# PROTOKÓŁ ze spotkania szkoleniowego Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w dniu 28 listopada 2014 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej

W dniu 28 listopada 2014 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie szkoleniowe Zastępców NROZ. NROZ poinformował uczestników spotkania, iż zabrał głos na forum Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przewlekłości postępowań. Stworzył również forum w celu lepszego porozumiewania się i wspólnego dialogu.

Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą dowodu z opinii biegłego lub specjalisty. Opisano przepisy regulujące powyższą problematykę:

- Ustawy o izbach lekarskich w art. 59 ust 2 „2. *Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych,* ***zasięga się opinii biegłego lub specjalisty****.*”

- Kodeksu Postępowania Karnego:

Rozdział 22 „Biegli, tłumacze, specjaliści” art. 193-206 KPK

Art. 194 KPK : O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się **postanowienie** w którym należy wskazać:

1) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy

2) przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych

3) termin dostarczenia opinii

Dowód z opinii biegłego podlega ocenie rzecznika (jako organu prowadzącego postępowanie). O tym jak należy oceniać opinię biegłego stanowi art. 201 KPK: „Jeżeli opinia jest niepełna, niejasna lub gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych”. Zatem opinia biegłego badana jest pod kątem:

* pełności
* jasności
* niesprzeczności

Nie można kwestionować/ zdyskredytować opinii biegłego tylko dlatego, że jest ona dla strony niekorzystna.

W razie uchybień z art. 201 KPK można:

* wystąpić do biegłego o uzupełnienie opinii
* wystąpić do innego biegłego z prośbą o sporządzenie opinii

Warto opracować i sporządzać wzór oceny opinii biegłego, który zostaje w aktach sprawy np.

Ocena opinii biegłego

Dotyczy opinii biegłego …… z dnia …… w sprawie o sygnaturze……..

W opinii/ ocenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej opinia jest rzetelna/niepełna/niejasna.

Pojawiło się pytanie czy gdy sąd powoła biegłego to rzecznik może żądać wyłączenia jego oświadczenia?

* Można wyłączyć biegłego a nie oświadczenia biegłego.
* Rzecznik jako strona może podnosić zarzuty, że opinia biegłego jest niejasna, niepełna.

Biegły ma dostęp do akt sprawy ale sprawę prowadzi rzecznik a nie biegły. Akta wysyłamy do biegłego gdy mamy już zebrane wszystkie dowody.

Sąd decyduje czy powołać biegłego a nie rzecznicy. Rzecznicy mogą zaś wnosić o powołanie lub niepowołanie biegłego. Rzecznik może zwrócić się z prośbą o zadanie biegłemu przez sąd konkretnych pytań. Jeżeli jednak sąd odmówi, to rzecznikowi **zażalenie nie przysługuje**. W zakresie niezbędnym do wydania opinii sąd wydaje akta biegłemu.

Biegły to specjalista- pamiętajmy zatem, że powinien wiedzieć, że nie ma oceniać materiału dowodowego stron tylko wydać niezależną opinię.

Art. 198 KPK stanowi, że w miarę potrzeby udostępnia się biegłemu akta sprawy zakresie niezbędnym do wydania opinii . Można zatem żądać aby biegłemu został udostępniony tylko materiał procesowy a nie całe akta sprawy. Rzecznicy mogą selekcjonować materiały, które trafią do biegłego. Akta można rozpruć i wysłać tylko to, co trzeba.

Biegły nie musi wydać opinii w formie pisemnej, może wydać opinię ustnie.

Przedstawiono prezentację ukazującą problematykę powodów i podstaw składania kasacji.

Kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Związany jest z kontrolą orzeczeń prawomocnych na okoliczność błędów proceduralnych. Orzeczenie sądu lekarskiego może być poddane kontroli Sądu Najwyższego. Kasacja nie podlega opłacie.

Od czego przysługuje skarga kasacyjna?

Kasacja przysługuje od prawomocnego orzeczenia NSL kończącego postępowanie. Kasacja nie przysługuje od postanowienia np. dotyczącego odmowy wszczęcia postępowania.

Kto może wnieść skargę kasacyjną?

* Strony (przymus adwokacko-radcowski)
* Prezes NRL
* Minister Zdrowia

2 miesiące od dnia doręczenia odpisu orzeczenia, ale niedopuszczalne jest wniesienie kasacji na niekorzyść obwinionego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Podstawy kasacji:

* zaistnienie bezwzględnych przyczyn odwoławczych z art. 439§1 KPK
* **niewspółmierność kary do czynu**

Zarzuty kasacji:

* prawa materialnego
* prawa procesowego

Efekt rozpoznania kasacji:

* S.N. oddala kasację- gdy kasacja jest bezpodstawna
* S.N. uchyla orzeczenie NSL w całości lub w części i przekazuje do ponownego rozpoznania przez OSL
* S.N. uchyla orzeczenie i umarza
* S.N. uchyla orzeczenie NSL i OSL i uniewinnia obwinionego

Jeżeli kasacja złożona jest na niekorzyść lekarza to musi być złożona w ciągu 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez sąd lekarski.