Kraków, dnia 13 listopada 2020 roku

**Sąd Okręgowy w Krakowie**

**I Wydział Cywilny**

**ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków**

**Strona powodowa: [Imię i nazwisko], PESEL [numer],**

zam. [ulica, numer/numer, kod-pocztowy, miejscowość]

adres poczty elektronicznej: [mail], numer telefonu: [numer]

**Strona pozwana: 1) [imię i nazwisko pierwszego rodzica]**

zam. [ulica, numer/numer, kod-pocztowy, miejscowość]

**2) [imię i nazwisko drugiego rodzica]**

zam. [ulica, numer/numer, kod-pocztowy, miejscowość]

**POZEW O USTALENIE PŁCI**

*Opłatę od pozwu w kwocie 600 zł ustalono w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dowód jej uiszczenia przedkładam za pozwem / W związku z wnioskiem o zwolnienie od kosztów nie została ona uiszczona.*

Działając w imieniu własnym niniejszym na podstawie art. 189 k.p.c. wnoszę o:

I/ ustalenie, że [imię i nazwisko strony powodowej] urodzony/-a w dniu [data] w [miejsce urodzenia] jako syn/córka [imię pierwszego rodzica] (z domu [nazwisko rodowe rodzica]) i [imię drugiego rodzica] (z domu [nazwisko rodowe rodzica]), którego/której urodzenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w [miejscowość, w której Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował akt urodzenia] za nr [numer aktu - wpisany na odpisie pełnym] jest płci żeńskiej (kobieta) / męskiej (mężczyzna);

II/ zniesienie pomiędzy stronami kosztów procesu;

III/ rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 1481 § 1 k.p.c., a jeśli Sąd nie znajdzie ku temu podstaw - o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność strony powodowej;

IV/ dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, a to:

1. odpisu zupełnego aktu urodzenia osoby wnoszącej powództwo - *dla wykazania faktu, iż w akcie tym moją płeć oznaczono jako żeńską (kobieta) / męską (mężczyzna), miejsca sporządzenia aktu i jego numeru;*
2. opinii lekarza psychiatry/seksuologa - *dla wykazania faktu występowania u mnie identyfikacji z płcią żeńską/męską, występowania u mnie transseksualizmu/niezgodności płciowej oraz faktu, że moja identyfikacja płciowa nie jest objawem zaburzeń psychicznych;*
3. opinii psychologicznej/seksuologiczno-psychologicznej - *dla wykazania faktu występowania u mnie identyfikacji z płcią żeńską/męską, interesu w ustaleniu płci oraz faktu, że moja identyfikacja płciowa jest trwała;*
4. dokumentacji medycznej - *dla wykazania postawionej mi diagnozy, podjętych interwencji medycznych, wystąpienia w moim organizmie zmian uzasadniających ustalenie płci zgodnie z żądaniem pozwu;*
5. dokumentu zatytułowanego „Postępowania w sprawach o ustalenie płci“ wydanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich - *dla wykazania faktu, że uznanie dopuszczalności powództwa tego typu, jak w niniejszej sprawie, jest powszechne w orzecznictwie sądów krajowych i europejskich oraz wykazania przesłanek sformułowanych przez orzecznictwo sądowe;*
6. dokumentu zatytułowanego „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów“ - *dla wykazania faktu, że ocena trwałości przynależności do danej płci oraz określenie, że dana osoba jest osobą transpłciową powinno być dokonane w ramach diagnozy, wskazania elementów tej diagnozy i specjalistów, którzy powinni jej dokonać;*
7. dowodu z opinii biegłego seksuologa - *dla wykazania faktu, że moja identyfikacja płciowa jest trwała, że nie jest ona objawem żadnych zaburzeń i że mój dobrostan wymaga ustalenia płci zgodnie z żądaniem pozwu* **- przy czym****wnoszę o dopuszczenie tego dowodu na posiedzeniu niejawnym** przed pierwszą rozprawą, co umożliwi szybsze rozpoznanie sprawy zgodnie z zasadą szybkości postępowania wyrażoną w art. 6 § 1 k.p.c.*,* ***przy czym wybór osoby biegłego pozostawiam do uznania Sądu / a ponadto wnoszę, aby biegłym tym był/była [imię i nazwisko]*** wpisany/wpisana na listę biegłych Sądu Okręgowego w [miejscowość], bowiem ma on/ona doświadczenie w podobnych sprawach;
8. przesłuchania stron [z ograniczeniem do przesłuchania strony powodowej] - *dla wykazania faktu, że moja identyfikacja płciowa jest trwała, że mam interes w ustaleniu płci zgodnie z żądaniem pozwu, niedogodności związanych z brakiem ustalenia płci zgodnie z żądaniem pozwu.*
9. [ewentualne inne dowody].

V/ zwolnienie mnie z kosztów sądowych,

VI/ ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu.

W wykonaniu dyspozycji art. 187 § pkt. 3 k.p.c. wskazuję, iż w niniejszej sprawie konieczne jest skorzystanie z drogi sądowej i nie istnieje możliwość pozasądowego załatwienia sprawy.

**UZASADNIENIE**

**I. Prawna dopuszczalność powództwa i przesłanki orzekania**

W polskim systemie prawa nie istnieją przepisy, które wprost regulowałyby postępowanie w sprawach o uzgodnienie płci. Pierwotnie postępowania takie przeprowadzano w Polsce w trybie nieprocesowym w oparciu o przepisy pozwalające na sprostowanie aktu urodzenia. Na skutek uchwały składy 7 sędziów Sądu Najwyższego, której nadano moc zasady prawnej, podjętej w dniu 22 czerwca 1989 r. pod sygn. akt III CZP 37/89 doszło do zmiany linii orzeczniczej i wprost wykluczono tryb nieprocesowy opierający się o przepisy Prawa o aktach stanu cywilnego. Jednocześnie jednak zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, nie budziło wątpliwości, że musi istnieć jakaś prawna droga do uzgodnienia płci, nawet, jeśli dotychczas stosowany tryb jest nieprawidłowy. Dano temu wyraz w postanowieniu Sądu Najwyższego z 22 marca 1991 r. (sygn. akt III CRN 28/91), gdzie uznano, że poczucie przynależności do płci stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. i podlega ochronie prawnej w drodze procesu. **To w tym orzeczeniu jako prawną podstawę powództwa wskazano art. 189 k.p.c.** Powyższe orzeczenia, kształtujące zręby modelu postępowania w sprawach o uzgodnienie płci, uzupełnia jeszcze jedna uchwała Sądu Najwyższego - z dnia 22 września 1995 r. (sygn. akt III CZP 118/95), gdzie **przyjęto legitymację bierną rodziców strony powodowej.**

Wskazane powyżej orzeczenia wskazały na ścieżkę postępowania w sprawach osób transpłciowych, które chcą doprowadzić do zgodności pomiędzy odczuwaną i wyrażaną na zewnątrz płcią, a tą ujawnioną w aktach stanu cywilnego i innych dokumentach. Dalsze orzecznictwo sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego, pozostawało zgodne z zaprezentowanym modelem, wyjaśniając jednocześnie dodatkowe zagadnienia - np. podkreślając, że rodzice jako strona pozwana nie mają żadnego interesu prawnego w toku postępowania, a ich legitymacja bierna jest wyłącznie sztuczną konstrukcją, która zapewnić ma istnienie drugiej strony w procesie (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu do sygnatury II CSK 371/18), co z kolei prowadzi do wniosku, że pozywani mogą być rodzice adopcyjni, a niekoniecznie biologiczni (tak np. było w sprawie, w której powództwo uwzględnił Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 622/19, który rozpoznawał apelację od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie do sygn. akt I C 138/17, w którym Sąd I instancji uznał, że prawo polskie nie dopuszcza uzgodnienia płci przed sądem) oraz że w razie śmierci jednego z rodziców nie ma potrzeby ustanawiania kuratora w miejsce drugiego z nich, bo wystarczy jedna osoba występująca po stronie pozwanej (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie do sygn. V ACz 248/20).

Jak wynika z powyższego, powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sądów polskich, że niniejsze powództwo jest prawnie dopuszczalne, wytoczone zostało we właściwym trybie, w oparciu o właściwą podstawę prawną i przeciwko właściwej osobie. Za dopuszczalnością tego powództwa przemawia ponadto orzecznictwo sądów europejskich, które orzekały w oparciu o wiążące Rzeczpospolitą Polską akty prawa międzynarodowego. Powszechność zaprezentowanego wyżej stanowiska wykazuje także Rzecznik Praw Obywatelskich, który wydał dokument obejmujący syntezę i omówienie orzecznictwa oraz omawiający wynikające z prawa i orzecznictwa przesłanki orzekania w sprawach o ustalenie płci.

**Dowód:** - dokument zatytułowany „Postępowania w sprawach o ustalenie płci“ wydany przez Rzecznika Praw Obywatelskich (strony 10-32).

Jeśli chodzi o przesłanki, których istnienie strona powodowa powinna udowodnić w toku procesu, to orzecznictwo sądów krajowych i europejskich ogranicza się właściwie do **jednej przesłanki: trwałości poczucia przynależności osoby transpłciowej do płci, której ustalenia domaga się w procesie. W szczególności zaś kryterium nie może być przejście konkretnych zabiegów chirurgicznych**, o czym jasno przesądził Europejski Trybunał Praw Człowieka w kilku orzeczeniach, w których uznał taki wymóg za **naruszenie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.** - m.in. w sprawach L. przeciwko Litwie - orzeczenie z 11 września 2007 r., skarga nr 27527/03; Y. Y. przeciwko Turcji - orzeczenie z 11 marca 2015 r., skarga nr 14793/08; A.P., Garçon i Nicot przeciwko Francji - orzeczenie z 6 kwietnia 2017 r., połączone skargi nr 79885/12, 52471/13 i 52596/13.

Odnośnie sposobu dokonania oceny spełnienia przesłanki trwałego poczucia przynależności do płci, której ustalenia domaga się osoba wnosząca powództwo, według aktualnego stanu orzecznictwa, wiedzy naukowej oraz rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich **wskazane jest oparcie się na formalnej diagnozie, która stanowi jedyny wiarygodny dowód, że poczcie przynależności do danej płci jest trwałe i nie stanowi wyniku zaburzeń psychicznych**. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego diagnoza taka powinna być dokonana przez dwóch ekspertów:

1) lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii lub seksuologii;

2) psychologa, który:

- posiada certyfikat seksuologa klinicznego LUB

- ma specjalizację z zakresu psychologii klinicznej LUB

- ma specjalizację z zakresu psychoseksuologii.

Powołane stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego zawiera również kryteria, jakimi specjaliści powinni się kierować przy stawianiu diagnozy.

**Dowód:** dokument zatytułowany „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów“**.**

**W świetle aktualnej wiedzy naukowej oraz wskazań płynących z praktyki sądowej i doktryny prawniczej nie jest zasadne kierowanie się przy ocenie innymi okolicznościami niż omówiona wyżej diagnoza -** w szczególności nieistotne jest życie seksualne osoby wnoszącej powództwo, w tym jej orientacja seksualna (tak powołane wyżej stanowisko PTS oraz RPO), przejawianie określonych cech i zachowań utożsamianych z daną płcią w dzieciństwie i okresie dorastania, posiadanie dzieci bądź ich brak (co nie miało znaczenia w sprawach zakończonych uwzględnieniem powództwa, np. II CSK 371/18), przejście zabiegów chirurgicznych (jak wynika z powołanego wyżej orzecznictwa ETPCz, stanowiska RPO), pozostawanie w trakcie substytucji hormonalnej (jak wynika z powołanego wyżej stanowiska PTS i stanowiska RPO), aktualny wygląd zewnętrzny (ekspresja płciowa; wynika to z powołanego wyżej stanowiska RPO oraz stanowiska PTS).

**Tym samym wykazanie przez osobę wnoszącą powództwo, że przeszła diagnozę zgodną z zaleceniami PTS i w jej rezultacie dwóch specjalistów uznało ją za osobę transpłciową, u której występuje trwała identyfikacja z płcią inną niż wpisana w akcie urodzenia, przesądza o zasadności powództwa i prowadzić musi do jego uwzględnienia.**

**II. Uzasadnienie faktyczne - wykazanie spełniania przesłanek do uwzględnienia powództwa**

W niniejszej sprawie opisana wyżej przesłanka występowania trwałego poczucia przynależności do płci innej niż wpisana w akcie urodzenia została spełniona, czego dowodzą załączone za niniejszym pozwem dokumenty.

Przede wszystkim w moim przypadku doszło do przeprowadzenia procesu diagnostycznego przez lekarza specjalistę psychiatrę / seksuologa / psychiatrę-seksuologa. W toku tego procesu lekarz przeprowadził obszerny wywiad, w którym potwierdził występowanie u mnie uporczywej dysforii / niezgodności płciowej, wykluczył wtórne, tj. mające źródło nie w transpłciowości (transseksualizmie), ale w zaburzeniach psychicznych lub chorobach pochodzenie tej dysforii / tych objawów oraz ocenił, że moja sytuacja psychiczna jest stabilna i umożliwia ocenę i postawienie rozpoznania oraz wdrożenie odpowiednich oddziaływań leczniczych. Ponadto lekarz przeprowadził badanie fizykalne i badanie kariotypu, które nie wykazały nieprawidłowości i pozwoliły na zdiagnozowanie transseksualizmu / niezgodności płciowej. Ponadto, w moim przypadku, lekarz wykonał nadobowiązkowe badania dodatkowe, tj. badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego, które również nie wykazały nieprawidłowości i umożliwiły postawienie diagnozy.

**Dowód:** opinia lekarza psychiatry/seksuologa.

Ponadto w moim przypadku doszło także do przeprowadzenia odpowiedniego postępowania diagnostycznego przez drugiego specjalistę, a to psychologa-seksuologa / psychologa klinicznego / psychologa specjalistę z zakresu psychoseksuologii, który przeprowadził podmiotowe badanie psychologiczne i diagnostykę opartą o specjalistyczne, standaryzowane narzędzia diagnozy psychologicznej, wskutek czego stwierdził, że występująca u mnie identyfikacja płciowa jest trwała i jest przejawem mojej tożsamości płciowej.

**Dowód:** opinia psychologiczna / psychologiczno-seksuologiczna.

Powyższe dokumenty w sposób niepozostawiający wątpliwości wykazują, że występująca u mnie identyfikacja z płcią inną niż ujawniona w kacie urodzenia jest trwała, nie wynika z zaburzeń ani chorób, lecz wyłącznie jest przejawem transpłciowości. Tym samym uzasadnione jest uwzględnienie niniejszego powództwa i ustalenie mojej płci zgodnie z żądaniem pozwu.

Istnieją ponadto dodatkowe okoliczności przemawiające za uwzględnieniem niniejszego powództwa.

Jak wynika z załączonej za niniejszym pozwem dokumentacji medycznej poddaję się aktualnie od [liczba miesięcy] substytucji hormonalnej. Oznacza to że przyjmuję hormony, które w sposób stopniowy maskulinizują / feminizują moje ciało. Do chwili obecnej doprowadziło to do następujących zmian w moim organizmie:

- [pierwsza zmiana],

- [druga zmiana],

- ... .

Wdrożenie substytucji hormonalnej oznacza ponadto, że przeprowadzono dodatkowe badania oprócz opisanych już wyżej. Wdrożenie takiej substytucji wymaga, oprócz przeprowadzenia badania podmiotowego (wywiadu) także przeprowadzenie badania fizykalnego (obejmującego ocenę właściwości fenotypowych ciała przez lekarza) oraz badań laboratoryjnych (w tym obejmujących oznaczenie poziomu hormonów przed wdrożeniem substytucji hormonalej). Przeprowadzone zostało także badanie ginekologiczne / urologiczne. Prowadzone są także badania kontrolne obejmujące oznaczanie stężenia hormonów we krwi oraz morfologię krwi - wyniki tych badań wykazują, że pod względem hormonalnym mój organizm funkcjonuje z każdy dniem coraz bardziej w sposób właściwy dla płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem.

Załączona za pozwem dokumentacja medyczna wskazuje ponadto, że wykonany został w moim przypadku zabieg mastektomii. Oznacza to, że doszło do chirurgicznego zabiegu w obrębie klatki piersiowej, dzięki któremu zyskała ona wygląd zewnętrzny właściwy dla płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem. Przejście przeze mnie tego zabiegu oznacza ponadto, że przeprowadzono dodatkowe badania oprócz opisanych już wyżej. Wykonanie zabiegu mastektomii wymaga ...

W życiu społecznym na wielu / większości / niektórych płaszczyznach funkcjonuję w płci, której ustalenia dochodzę w niniejszej sprawie. [tutaj opis tych płaszczyzn i naszego funkcjonowania w nich - na przykład:

*Jestem osobą w trakcie studiów na uczelni wyższej. Wszyscy moi rówieśnicy znają mnie pod imieniem Paweł/Ania/Alex i zwracając się do mnie używają zaimków męskich / żeńskich. Część z nich nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w moich dokumentach ujawniona jest płeć żeńska / męska. Ponadto moi rodzice także używają wobec mnie preferowanego imienia i nazywają swoim synem / swoją córką. Mój profil w mediach społecznościowych także zarejestrowany jest na dane właściwe dla płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem.*

*DOWÓD: wydruk zrzutu ekranu z portalu Facebook.*

*ALBO*

*W kontekście rodzinnym nie mam możliwości funkcjonować w płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem, Jednak funkcjonuję w niej w kontekście zawodowym. Moi współpracownicy zwracają się do mnie preferowanym imieniem i zaimkami.*

*DOWÓD: zaświadczenie menadżera zespołu ws. imienia używanego w stosunkach służbowych.*

Mogą oczywiście pojawić się inne dowody i opisać inne okoliczności - ważne jednak, aby na wstępie pozwu, tam, gdzie wymieniane są dowody, wypisać wszystko, co załączamy (zaświadczenie, opinie, wydruki, zdjęcia) i podać „tezę dowodową“ - np. dla wykazania faktu, że funkcjonuję w życiu społecznym w płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem. Dokumenty trzeba też wymienić na dole, w załącznikach.]

Opisane wyżej okoliczności dowodzą jednoznacznie, że powództwo niniejsze jest zasadne, toteż wnoszę o jego uwzględnienie. Jednocześnie, jako że wszystkie istotne w sprawie okoliczności wynikają z dokumentów, zasadne jest rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, o ile pozwani uznają powództwo lub złożą odpowiedź na pozew nie domagając się przeprowadzenia rozprawy.

**III. Uzasadnienie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych**

Niniejszy pozew obejmuje wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jest to uzasadnione moją szczególną sytuacją materialną.

[opis okoliczności uzasadniających zwolnienie; wskazówki: opisać swoje miesięczne dochody średnie lub napisać, że nie ma takich dochodów; opisać swoje miesięczne wydatki (czynsz za mieszkanie, czynsz administracyjny z zaliczkami na media, prąd, gaz, woda, Internet, telefon, telewizja, leki stosowane regularnie, wydatki związane ze szkołą lub studiami, wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, wydatki ponoszone na dzieci, w tym alimenty, jeśli takie zasądzono; napisać, czy się ma jakieś nieruchomości na własność (nie liczy się mieszkanie rodziców, w którym pomieszkujemy - tylko to, co formalnie jest naszą własnością, nawet, jeśli jest obciążone hipoteką), jakieś cenne ruchomości o wartości powyżej 5000 zł (drogie samochody, specjalistyczny sprzęt komputerowy - oczywiście podkreślić od razu, że te rzeczy są nam potrzebne do pracy/studiów, np. mam drogi komputer, ale studiuję grafikę komputerową i zwyczajnie muszę taki mieć, żeby móc pracować w zaawansowanych programach graficznych; opisać wydatki ponoszone w związku ze spłacaniem kredytów i pożyczek; wpisać, jakie ma się oszczędności lub że nie ma się oszczędności - część tych danych znajdzie się także w formularzu „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania“. Przykład:

*Miesięcznie zarabiam „na rękę“ około 2 000 zł. Z tej kwoty opłacić muszę czynsz za mieszkanie wynajmowane wspólnie ze współlokatorem w kwocie 800 zł na osobę. Dodatkowe koszty związane z mieszkaniem to czynsz spółdzielni, prąd, gaz i woda - łącznie ok. 300 zł za osobę. Ponadto ponoszę wydatki związane ze spłatą kredytu na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 200 zł miesięcznie, przy czym zakup tego sprzętu wartego ok. 5000 zł*  *był konieczny z uwagi na wykonywaną pracę grafika komputerowego.* *Do pozostałych wydatków należą koszty leków stosowanych w przebiegu substytucji hormonalnej, na które miesięcznie wydaję ok. 200 zł.* *Łącznie wydatki ponoszę w kwocie ok. 1500 zł miesięcznie, pozostałe 500 zł ledwie wystarcza mi na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb życiowych, np. wyżywienie. Nie posiadam przy tym żadnych oszczędności.*

*DOWÓD: - umowa najmu,*

*- wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 6 miesięcy,*

*- umowa o pracę,*

*- recepta wystawiona przez lekarza,*

*- umowa kredytowa,*

*- rachunek za prąd,*

*- rozliczenie roczne PIT-37 za ubiegły rok*]

Jak wynika z opisanych wyżej okoliczności nie jestem w stanie ponieść kosztów sądowych. Warto podkreślić, iż niniejsze powództwo wytaczam z konieczności i do chwili obecnej poniesione zostały przeze mnie już wysokie koszty diagnozy oraz leczenia związanego z występującą niezgodnością płciową. Nie było więc możliwości, aby zebrać fundusze także na ten, prawny etap korekty płci, z kolei bez przejścia tego etapu nie jestem w stanie w pełni swobodnie funkcjonować społecznie w płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem, ani przejść dalszych interwencji medycznych, które usuną negatywne skutki niezgodności płciowej dla mojej psychiki.

**IV. Uzasadnienie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu**

Niniejszy pozew obejmuje wniosek o ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu. Udział w sprawie profesjonalnego pełnomocnika będzie potrzebny z tego względu, że jestem osobą nieposiadającą jakiejkolwiek wiedzy i doświadczenia prawniczego. Nie wiem, jak występować przed sądem, jakie składać wnioski dowodowe, jakie pytania zadawać w trakcie przesłuchania świadków, jak bronić się przeciwko kontrargumentom strony przeciwnej. Postępowanie w niniejszej sprawie jest dla mnie bardzo emocjonalne i dotyczy bardzo intymnych kwestii z mojego życia, dlatego pojawiające się z tego powodu emocje mogą odebrać mi możliwość samodzielnego występowania przed sądem dla poparcia swojego stanowiska.

Niniejsze pismo zostało sporządzone w oparciu o przygotowany wzór udostępniony w sieci Internet. Mój wkład w jego powstanie polegał wyłącznie na podaniu okoliczności faktycznych i podpisaniu się. Nie może to zatem stanowić podstawy do oddalenia wniosku.

Ponadto wniosek jest uzasadniony moją sytuacją materialną. Została ona opisana w pkt. III powyżej.

[opis okoliczności uzasadniających ustanowienie pełnomocnika z urzędu; wskazówki: opisać swoje miesięczne dochody średnie lub napisać, że nie ma takich dochodów; opisać swoje miesięczne wydatki (czynsz za mieszkanie, czynsz administracyjny z zaliczkami na media, prąd, gaz, woda, Internet, telefon, telewizja, leki stosowane regularnie, wydatki związane ze szkołą lub studiami, wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, wydatki ponoszone na dzieci, w tym alimenty, jeśli takie zasądzono; napisać, czy się ma jakieś nieruchomości na własność (nie liczy się mieszkanie rodziców, w którym pomieszkujemy - tylko to, co formalnie jest naszą własnością, nawet, jeśli jest obciążone hipoteką), jakieś cenne ruchomości o wartości powyżej 5000 zł (drogie samochody, specjalistyczny sprzęt komputerowy - oczywiście podkreślić od razu, że te rzeczy są nam potrzebne do pracy/studiów, np. mam drogi komputer, ale studiuję grafikę komputerową i zwyczajnie muszę taki mieć, żeby móc pracować w zaawansowanych programach graficznych; opisać wydatki ponoszone w związku ze spłacaniem kredytów i pożyczek; wpisać, jakie ma się oszczędności lub że nie ma się oszczędności - część tych danych znajdzie się także w formularzu „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania“. Przykład:

*Miesięcznie zarabiam „na rękę“ około 2 000 zł. Z tej kwoty opłacić muszę czynsz za mieszkanie wynajmowane wspólnie ze współlokatorem w kwocie 800 zł na osobę. Dodatkowe koszty związane z mieszkaniem to czynsz spółdzielni, prąd, gaz i woda - łącznie ok. 300 zł za osobę. Ponadto ponoszę wydatki związane ze spłatą kredytu na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 200 zł miesięcznie, przy czym zakup tego sprzętu wartego ok. 5000 zł*  *był konieczny z uwagi na wykonywaną pracę grafika komputerowego.* *Do pozostałych wydatków należą koszty leków stosowanych w przebiegu substytucji hormonalnej, na które miesięcznie wydaję ok. 200 zł.* *Łącznie wydatki ponoszę w kwocie ok. 1500 zł miesięcznie, pozostałe 500 zł ledwie wystarcza mi na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb życiowych, np. wyżywienie. Nie posiadam przy tym żadnych oszczędności.*

*DOWÓD: - umowa najmu,*

*- wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 6 miesięcy,*

*- umowa o pracę,*

*- recepta wystawiona przez lekarza,*

*- umowa kredytowa,*

*- rachunek za prąd,*

*- rozliczenie roczne PIT-37 za ubiegły rok*]

Jak wynika z opisanych wyżej okoliczności nie jestem w stanie ponieść kosztów skorzystania z pomocy prawnej udzielanej przez profesjonalnego pełnomocnika. Warto podkreślić, iż niniejsze powództwo wytaczam z konieczności i do chwili obecnej poniesione zostały przeze mnie już wysokie koszty diagnozy oraz leczenia związanego z występującą niezgodnością płciową. Nie było więc możliwości, aby zebrać fundusze także na ten, prawny etap korekty płci, z kolei bez przejścia tego etapu nie jestem w stanie w pełni swobodnie funkcjonować społecznie w płci, której ustalenia dochodzę niniejszym pozwem, ani przejść dalszych interwencji medycznych, które usuną negatywne skutki niezgodności płciowej dla mojej psychiki.

W tych okolicznościach wnoszę, jak na wstępie.

[podpis własnoręczny]

[imię i nazwisko - wydrukowane lub drukowanymi literami]

Załączniki:

1) 2 odpisy pozwu wraz z załącznikami

2) Dowód uiszczenia opłaty od pozwu / Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

3) Odpis zupełny aktu urodzenia,

4) Opinia lekarza psychiatry/seksuologa,

5) Opinia psychologiczna / seksuologiczno-psychologiczna

6) Dokumentacja medyczna

7) Dokument zatytułowany „Postępowania w sprawach o ustalenie płci“ wydanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich“

8) dokumentu zatytułowanego „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów“

9) [ewentualnie inne załączane dokumenty]

Kraków, dnia 13 listopada 2020 roku

**Sąd Okręgowy w Krakowie**

**I Wydział Cywilny**

**ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków**

**Strona powodowa: [Imię i nazwisko], PESEL [numer],**

zam. [ulica, numer/numer, kod-pocztowy, miejscowość]

**Strona pozwana: 1) [imię i nazwisko pierwszego rodzica]**

zam. [ulica, numer/numer, kod-pocztowy, miejscowość]

adres poczty elektronicznej: [mail], numer telefonu: [numer]

**2) [imię i nazwisko drugiego rodzica]**

zam. [ulica, numer/numer, kod-pocztowy, miejscowość]

adres poczty elektronicznej: [mail], numer telefonu: [numer]

**ODPOWIEDŹ NA POZEW**

Jako pozwana, w odpowiedzi na pozew w niniejszej sprawie oświadczam, że uznaję powództwo w całości i wnoszę o jego uwzględnienie przez Sąd w całości.

Jednocześnie przyznaję okoliczności faktyczne wskazane w treści pozwu i oświadczam, iż są one zgodne ze stanem faktycznym. Strona powodowa istotnie jest osobą transpłciową, toteż zasadne jest uwzględnienie powództwa i orzeczenie zgodnie z jego żądaniem.

Nie zgłaszam żadnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Nie sprzeciwiam się przeprowadzeniu rozprawy bez mojego udziału, jak również rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym i wyłącznie w oparciu o dowody z dokumentów. Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy nie budzą wątpliwości, zasadne jest więc uwzględnienie powództwa w oparciu o dokumenty przedłożone za pozwem.

[podpis własnoręczny]

[imię i nazwisko - wydrukowane lub drukowanymi literami]

Załączniki:

1) 2 odpisy pisma.