%items%

[%tytul%](http://samorzad.lex.pl/%25url%abc.com.pl)

**Wybory samorządowe 2010**

**Zgłaszamy kandydatów na radnych (cz. 1)**

**Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonują wyłącznie komitety wyborcze, w oparciu o przepisy** [**Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw**](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)**, które otrzymały odpowiednio od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.**

Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonują wyłącznie komitety wyborcze, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. − [Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html) (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) [[**Ordynacja**](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)], które otrzymały odpowiednio od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Inaczej mówiąc, aby być zgłoszonym na radnego trzeba uzyskać poparcie określonego komitetu, który umieści naszą kandydaturę na swojej liście kandydatów lub utworzyć własny komitet (art. 95 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)).   
  
  
  
**Kto może kandydować?**   
  
Kandydatem na radnego do danej rady (sejmiku) może zostać osoba posiadająca prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), tj. osoba, która:   
1) posiada obywatelstwo polskie;   
2) ukończyła lub ukończy najpóźniej w dniu wyborów 18 lat;   
3) stale zamieszkuje na obszarze działania rady, do której zamierza kandydować.   
  
Kandydatem nie może być (nie ma prawa wybieralności) osoba:   
1) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;   
2) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;   
3) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;   
4) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;   
5) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.   
Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów.   
  
Kandydatem na radnego rady gminy (miejskiej), Rady Warszawy oraz rady dzielnicy m. st. Warszawy może być także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, oczywiście niepozbawiony prawa wybieralności w kraju, którego jest obywatelem (posiadający bierne prawo wyborcze), jeżeli stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady.   
  
**Ta sama osoba może kandydować tylko do jednej rady, w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów.**Artykuł 110 ust. 1 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html) nakłada na każdą terytorialną komisję wyborczą obowiązek skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów nazwiska kandydata, który został zgłoszony i zarejestrowany do więcej niż jednego organu stanowiącego j.s.t., w więcej niż jednym okręgu wyborczym lub na więcej niż jednej liście kandydatów. Kandydat pozostaje na tej liście, która została zgłoszona jako pierwsza, a z pozostałych zarejestrowanych list jest skreślany.   
Istnieje możliwość jednoczesnego kandydowania na radnego do organu uchwałodawczego j.s.t. i na wójta. W wypadku uzyskania obu mandatów mandat radnego wygasa z mocy prawa (art. 190 ust. 1 pkt 2b [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)).   
  
Osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym pełnomocnik wyborczy oraz pełnomocnik finansowy, również mogą kandydować na radnych.   
  
**Kto i gdzie dokonuje zgłoszenia?**   
  
Zgłoszenia kandydatów, odrębnie do każdej rady i każdego okręgu, dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, do właściwej:   
1) gminnej, miejskiej, dzielnicowej komisji wyborczej – listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, Rady Warszawy oraz rady dzielnicy Warszawy;   
2) powiatowej komisji wyborczej – listy kandydatów na radnych do rady powiatu;   
3) wojewódzkiej komisji wyborczej – listy kandydatów na radnych do sejmiku województwa   
- najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godziny 24oo, (art. 101 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)).   
  
Jako listę kandydatów traktuje się również zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców.   
Komitet wyborczy zgłasza w każdym okręgu wyborczym co najwyżej jedną listę kandydatów (art. 98 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)). Partia, wchodząc w skład koalicji wyborczej tworzącej komitet, który zgłosi wspólną listę kandydatów, nie może jednocześnie samodzielnie albo w innej koalicji zgłaszać kandydatów do tej samej rady.   
Nadzór nad prawidłowością tych czynności sprawuje właściwy komisarz wyborczy.   
  
Lista kandydatów:   
1) w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców może zawierać od jednego do co najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym;   
2) w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż pięciu kandydatów i nie więcej niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym;   
3) w powiecie nie może zawierać mniej niż trzech kandydatów i nie więcej niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym;   
4) w województwie nie może zawierać mniej niż pięciu kandydatów i nie więcej niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.   
  
**Zachowaj staranność przy przygotowywaniu dokumentów**   
  
Oprócz bezwzględnego dotrzymania terminów równie ważne jest zachowanie wyjątkowej staranności przy przygotowywaniu dokumentów związanych ze zgłoszeniem kandydatów na radnych. Terytorialne komisje wyborcze, przyjmując zgłoszenia, są zobowiązane do dokładnego badania, czy są one przygotowane zgodnie z przepisami (art. 104 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)). Nie należy zapominać, że w skład komisji wchodzą osoby wskazane przez kontrkandydatów, i mimo że członkowie komisji mają obowiązek zachowania obiektywizmu, to z pewnością nie omieszkają wykazać gorliwości przy sprawdzaniu zgłoszeń konkurentów.   
  
Z praktycznego punktu widzenia dobrze jest, aby zgłoszenia kandydatów dokonać odpowiednio wcześnie. Jeżeli komisja wyborcza stwierdzi, a może w tym celu przeglądać dokumenty oraz korzystać z wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia w drodze uchwały jego przyjęcia, wskazuje stwierdzone wady i zwraca zgłoszenie pełnomocnikowi (art. 105 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)). W takiej sytuacji pełnomocnik będzie miał jeszcze czas, aby podjąć działania w celu usunięcia wskazanych wad zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie poprawione w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja rozpatrzy je ponownie. W innym przypadku komisja odmówi rejestracji zgłoszenia.   
  
Pełnomocnik komitetu ma prawo, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uchwały, wnieść skargę do właściwego sądu okręgowego na uchwałę komisji o odmowie rejestracji z tytułu (zdaniem komisji) nie uzyskania wymaganego poparcia wyborców (wystarczającej ilości wyborców popierających listę kandydatów). Sąd rozpozna skargę w terminie 3 dni, w postępowaniu nieprocesowym w składzie trzech sędziów. O terminie posiedzenia zawiadamia się właściwą komisję wyborczą i pełnomocnika. Na postanowienie sądu nie przysługuje środek zaskarżenia.   
  
W przypadku wad zgłoszenia innych niż uzyskanie odpowiedniego poparcia wyborów komisja wyborcza wzywa pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy rejestracji, w odniesieniu do niektórych kandydatów, zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o ile liczba kandydatów nieobjętych odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście.   
  
Rozstrzygnięcia komisji w formie uchwał w sprawach odmowy rejestracji całej listy lub poszczególnych kandydatów doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi. Od uchwały, pełnomocnikowi przysługuje prawo odwołania do komisarza wyborczego w terminie 3 dni od daty jego otrzymania, który rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni i wydaje postanowienie. Na postanowienie wydane w wyniku rozpatrzenia odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia (art. 106 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)).   
  
Zgłoszenie bez braków formalnych komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym, sporządzając protokół rejestracji.   
Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje pełnomocnik wyborczy, a drugi komisarz wyborczy.   
  
**Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów**   
  
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną w danym okręgu wyborczym zgłoszone co najmniej dwie listy, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgu, komisja wyborcza wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń w terminie 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia (art. 108 [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)).   
  
Jeżeli, pomimo wezwania, nie zostanie zarejestrowana żadna lista kandydatów, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów komisja wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.   
  
**Skreślenia z listy kandydatów (art. 110 Ordynacji)**   
  
Komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko kandydata, który:   
1) zmarł;   
2) utracił prawo wybieralności;   
3) złożył nieprawdziwe oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności;   
4) został zgłoszony już wcześniej jako kandydat:   
a) do organu stanowiącego w innej j.s.t.,   
b) w więcej niż jednym okręgu wyborczym,   
c) na innej liście kandydatów;   
5) złożył oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie (oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie złożone w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem wyborów nie wywołuje skutków prawnych określonych w [Ordynacji](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html), chyba że na liście nie pozostaje nazwisko żadnego kandydata);   
- i zawiadamia o tym niezwłocznie właściwego pełnomocnika wyborczego.   
  
Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło w skutek śmierci kandydata i powoduje, że w okręgu wyborczym liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu, komisja informuje właściwego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów.   
  
W przypadku, gdy na liście pozostaje mniej nazwisk kandydatów niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście, lub jeżeli komitet wyborczy powiadomi komisję o swoim rozwiązaniu, komisja unieważnia rejestrację listy.   
  
**Przydatne materiały:**[**Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)**](http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2003.159.1547.html)