Kierunek: TECHNIK ADMINISTRACJI

Przedmiot: PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO

Oddział: sem.I

Imię i nazwisko prowadzącego: PIOTR KASZCZYSZYN

1. Zajęcia 14. Czynności prawne - wiadomości ogólne - podstawowe pojęcia
2. Zajęcia 15. Czynności prawne - klasyfikacja i podział

Proszę zapoznać się z poniższym materiałem, a po przeczytaniu sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując krótki test.

**Zajęcia 14. Czynności prawne - wiadomości ogólne - podstawowe pojęcia**

POJĘCIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ

**Czynność prawna** jest świadomym i zgodnym z normami prawa zachowaniem, zmierzającym do wywołania skutków prawnych, które wynikają z określonych oświadczeń woli składających się na treść czynności prawnej (czynnością prawną może być np. kupno i sprzedaż).

Czynność prawna składa się z:

1. co najmniej jednego oświadczenia woli,
2. dodatkowego elementu np. faktyczne czynności.

Czynność prawna nie powstaje oraz nie wywołuje zamierzonych skutków, jeśli brakuje któregokolwiek z elementów przewidzianych dla dokonania określonej czynności prawnej.

Skutki czynności prawnej (Art. 56.)

Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Nieważność czynności prawnej występuje gdy (Art. 58. KC):

1. czynność prawna jest sprzeczna z ustawą,
2. ma na celu obejście ustawy (chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy),
3. jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
4. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej i bez tych postanowień (dotkniętych nieważnością) czynność nie zostałaby dokonana.

Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, (i jest możliwe dokonanie czynności prawnej bez tych postanowień) wtedy czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części (Art. 58. §3. KC).

Oświadczenia woli i jego forma

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli) - Art. 60. KC.

Pojęcie oferty (art. 66. KC)

§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Rola czynności prawnych

Czynności prawne są narzędziem, dzięki któremu podmioty prawa cywilnego mają możliwość wpływać na wiążące je stosunki prawne, tj. przyjąć na siebie obowiązek prawny i zyskać uprawnienia. Realizują one w ten sposób zasady autonomii woli.

Pojęcie autonomii woli

Jest to swoboda podmiotów dokonujących czynności prawnych w zakresie:

1. decydowania w przypadku dokonania, bądź niedokonania określonej czynności,
2. kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego,
3. wyboru kontrahenta.

Ograniczenia autonomii woli występują w przypadku:

1. wystąpienia sprzeczności z ustawą,
2. pojawienia się sprzeczności z zasadami współżycia społecznego,
3. norm bezwzględnie obowiązujących,
4. prawa przyrody.

**Zajęcia 15. Czynności prawne - klasyfikacja i podział**

KLASYFIKACJA I PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Czynności prawne rozpatrywane są w sześciu kryteriach tj.:

1. Kryterium uwzględniające ilość stron potrzebnych do złożenia oświadczenia woli, w celu dokonania czynności prawnej:
	1. Jednostronne – skutek prawny występuje w przypadku złożenia jednego oświadczenia woli przez osobę, dokonującą czynności prawnej,
	2. Wielostronne – skutek prawny występuje w przypadku złożenia dwóch (dwustronne) lub więcej oświadczeń woli;
		1. Umowa – oświadczenia woli wszystkich stron muszą być zgodne,
		2. Uchwała – stosowna większość złożonych oświadczeń woli musi być zgodna, czyli nie ma wymogu zgody wszystkich stron.
2. Kryterium zależne od chwili, w jakiej czynność prawna wywołuje skutki:
	1. Czynności prawne między żyjącymi – inter vivos (wszystkie czynności, poza testamentem),
	2. Czynności prawne na wypadek śmierci – mortis causa (czyli testament, jako jedyna z tego rodzaju czynności w prawie polskim).
3. Kryterium określające potrzebne elementy do zapewnienia ważności umowy:
	1. Konsensualne – wystarczy jedno lub kilka oświadczeń woli, w celu dokonania czynności prawnej.
	2. Realne – aby czynność prawna została dokonana potrzeba:
		1. Złożenia jednego lub kilku oświadczeń woli (jest to np. zastaw ręczny, zadatek, przechowanie),
		2. Przeniesienie faktycznego władztwa nad rzeczą lub wpis do odpowiedniego rejestru (np. hipoteka).
4. Kryterium określające efekt, który wywołuje czynność prawna w majątku osoby składającej oświadczenie:
	1. **Czynności zobowiązujące** – czyli zobowiązanie się jednej strony do spełnienia danego świadczenia na rzecz innej osoby (są to np.: umowa najmu, umowa przeniesienia, umowa sprzedaży),
	2. Czynności rozporządzające – skutkiem prawnym jest przeniesienie, zniesienie albo obciążenie prawa majątkowego (np. przeniesienie własności rzeczy, przelew wierzytelności, zwolnienie z długu).
5. Kryterium określające efekt, jaki czynność prawna wywoła w przypadku majątku kontrahenta:
	1. Czynności przysparzające – czyli takie, które prowadzą do dokonania korzystnej zmiany w majątku innej osoby (zwiększenie danej osoby aktywów – np. nabycie prawa własności - lub zmniejszenie pasywów – np. zwolnienie z długu). Wyróżniamy tu czynności:
		1. Odpłatne – gdy przysporzenie następuje w zamian za korzyść majątkową,
		2. Nieodpłatne – gdy przysporzenie nie jest związane z korzyścią majątkową osoby dokonującej czynności.
6. Kryterium określające, podział przysporzenia ze względu na istnienie podstawy prawnej przysporzenia:
	1. Abstrakcyjne – gdy ważność przysporzenia nie zależy od jakiejkolwiek kauzy.
	2. Kauzalne (zwane też przyczynowym) – gdy ważność przysporzenia zależy od istnienia odpowiedniej kauzy:
		1. Causa obligandi vel acquirendi – przysporzenie mające na celu nabycie prawa lub innej korzyści;
		2. Causa donandi – przysporzenie mające na celu obdarowanie innej osoby;
		3. Causa solvendi – przysporzenie mające na celu zwolnienie się od zobowiązań.