Szanowni Państwo

W Polsce obowiązuje zasada, że dziecko poniżej 18. roku życia powinno przebywać pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego. Upoważnienie notarialne udzielone przez rodziców osobie w Polsce nie ustanawia opiekuna prawnego w rozumieniu polskiego prawa — jest to tylko pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka w określonych sprawach. Dziecko z Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu, jeśli nie ma w Polsce rodzica ani opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd, formalnie powinno przebywać z osobą uprawnioną do sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej lub z opiekunem prawnym. Notarialne upoważnienie rodziców dla osoby w Polsce może być ważne na gruncie prawa cywilnego, np. w sprawach reprezentacji w szkole, podpisywania podań o miejsce w bursie itp., **niemniej jednak nie nadaje tej osobie statusu opiekuna prawnego, który może być ustanowiony tylko przez sąd rodzinny w Polsce lub odpowiedni organ za granicą z uznaniem w Polsce**. Jak zostało wyżej wskazane, takie upoważnienie działa jedynie jako pełnomocnictwo w sprawach codziennych np. podpisanie podania o miejsce w bursie, reprezentowanie w szkole — ale co istotne:

* **nie daje tej osobie prawa do podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla dziecka (np. zgoda na leczenie, zmiana szkoły, wyjazd za granicę),**
* ani nie przenosi odpowiedzialności prawnej za dziecko.

W praktyce wiele burs i internatów akceptuje takie notarialne upoważnienia rodziców cudzoziemców dla osoby pełnoletniej w Polsce — i ta osoba składa wniosek o przyjęcie dziecka do bursy. Prawnie jest to jednak sytuacja nie do końca uregulowana - bursa powinna bowiem obowiązek znać osobę odpowiedzialną za niepełnoletniego wychowanka (zwykle rodzic/opiekun prawny), a ,,notarialny” opiekun nią nie jest. W razie sytuacji nadzwyczajnej (np. wypadek, nagły wyjazd dziecka, potrzeba zgody na leczenie) — osoba z samym pełnomocnictwem nie ma umocowania prawnego. Podsumowując powyższe, przy braku rodzica/opiekuna prawnego, decyzja o przyjęciu dziecka na podstawie samego notarialnego upoważnienia to działanie bardziej zwyczajowe niż formalnie uregulowane.

W przypadku obywateli Ukrainy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) (dalej: ustawa) dopuszczają bardziej elastyczne podejście — można powołać osobę pełnoletnią jako tzw. opiekuna tymczasowego przez sąd rodzinny w Polsce (art. 25 ustawy) Jeśli dziecko przebywa nadal w kraju pochodzenia, ale jego „opiekun notarialny” w Polsce już składa podanie o przyjęcie do bursy — tu nie ma formalnych przeszkód do rozpatrzenia wniosku (to decyzja bursy), ale faktyczny pobyt dziecka w Polsce wymaga uregulowania jego sytuacji pobytowej (wiza, zezwolenie na pobyt, status uchodźcy itd.) oraz opieki prawnej.

Podsumowując powyższe:

1. W przypadku uczniów z Ukrainy — warto korzystać z trybu ustanowienia opiekuna tymczasowego przez sąd rodzinny (w ustawie to bardzo uproszczony tryb).
2. W pozostałych przypadkach (Białoruś, Kazachstan) — wskazane byłoby, aby bursy wymagały oprócz notarialnego upoważnienia, dodatkowo zgody rodziców na pobyt dziecka w Polsce pod opieką danej osoby oraz jeśli to możliwe — ustanowienia opiekuna prawnego w Polsce (choć to formalnie czasochłonne). Podkreślić należy jednak, iż są to wyłącznie propozycje/rekomendacje, bowiem kwestie te nie są wprost formalnie uregulowane.