Anna Grabek

PRAWA I OBOWIĄZKI OSKARŻONEGO

Oskarżony jest stroną postępowania karnego, którego przedmiotem jest kwestia jego odpowiedzialności prawnej za zarzucany mu czyn zabroniony przez prawo karne.

Prawa i obowiązki oskarżonego regulują przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - **Kodeks postępowania karnego.**

Na wstępie wskazać należy, iż oskarżonego uznaję się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Oskarżony został wyposażony w prawa, które są związanie ściśle z fundamentalną zasadą domniemania niewinności oraz zasadą prawa do obrony. Przede wszystkim oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść, to na organach ścigania spoczywa obowiązek udowodnienia winy.  Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego (art. 5 k.p.k.).

Oskarżony ma tzw. prawo do milczenia, jest to prawo odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na pytania. Oskarżony ma również prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim.

Najważniejszym jednak prawem oskarżonego jest prawo do obrony (art. 6 k.p.k.). Obrona może być wykonywana zarówno osobiście przez oskarżonego, jak i przez ustanowionego obrońcę. Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Należy zaznaczyć, iż w świetle art. 79 - 80 k.p.k. oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

1. oskarżony jest nieletni, niemy, głuchy lub niewidomy;
2. zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności;
3. gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę (np. osoba, która co prawda jest poczytalna ale jej poziom umysłowy budzi wątpliwości co do tego, czy będzie w stanie sama skutecznie bronić się przed zarzutami oskarżenia);
4. gdy w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem I instancji zarzucono mu zbrodnię (czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata) lub jest pozbawiony wolności. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy, a w rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne.

Ponadto, oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Niemniej jednak, jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, prokurator, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może również zastrzec na okres maksymalnie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania, kontrolę korespondencji oskarżonego z obrońcą. Oskarżonemu przysługuje również prawo do zabrania jako ostatni głosu na rozprawie.

Kodeks gwarantuje też oskarżonemu prawo do znajomości zarzutów i ich podstaw faktycznych (art. 313, 314 k.p.k.) oraz aktu oskarżenia z możliwością odpowiedzi na ten akt (art. 338 § 1 k.p.k.), prawo do przeglądania akt sprawy (art. 156 k.p.k. ) oraz wydawania na jego żądanie bezpłatnie odpisu każdego orzeczenia (art. 157 k.p.k.). Uprawnienia te mają ułatwić oskarżonemu obronę.

Natomiast, zakres zachowań, jakim musi się poddać oskarżony, a które mogą dać efekt dlań niekorzystny, określa obecnie art. 74 § 2 k.p.k. Zakłada on, że oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:

1. oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,
2. nadto zaś badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,
3. pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.

Obowiązek nałożony na oskarżonego może być, w razie jego oporu, wymuszony stosownymi środkami przymusu bezpośredniego (zwłaszcza w postaci siły fizycznej czy kajdanek).

Kolejnym obowiązkiem, jaki został nałożony na osobę oskarżonego pozostającego na wolności jest obowiązek stawiennictwa na każde wezwanie organów procesowych w toku postępowania karnego. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo. Oskarżony obowiązany jest także do każdorazowego zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie w danym stadium, o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, o czym należy go uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu.