Projekt z dnia 07 stycznia 2017 r.

Ustawa

z dnia …………………2018 r.

o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) wprowadza się następujące zmiany:

**1)** w art. 21 § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, dokonywanie adnotacji o których mowa w art. 103h § 3 i art. 103k § 5, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

**2)** w art. 79 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:

„3a) sporządza akty poświadczenia roszczenia,"

3) w dziale II po rozdziale 5 dodaje się rozdział 51 w brzmieniu:

„Rozdział 51

Akty poświadczenia roszczenia

Art. 103a. Notariusz sporządza akty poświadczenia roszczeń pieniężnych wynikającej z czynności prawnych.

Art. 103b. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia roszczenia notariusz spisuje protokół poświadczenia roszczenia.

Art.103c § 1. W protokole poświadczenia roszczenia zamieszcza się w szczególności:

1. żądanie zapłaty wraz z wnioskiem o sporządzenie aktu poświadczenia roszczenia,
2. imię i nazwisko dłużnika będącego osobą fizyczną, numer PESEL lub NIP, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w wypadku gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwę i siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP;
3. oświadczenie o okolicznościach faktycznych stosunku prawnego z którego wynika roszczenie, wysokości dochodzonego roszczenia i dacie jego wymagalności oraz powołanie dowodów,
4. oświadczenie, że w odniesieniu do dochodzonego roszczenia nie zostało uprzednio wydane orzeczenie sądu i nie toczy się postępowanie przed sądem, ani nie został sporządzony akt poświadczenia roszczenia,
5. oświadczenie o adresie dłużnika,
6. wskazanie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

§ 3. Do protokołu poświadczenia roszczenia wierzyciel przedkłada dokument uprawdopodabniający istnienie stosunku prawnego z którego wynika roszczenie lub jego poświadczoną notarialnie za zgodność z okazanym dokumentem kopię.

Art. 103d § 1. Po spisaniu protokołu poświadczenia roszczenia notariusz sporządza akt poświadczenia roszczenia.

§ 2. Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia roszczenia, jeżeli:

1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
2. roszczenie było przedmiotem orzeczenia sądu albo aktu poświadczenia roszczenia,
3. miejsce pobytu dłużnika nie jest znane albo gdyby doręczenie aktu poświadczenia roszczenia nie mogło nastąpić w kraju.

§ 3. Sporządzenie aktu poświadczenia roszczenia jest wyłączone nawet wówczas, gdy przeszkody powyższe dotyczą tylko części roszczenia lub jednego z dłużników solidarnych.

Art. 103e § 1. Akt poświadczenia roszczenia powinien zawierać:

1. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu,
2. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby;
3. imię i nazwisko wierzyciela będącego osobą fizyczną, numer PESEL lub NIP, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w wypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwę i siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP,
4. imię i nazwisko dłużnika będącego osobą fizyczną, numer PESEL lub NIP, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w wypadku gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwę i siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP,
5. nakazanie dłużnikowi zaspokojenia roszczenia w całości wraz z kosztami protokołu poświadczenia roszczenia i aktu poświadczenia roszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia aktu poświadczenia roszczenia albo do wniesienia w tym terminie sprzeciwu do notariusza,
6. podpis notariusza,

§ 2. Przepisy art. 93 i 94 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art.103f Na protokole poświadczenia roszczenia zamieszcza się adnotację o sporządzeniu aktu poświadczenia roszczenia.

Art. 103g § 1 Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia roszczenia dokonuje jego wpisu do Rejestru Aktów Poświadczenia Roszczenia przez wprowadzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych wynikających z tego aktu, o których mowa w art. 103….. pkt …….. Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§  2. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Aktów Poświadczenia Roszczenia notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia roszczenia ze wskazaniem numeru wpisu.

§  3.Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia roszczenia, wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok dokonanego wpisu.

Art.103h § 1. Rejestr Aktów Poświadczenia Roszczenia zawiera:

1) numer wpisu;

2) datę dokonania wpisu;

3) datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia roszczenia, jego sprostowania;

4) imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt poświadczenia roszczenia sporządziła osoba zastępująca notariusza - również imię i nazwisko tej osoby;

5) imię i nazwisko wierzyciela będącego osobą fizyczną, numer PESEL lub NIP, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w wypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwę i siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP;

6) imię i nazwisko dłużnika będącego osobą fizyczną, numer PESEL lub NIP, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w wypadku gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwę i siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP;

7) wysokość i datę wymagalności roszczenia,

8) oznaczenie czynności prawnej z której wynika roszczenie,

9) informację o nieskuteczności doręczenia, jak również o wniesieniu albo niewniesieniu sprzeciwu w terminie.

**Art. 103i §  1.**Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Roszczenia, zapewnia notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Aktów Poświadczenia Roszczenia przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zapewniają notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Aktów Poświadczenia Roszczenia.

**§  2.**Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie teleinformatycznym informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia roszczenia obejmujące dane, o których mowa w art. ……..

**§  3.**Za wpisy dokonywane w Rejestrze Aktów Poświadczenia Roszczenia notariusz pobiera od wierzyciela opłatę, którą przekazuje Krajowej Radzie Notarialnej. Notariusz uzależnia dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty.

**§  4.**Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Aktów Poświadczenia Roszczeń przez notariusza albo sąd, mając na względzie wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Rejestru Spadkowego oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.

Art. 103g § 1. Notariusz doręcza dłużnikowi wypis aktu poświadczenia roszczenia wraz z wypisem protokołu poświadczenia roszczenia oraz formularzem do wniesienia sprzeciwu zawierającym pouczenie o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu, a także o skutkach niewniesienia sprzeciwu. Do doręczenia przepisy art. od 131 do 147 kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

§ 2. Na wniosek wierzyciela notariusz może doręczyć akt poświadczania roszczenia stosując odpowiednio art. 102 i 103.

§ 3. O nieskuteczności doręczenia, jak również o wniesieniu albo niewniesieniu sprzeciwu w terminie, notariusz czyni adnotację na akcie poświadczenia roszczenia.

Art.103h § 1. Sprzeciw wnosi się na piśmie do notariusza, który sporządził akt poświadczenia roszczenia. Przepis art. 165 kodeksu postepowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

§ 2. Sprzeciw można wnieść na urzędowym formularzu.

§ 3. Notariusz niezwłocznie przekazuje sprzeciw do sądu wraz z wypisem aktu poświadczenia roszczenia, wypisem protokołu poświadczenia roszczenia oraz przedłożonymi do niego dokumentami i dowodami doręczeń.

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do wniesienia sprzeciwu od aktu poświadczenia roszczenia.

103i Akt poświadczenia roszczenia opatrzony przez notariusza adnotacją, że nie wniesiono od niego sprzeciwu w terminie stanowi tytuł egzekucyjny.

Art. 103j § 1. Do skutków wniesienia sprzeciwu stosuje się odpowiednio art. 504 i 505 kodeksu postępowania cywilnego. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy aktu poświadczenia roszczenia w całości. Rozpoznanie sprawy następuje według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 2. Protokół poświadczenia roszczenia zastępuje pozew. Przepis art. 504 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Uważa się że skutki związane z wytoczeniem powództwa następują z chwilą spisania protokołu poświadczenia roszczenia.

§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu o roszczenie objęte uprzednio treścią aktu poświadczenia roszczenia zalicza się także koszty sporządzenia aktu poświadczenia roszczenia oraz spisania protokołu poświadczenia roszczenia.

Art. 103k § 1. Dłużnik może wystąpić o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od aktu poświadczenia roszczenia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, za pośrednictwem notariusza, który sporządził akt poświadczenia roszczenia. Art. 103 h § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. O wniosku o przywrócenie terminu notariusz niezwłocznie informuje wierzyciela.

§ 3. Do wniosku o przywrócenie terminu stosuje się odpowiednio przepisy art. od 167 do 172 kodeksu postepowania cywilnego.

§ 4. Sąd niezwłocznie zawiadamia notariusza, który sporządził akt poświadczenia roszczenia o przywróceniu terminu do wniesienia sprzeciwu od aktu poświadczenia roszczenia.

§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia sądu o przywróceniu terminu do wniesienia sprzeciwu notariusz zamieszcza na akcie poświadczenia roszczenia adnotację o wniesieniu sprzeciwu.

Art. 103l § 1. Oryginały aktów poświadczenia roszczenia nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

§ 2. Do aktów poświadczenia roszczenia stosuje się przepisy rozdziału 9.

§ 3. Notariusz na żądanie sądu lub prokuratora przesyła wypis aktu poświadczenia roszczenia.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) w art. 19 ust. 1 na otrzymuje brzmienie:

„1. Połowę opłaty pobiera się od:

1. sprzeciwu od wyroku zaocznego,
2. wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty,
3. pozwu objętego protokołem poświadczenia roszczenia przekazanego przez notariusza w wyniku wniesienia sprzeciwu od aktu poświadczenia roszczenia.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie ……… dni od dnia ogłoszenia.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 85, 1557 i 2180. [↑](#footnote-ref-1)