**Wykładnia pojęć – wybory ławników**

**Miejsce zamieszkania osoby fizycznej** - jest to miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). To zatem miejscowość, w której posiada osoba fizyczna swoje centrum życiowe, a zamiar stałego pobytu jest uzewnętrzniony i wiadomy osobom trzecim (nie musi to być równoznaczne z miejscem zameldowania).

**Miejsce pracy -** miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku   
z wykonywaniem pracy. To miejsce, które zwykle jest wskazane w umowie o pracę (to konkretny adres, np. Łódź ul. Piotrkowska 104).

**Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej** - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to dokładne określenie adresu, pod którym realizowane są czynności związane z prowadzeniem firmy.

**Wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy** - zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo   
o szkolnictwie wyższym i nauce absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

1. licencjata, inżyniera albo równorzędnych potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
2. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

**Wykształcenie średnie** - zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wykształcenie średnie posiada osoba, która:

1. ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, czyli czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum albo;

2. uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa   
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo

1. ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów   
   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów   
   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo 4) ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

Wykształcenie średnie branżowe - wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która:

1. ukończyła branżową szkołę II stopnia albo
2. spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2 *(tj. ukończyła branżową szkołę I stopnia albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych   
   w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz:*

*a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub*

*b) posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub*

*c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)*

oraz zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także:

1. ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz   
   z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
2. posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej   
   w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
3. uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,   
   w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

**Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:**

1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

2. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo

3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4. posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

 Lekarzem POZ jest także lekarz:

1. posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

2. posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

- udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem   
31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,   
z zastrzeżeniem [art. 14](https://sip.lex.pl/#/document/17378588?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

**UWAGA!!!**

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej nie jest lekarz medycyny pracy.

Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu) to lekarz, który działa w ramach publicznej służby zdrowia na podstawie umowy z NFZ.

**Czynne prawo wyborcze** – czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) ma:

1. w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta  
   Rzeczypospolitej – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2. w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej –obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:
4. rady gminy – obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,
5. rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej   
   w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa;
6. w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Nie ma prawa wybierania osoba:

1. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2. pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3. ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.