Kröfulýsing

til óbyggðanefndar

# Jörð/landsvæði:

Heiti jarðar/landsvæðis

# Kröfuna gerir/gera:

Nöfn og kennitölur landeigenda sem gera kröfuna

# Fyrirsvar:

Nafn lögmanns eða annars sem fer með kröfuna fyrir hönd landeigenda

# Kröfugerð:

Afmörkun kröfu o.fl., sbr. skýringar aftast

# Heimildir:

Upplýsingar um heimildir og gögn sem krafan byggist á, sbr. skýringar aftast

# Annað:

Aðrar upplýsingar, t.d. málavextir, rökstuðningur o.fl., sbr. skýringar aftast

# Fylgiskjöl:

Upplýsingar um fylgiskjöl ef um þau er að ræða

Dagsetning

|  |
| --- |
|  |

Nafn þess sem skrifar undir

Skýringar við eyðublað fyrir kröfulýsingu til óbyggðanefndar:

**Kröfuna gerir/gera:** Hér skal nefna þann eiganda / þá eigendur sem gera kröfuna og kennitölu(r). Ef eigendur eru fleiri en einn eru allir sem standa að kröfugerðinni tilgreindir. Ekki er þó nauðsynlegt að allir eigendur standi að kröfugerð.

**Fyrirsvar:** Nafn lögmanns eða annars fulltrúa þeirra sem gera kröfuna. Þeir sem standa að kröfunni þurfa að veita viðkomandi umboð sem skal sent óbyggðanefnd. Litið er svo á að einungis þeir sem gefið hafa slíkt umboð séu aðilar máls, að því frátöldu ef aðili gætir hagsmuna sinna sjálfur.

**Kröfugerð:**

* Gera þarf grein fyrir afmörkun kröfunnar, einkum því hvernig eigendur telja jörð sína eða landsvæði afmarkast. lmennt er á meginlandinu óskað eftir því að gerð sé grein fyrir heildarmerkjum viðkomandi jarðar/svæðis, ekki einungis þeim hluta sem skarast við svæði sem ríkið krefst sem þjóðlendu, enda auðveldar það heildstæða rannsókn merkjalýsinga. Sérlega mikilvægt er þó að ljóst sé hvaða svæði skarast við kröfur íslenska ríkisins því að það er svæðið sem óbyggðanefnd úrskurðar um. Í tilviki eyja og skerja kann að reynast hentugra að annaðhvort tilgreina um hvaða eyjar/sker er að ræða eða tilgreina að gert sé tilkall til allra eyja/skerja innan ákveðinnar afmörkunar.
* Koma þarf fram hvort gerð er krafa um beinan eignarrétt á landsvæðinu (þ.e. að land­svæðið sem slíkt teljist beinlínis hluti viðkomandi jarðar) og/eða óbein eignarréttindi (t.d. rétt til upprekstrar eða veiði). Einnig skal þess getið ef gerð er krafa um málskostnað.
* Hægt er að gera bæði aðalkröfu og varakröfu(r). Algengt er að gerð sé aðalkrafa um beinan eignar­rétt en varakrafa um óbein eignarréttindi.
* Kröfulínur þarf að láta teikna inn á sameiginlegt kröfulínukort, sbr. upplýsingar um kortagerð aftar.

**Heimildir:** Hér er vísað til heimilda og gagna sem liggja kröfunni til grundvallar, t.d. landamerkja­bréfa.

**Annað:** Hér er t.d. hægt að tilgreina málavexti, rökstuðning, lagarök, upplýsingar um sögu jarðar o.fl.

**Fylgiskjöl:** Ef fylgiskjöl eru með kröfulýsingunni, t.d. þinglýsingarvottorð, veðbókarvottorð og/eða aðrar heimildir og gögn, eru þau tilgreind hér. Frekari gögn er hægt að leggja fram síðar. Skv. þjóðlendulögum, skulu aðilar samhliða kröfum leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á. Ef ljóst er að óbyggðanefnd mun afla eða hefur aflað gagnanna er þó ekki nauð­syn­legt að leggja þau fram með kröfulýsingunni heldur er nóg að vísað sé til slíkra gagna undir liðnum „heimildir“.

Um kortagerð:

Kröfulínur málsaðila þarf að teikna inn á sameiginleg kröfulínukort en upplýsingar um hvert fólk skuli snúa sér veitir skrifstofa óbyggðanefndar. Þess er óskað að eftirfarandi sé haft í huga við kortagerðina:

* Samsvörun þarf að vera milli texta kröfulýsingar og kröfulínukorts. Almennt er á meginlandinu óskað eftir því að gerð sé grein fyrir heildarmerkjum viðkomandi jarðar/svæðis, ekki einungis þeim hluta sem skarast við svæði sem ríkið krefst sem þjóðlendu, enda auðveldar það heildstæða rannsókn merkjalýsinga. Í tilviki eyja og skerja kann að reynast hentugra að haga kortagerð öðruvísi.
* Ef vísað er til örnefna í landamerkjalýsingum er óskað eftir að þau séu merkt inn á kortið. Einfaldast er að auðkenna örnefni með númerum á kortinu og gera svo grein fyrir því í kröfulýsingu eða hornpunktaskrá hvaða örnefni eða kennileiti hvert númer stendur fyrir.
* Veita þarf skýrar upplýsingar um hvernig kröfulínan skuli teiknuð, t.d. stað­setningu við­miðunar­punkta á borð við örnefni og hvernig línan skuli dregin milli þeirra. Þar getur m.a. gagnast að merkja punkta eða línur inn á tiltæk kort ef t.d. rafrænar upplýsingar eru ekki fyrir hendi. Ef landamerkin eru tiltæk á rafrænu formi (t.d. shp-skrá) flýtir það fyrir kortagerðinni en ekki er þó ætlast til þess að rafræn gögn séu unnin sérstaklega í undirbúningsskyni.