# Protokół ze spotkania szkoleniowego Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w dniu 25 kwietnia 2014r. w siedzibie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie

W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe Zastępców NROZ. Zwrócono uwagę na problematykę czynności sprawdzających i postępowania wyjaśniającego. Doprecyzowaniem zagadniemy prawnych poruszanych kwestii zajął się Prokurator Andrzej Jóźwiak. I tak art. 67 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich wskazuje, iż rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego jest obowiązany wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające jest jednakże poprzedzone czynnościami sprawdzającymi. Celem czynności sprawdzających, zgodnie z normą wyrażoną w art. 55 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich jest wstępne zbadanie okoliczności koniecznych do ustalenia czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W trakcie czynności sprawdzających nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem możliwości przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skargę na lekarza.

Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego musi zawierać:

1. oznaczenie osoby Rzecznika

2. datę

3. określenie i datę czynu lub jego okres

4. miejsce czynu jakie wynika ze skargi

5. wskazanie osoby pokrzywdzonego

6. kwalifikację przewinienia

7. uzasadnienie

Art. 57 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich określa, kim jest pokrzywdzony – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe. Wskazać należy na brak tożsamości terminów „skarżący” i „pokrzywdzony”. Autorem skargi jest często instytucja, która nie może być uznana za „pokrzywdzonego”.