Załącznik Nr 20

Przygotowane przez grupę posłów i uchwalone przez Sejm w dniu 24 lipca 2024 r. ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (druk 254) oraz ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253) zawierają kompleksową regulację ustrojową dot. Trybunału Konstytucyjnego. W stosunku do obecnego stanu prawnego wprowadzają następujące najważniejsze rozwiązania:

* TK będzie obowiązany badać z urzędu w każdej sprawie kontrolę zgodności z Konstytucją trybu wydania kwestionowanego aktu normatywnego (procedura uchwalania). Będzie to miało szczególne znaczenie w przypadku kodeksów i ustaw nowelizujących kodeksy, w przypadku których regulamin Sejmu przewiduje szczególny tryb procedowania, w tym minimalne terminy, które należy zachować;
* nałożenie na TK obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii w wypadku o którym mowa w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE (powzięcie wątpliwości co do wykładni przepisów prawa europejskiego);
* na stanowisko sędziego Trybunału będzie mogła być wybrana osoba w wieku od 40 do 70 lat, która wyróżnia się wiedzą prawniczą. Osoba, która sprawowała mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub wchodziła w skład Rady Ministrów, może kandydować na stanowisko sędziego Trybunału, jeżeli od wygaśnięcia mandatu lub zakończenia pełnienia funkcji członka Rady Ministrów upłynęły co najmniej cztery lata;
* wprowadzenie zasady, że wszystkie sprawy zawisłe przed TK powinny być rozpatrywane na otwartej rozprawie;
* wprowadzenie obowiązku zwoływania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK co najmniej raz w miesiącu;
* doprecyzowanie zasad wyboru prezesa – wprowadzenie 3-letniej kadencji;
* wprowadzenie zasady powoływania sędziów TK większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;
* rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na sędziów TK (np. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN i NSA, KIRP, NRA);
* wprowadzenie obowiązku przyjęcia ślubowania od sędziego TK wybranego przez Sejm w określonym terminie.

W ustawie przepisy wprowadzające ustawę o TK przewidziano podstawowy przepis o nieważności orzeczeń wydanych przez niewłaściwie obsadzone składy TK (art. 9 ust 1 i 2), jednocześnie przewidując w ust. 4, że orzeczenia sądowe i ostateczne decyzje administracyjne prawomocne w chwili wejścia w życie ustawy, wydane w sprawach indywidualnych, na podstawie stanu prawnego ukształtowanego wyrokiem nieprawidłowo obsadzonego składu TK, pozostają w mocy. Jest to przepis, który ma na celu ochronę obywateli w ich w sprawach indywidualnych, w wyniku których często uzyskali jakieś przysporzenie (w szczególności jeśli rozstrzygnięcie zapadło na skutek wniesienia skargi konstytucyjnej).

Nową ustawę o TK, jak i przepisy ją wprowadzające Sejm wraz z poprawkami Senatu przyjął w połowie września 2024 r.

Na początku października 2024 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował przedmiotowe ustawy do organu niezdolnego do wypełniania konstytucyjnych zadań Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że kieruje ww. ustawy do Trybunału Konstytucyjnego „w trybie kontroli prewencyjnej”.