**SZKOLENIE Z-CÓW NROZ**

**WARSZAWA, 7 MAJA 2021 R.**

* *PROTOKÓŁ-*

 W dniu 7 maja 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się szkolenie Z-ców NROZ. Spotkanie zaczęło się od krótkiego wstępu, w którym Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. Grzegorz Wrona przedstawił obecną sytuację, plany na przyszłość.

1. **Technika przesłuchań cd. (lekarz, którego dotyczy postępowanie) – prowadzący dr hab. n.pr. Dariusz Jagiełło z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS.**

 Szkolenie zaczęło się od krótkich scen przesłuchania lekarza, którego dotyczy postępowanie, odegranych przez p. Aleksandrę Gil (pracownika Naczelnej Izby Lekarskiej) oraz przez lek. Krzysztofa Dacha (Zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej). Miały one pokazać typowe błędy podczas przesłuchania jak np. forma “Ty”, zwroty typu “Drogi Kolego”, czy “przyjacielskie, koleżeńskie spotkanie”. Po scenkach prof. Dariusz Jagiełło przeszedł do omówienia poszczególnych błędów, odpowiadając przy okazji na wszelkie pytania czy wątpliwości zgłaszane przez uczestników. Poruszona została kwestia anonimów - na ich podstawie można rozpocząć jedynie czynności sprawdzające, a nie postępowanie. Dopiero jeżeli wskazane czynności wykażą, że mogło dojść do popełnienia przewinienia zawodowego, prawidłowym byłoby wówczas wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 Wskazano też kiedy należy zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa - obowiązek ten bowiem wynika z art. 304 kpk – Ustalono, że najlepiej po przedstawieniu zarzutów. Podkreślono też, że są trzy możliwości początkowych czynności podczas przesłuchania - referat (streszczenie danej sytuacji przesłuchiwanemu), przekazanie kserokopii zawiadomienia (skargi), bądź jej zanonimizowanej kopii (kopia ta wówczas musiałaby stanowić załącznik do protokołu).

 Poruszona również została kwestia akt tj. jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach podręcznych, by nie “zaśmiecać” akt głównych. Wymieniono zasady przesłuchania: że należy najpierw zapoznać się z aktami, by nie wyjść na osobę niekompetentną, należy stopować lekarza, który próbuje zagadać rzecznika, nie trzeba protokołować dosłownie każdego słowa, można skrócić wypowiedź do najważniejszych elementów, nie należy upiększać protokołu, a także można rozmawiać poza protokołem jednak nie powinno się tego robić.

Zauważono też, że art. 233 kpk (odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań) dotyczy jedynie świadków. Zaś co do oskarżonego (obwinionego) zastosowanie ma art. 74 kpk, czyli brak obowiązku zeznawania na swoją niekorzyść.

Profesor Jagiełło na koniec wspomniał, że na kolejnym szkoleniu, które ma się odbyć najprawdopodobniej we wrześniu, przedstawi czynność przedstawienia zarzutów.

1. **Przestawianie stanowiska NROZ w pismach procesowych przed rozprawami/posiedzeniami sądu lekarskiego – prowadzący mec. Marek Szewczyński**

 mec. Marek Szewczyński wspomniał o tym, że na każdy środek odwoławczy strona może wnieść pisemną odpowiedź, w której można zawrzeć wniosek dowodowy. Co ciekawe nie ma wskazanego terminu na odpowiedź, jednakże powinno to nastąpić przed rozprawą.

1. **Odpowiedź na kasację prawdopodobnie zasadną – prowadząca dr n.pr. Paulina Tomaszewska.**

 Na podstawie niedawnej sprawy toczącej się przed Sądem Najwyższym dr P. Tomaszewska opowiedziała, kiedy kasacja może być rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym. Zasadą jest bowiem to, że kasacja jest rozpatrywana na rozprawie. Wyjątek ten określa art. 535 § 5 kpk, kiedy kasacja może być uwzględniona w całości w razie jej oczywistej zasadności. We wskazanym przypadku jednak zastanawiające jest to czy nie doszło do naruszenia art. 117 kpk, czyli udziału uprawnionego w czynności procesowej. Rozwiązaniem na takie sytuacje może być zastosowanie w praktyce art. 530 § 1 kpk, który pozwala na odpowiedzi na kasację.

Tymi wątkami zostało zakończone szkolenie i poinformowano, że o terminie kolejnego szkolenia wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni w najbliższym czasie.