przez obywateli – w tym kwalifikacji wojskowej – reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej z dnia 21 listopada 1967 roku.

**Obowiązek rozliczania się z uzyskanego dochodu: płacenie podatków i składanie zeznania podatkowego**

Artykuł 84 Konstytucji RP: *Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.*

Jako dorosły obywatel jesteś objęty/objęta obowiązkiem ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. Oczywistym jest bowiem, że państwo nie ma możliwości istnienia bez pobierania danin publicznych. Podstawowymi daninami publicznymi są podatki. W Polsce obowiązują liczne podatki, najpowszechniejszym są podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. Uchylanie się od płacenia podatków pociąga za sobą surowe konsekwencje, gdyż wszczęte może być postępowanie skarbowe lub karnoskarbowe, w toku których na podatnika mogą być nałożone dolegliwe kary.

Przed uzyskaniem pełnoletności nie rozliczałeś/rozliczałaś się z uzyskanego dochodu. Dochód uzyskany przez Ciebie (np. z należącego do Ciebie majątku) rodzice doliczali do swojego dochodu i to oni rozliczali się z urzędem skarbowym. Obecnie, jeżeli uzyskasz dochód, jesteś obowiązany/obowiązana odprowadzić należne podatki i złożyć zeznanie podatkowe we właściwym czasie.

Uwaga: Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia. Ulgą objętą są dochody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Uwaga: Skorzystanie z ulgi bez PIT dla młodych do 26 lat nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej.

Wszelkie informacje dotyczące podatków obowiązujących w Polsce możesz znaleźć na stronie Portalu Podatkowego: <https://www.podatki.gov.pl/>