Projekt z dnia 23 listopada 2022 r.

etap: uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie

USTAWA

z dnia <data wydania aktu> r.

o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia[[1]](#footnote-1))

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczenia pieniężnego członkom rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, a także organy właściwe w tym zakresie.

Art. 2. 1. Świadczenie pieniężne przysługuje członkom rodziny funkcjonariusza: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno­‑Skarbowej i Służby Więziennej lub żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku z:

1) wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz lub żołnierz zawodowy:

a) podejmował czynności operacyjno­‑rozpoznawcze lub dochodzeniowo­‑śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia, przywrócenia porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,

b) uczestniczył w fizycznej ochronie osób lub mienia,

c) brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym ratowniczo­‑gaśniczych, lub bezpośrednio tymi działaniami na miejscu zdarzenia kierował,

d) realizował czynności w zakresie bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi,

e) realizował działania bojowe, w tym kontrterrorystyczne, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655);

2) podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia   
z narażeniem własnego życia lub zdrowia;

3) pełnieniem służby przez funkcjonariusza na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w składzie polskich kontyngentów do misji specjalnych organizacji międzynarodowych, w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;

4) pełnieniem służby przez żołnierza zawodowego:

a) na froncie w czasie wojny w Wojsku Polskim, polskich formacjach wojskowych   
w kraju lub za granicą,

b) w strefie działań wojennych w polskich kontyngentach wojskowych wydzielonych   
z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub przez kierowanych do pełnienia służby w tej strefie z polskich przedstawicielstw wojskowych oraz polskich zespołów łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych albo bezpośrednio z organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych i obcych jednostek wojskowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego, który zaginął w związku ze służbą.

Art. 3. 1. Za członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego uprawnionych do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2, uważa się małżonka, dzieci i rodziców.

2. Za dzieci uważa się dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie.

3. Dzieciom funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego prawo do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2, przysługuje jeżeli:

1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły ‑ 24 roku życia albo 25 roku życia, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 roku życia przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

2) stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.

4. Za rodziców uważa się również osoby przysposabiające.

5. Rodzicom funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego prawo do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2, przysługuje po uzyskaniu przez nich prawa do emerytury lub renty lub uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach.

Art. 4. 1. Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości:

1) 100% przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego ‑ w przypadku małżonka albo dziecka nieposiadającego obojga rodziców (sierota zupełna) funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego;

2) 50% przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego ‑ w przypadku każdego dziecka funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego oraz każdego rodzica funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego.

2. Przez przeciętne uposażenie funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego rozumie się obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przeciętne uposażenie, o którym mowa w:

1) art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.[[2]](#footnote-2)) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Policji;

2) art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115 i 1855) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Straży Granicznej;

3) art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.   
z 2022 r. poz. 1969) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym strażaku;

4) art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

5) art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1900) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

6) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1328) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego;

7) art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.[[3]](#footnote-3))) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Służby Więziennej;

8) art. 223 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.[[4]](#footnote-4))) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego   
po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Służby Celno­‑Skarbowej;

9) art. 162 ust. 14 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U.   
z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) w odniesieniu   
do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Służby Ochrony Państwa;

10) art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1727) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu Straży Marszałkowskiej;

11) art. 430 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305) w odniesieniu do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym żołnierzu zawodowym.

Art. 5. 1. W razie zbiegu prawa do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2,   
z prawem do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom przewidzianych w odrębnych przepisach.

2. Do świadczenia pieniężnego przysługuje dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sierot zupełnych na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.   
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504   
i 1504).

Art. 6. 1. Prawo do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2, i jego wysokość ustala w formie decyzji:

1) w stosunku do członków rodziny funkcjonariusza: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno­‑Skarbowej – organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) w stosunku do członków rodziny funkcjonariusza: Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych – wojskowy organ emerytalny;

3) w stosunku do członków rodziny funkcjonariusza Służby Więziennej – organ emerytalny określony przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Właściwy organ emerytalny wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, na wniosek uprawnionego członka rodziny lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.

3. Do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia pieniężnego:

1) dokument wystawiony przez właściwego przełożonego stwierdzający, iż śmierć funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego nastąpiła w związku z wykonywaniem czynności albo pełnieniem służby w warunkach, o których mowa w art. 2 pkt 1‑4 albo

2) rozkaz personalny lub decyzję właściwego przełożonego, stwierdzający zaginięcie funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego oraz związek zaginięcia z wykonywaniem czynności albo pełnieniem służby w warunkach, o których mowa w art. 2 pkt 1‑4 albo brak tego związku oraz

3) aktualny odpis aktu stanu cywilnego lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniający złożenie wniosku.

4. Świadczenie pieniężne właściwy organ emerytalny przyznaje od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego, nie wcześniej niż od dnia spełnienia warunków do tego świadczenia.

5. W razie zgłoszenia wniosku o świadczenie pieniężne w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć lub stwierdzono zaginięcie funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego, świadczenie pieniężne przyznaje się od dnia śmierci lub zaginięcia, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do tego świadczenia.

6. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego doręcza się wnioskodawcy   
na piśmie.

7. Postępowanie o przyznanie świadczenia pieniężnego kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

9. Odwołanie do sądu przysługuje również w przypadku niewydania przez organ emerytalny decyzji w terminie określonym w ust. 7.

10. Jeżeli prawo do świadczenia pieniężnego zostało udowodnione, lecz wydanie decyzji ulega zwłoce z powodu niemożności ustalenia wysokości świadczenia lub innych okoliczności, właściwy organ emerytalny przyznaje osobie uprawnionej świadczenie w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanego świadczenia.

Art. 7. 1. Świadczenie pieniężne wypłaca właściwy organ emerytalny, o którym mowa   
w art. 6 ust. 1.

2. Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminach przewidzianych dla wypłaty emerytur lub rent ze środków będących w dyspozycji właściwego organu emerytalnego.

Art. 8. Przy wypłacaniu świadczenia pieniężnego nie stosuje się przewidzianego  
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu   
z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Art. 9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno­‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626) albo ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, 655 i 1115).

Art. 10. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.[[5]](#footnote-5))) w art. 5a w pkt 49 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 50 w brzmieniu:

„50) rencie lub rencie rodzinnej oznacza to również świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. …).”.

Art. 11. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno­‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do:

1) emerytury lub renty przewidzianych w odrębnych przepisach albo

2) uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych   
w odrębnych przepisach, albo

3) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. …)

– wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Wybór świadczenia przewidzianego w odrębnych przepisach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom.”;

2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. Organy emerytalne, o których mowa w art. 32 ust. 1, ustalają lub wypłacają inne świadczenia, o ile przepisy szczególne tak stanowią.”;

3) w art. 32 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu oraz Minister Sprawiedliwości, każdy   
w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zakres ich działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności związanych z ustalaniem prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.”;

4) uchyla się art. 48a.

Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.[[6]](#footnote-6))) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 na końcu lit. c dodaje się wyraz „lub” oraz lit. d w brzmieniu:

„d) pobierające świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia …   
o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. …), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa,”;

2) w art. 66 w ust. 1 po pkt 16a dodaje się pkt 16b w brzmieniu:

„16b) osoby pobierające świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. d;”;

3) w art. 67 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty lub osoba, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16b, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz   
z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń   
z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.”;

4) w art. 72 w ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy: „a także do osób, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 16b.”;

5) w art. 75 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16b, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego właściwy organ emerytalny wypłacający świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. d, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.”;

6) w art. 81:

a) w ust. 8 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16b, jest kwota świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. d, pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego;”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny albo świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. d, za okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub właściwy organ emerytalny lub rentowy przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia.”;

7) w art. 85 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Za osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. d, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2b i ust. 9 i odprowadza właściwy organ emerytalny.”;

8) w art. 87 ust. 10f i 10g otrzymują brzmienie:

„10f. Organ emerytalny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, 655 i 1115) oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626) wydaje osobie, która złożyła wniosek o emeryturę lub rentę lub o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16b, zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku oraz przekazuje niezwłocznie kopię tego zaświadczenia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

10g. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10f, zawiera dane, o których mowa  
w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę zgłoszenia wniosku  
o emeryturę lub rentę lub świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16b.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.[[7]](#footnote-7))) w art. 50 w ust. 6 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. …).”.

Art. 14. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425) po art. 11d dodaje się art. 11e – 11f w brzmieniu:

„Art. 11e. 1. Członkom rodziny ratownika górskiego, którego śmierć nastąpiła   
w związku z wykonywaniem działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu przysługuje świadczenie pieniężne na zasadach określonych w ustawie z dnia …   
o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. …).

2. Do ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego stosuje się obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku przeciętne uposażenie,   
o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969).

3. Prawo do świadczenia pieniężnego oraz jego wysokość ustala w formie decyzji organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Świadczenie pieniężne wypłaca organ emerytalny, o którym mowa w ust. 3.

5. Do spraw załatwianych w drodze decyzji, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, ust. 4‑10 oraz art. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1.

6. Do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego potwierdzające,   
iż śmierć ratownika górskiego nastąpiła wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz aktualny odpis aktu stanu cywilnego: potwierdzający datę zgonu, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego lub potwierdzający datę urodzenia dziecka.

Art. 11f. W razie zbiegu prawa do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 11e, z prawem do emerytury lub renty lub uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez członka rodziny, o którym mowa w art. 3 ustawy,   
o której mowa w art. 11e ust. 1, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964) po art. 13 dodaje się art. 13a­‑13b w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Członkom rodziny strażaka ratownika OSP, którego śmierć nastąpiła   
w związku z udziałem w działaniu ratowniczym albo akcji ratowniczej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, przysługuje świadczenie pieniężne na zasadach określonych w ustawie z dnia … o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. …).

2. Do ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego stosuje się obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku przeciętne uposażenie,   
o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969).

3. Prawo do świadczenia pieniężnego oraz jego wysokość ustala w formie decyzji organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Świadczenie pieniężne wypłaca organ emerytalny, o którym mowa w ust. 3.

5. Do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności potwierdzenie wystawione przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby ochotniczej straży pożarnej strażaka ratownika OSP stwierdzające, iż strażak ratownik OSP brał udział w działaniu ratowniczym albo akcji ratowniczej oraz aktualny odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający datę zgonu, zawarcie związku małżeńskiego lub datę urodzenia dziecka.

Art. 13b. W razie zbiegu prawa do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13a, z prawem do emerytury lub renty lub uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez członka rodziny, o którym mowa w art. 3 ustawy,   
o której mowa w art. 13a ust. 1, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”

Art. 16. 1. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2, przysługuje również członkom rodziny, o których mowa w art. 3:

1) funkcjonariusza: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno­‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w warunkach, o których mowa w art. 2, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) strażaka ratownika OSP, którego śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym albo akcji ratowniczej w warunkach szczególnie zagrażających życiu   
i zdrowiu, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

3) ratownika górskiego, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

4) członka specjalistycznej organizacji ratowniczej – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, przed dniem 1 stycznia 2012 r.

2. W przypadku gdy członek rodziny uprawniony do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2, pobiera emeryturę lub rentę lub uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach wypłaca się to świadczenie albo świadczenie, o którym mowa w art. 2. Wybór świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2, nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom   
i rencistom przewidzianych w odrębnych przepisach.

3. Członkom rodzin, o których mowa w ust. 1, prawo do świadczenia pieniężnego przysługuje, jeżeli złożą wniosek o jego przyznanie w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z wyborem świadczenia, o którym mowa w art. 2.

Art. 17. Pierwsza wypłata świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 2, nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca, w którym ustawa weszła   
w życie, z wyrównaniem od miesiąca przyznania prawa do świadczenia pieniężnego.

Art. 18. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy zmienianej   
w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 11,  
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

1. ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich i ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.   
   o ochotniczych strażach pożarnych. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1728, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115 i 1855. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1728 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1855 i 1933. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933 i 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1301, 1265, 1301, 1358, 1459, 1512, 1561, 1692, 1846, 1967, 2014, 2127 i 2180. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, 2120, 2232  
   i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414. [↑](#footnote-ref-7)