Kraków, dnia 5 stycznia 2024 r.

OAP-II.420.3.1.2023

 **Patroni Koordynatorzy**

 **oraz Patroni Praktyk**

 **aplikantów aplikacji prokuratorskiej**

***Dotyczy: praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej XIV. rocznika po 12. zjeździe***

W oparciu o § 1 pkt 2 zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie Nr 539/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyki przez aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, uprzejmie przedstawiam szczegółowy zakres tematyczny, który powinien być przedmiotem praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej odbywanych w dniach **od
22 stycznia do 2 lutego 2024 roku (2 tygodnie) w wydziałach karnych sądów rejonowych i od 5 do 9 lutego 2024 roku (1 tydzień) w prokuraturach rejonowych.**

Celem niniejszej praktyki jest zapoznanie aplikantów z zasadami sądowej kontroli rozstrzygnięć prokuratora kończących postępowanie przygotowawcze oraz utrwalenie umiejętności przygotowywania wystąpienia prokuratora na posiedzeniu sądu w przedmiocie zażalenia na postanowienie prokuratora kończące postępowanie przygotowawcze.

**Patroni praktyk w wydziałach karnych sądów rejonowych winni zadbać, aby aplikanci:**

- wzięli udział w co najmniej w 7 posiedzeniach związanych z rozpatrywaniem zażaleń na postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze w różnych kategoriach spraw,

- dokonali analizy co najmniej 20 spraw pod kątem zasadności zażaleń na postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze w różnych kategoriach spraw,

- sporządzili co najmniej 10 projektów orzeczeń sądu zapadających w związku z rozpoznaniem zażaleń na postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze.

**Patroni praktyk w prokuraturach rejonowych winni zadbać, aby aplikanci:**

- dokonali analizy co najmniej 10 spraw pod kątem oceny zasadności złożonego środka odwoławczego od postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze w tym badania warunków formalnych wniesionego środka odwoławczego oraz opracowywania stosownych pism procesowych,

- sporządzili co najmniej 6 projektów stanowisk prokuratora w przedmiocie zasadności zażalenia na postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze oraz 4 projektów postanowień o uwzględnieniu zażalenia wraz z uzasadnieniem,

- wzięli udział w co najmniej 3 udział posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora kończące postępowanie przygotowawcze,

- sporządzenia co najmniej 4 postanowień o zasięgnięciu opinii biegłego/biegłych z zakresu toksykologii, alkohologii i hematologii,

- zapoznali się z aktami co najmniej 2 spraw, w których w materiale dowodowym występują materiały niejawne oraz sporządzili projekt postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (pokrzywdzonego).

**Praktyka powinna przygotować do sprawdzianu.**

Przedmiotem sprawdzianu, który aplikanci będą pisać po odbyciu praktyk po 12 zjeździe, tj. w dniu 12 lutego 2024 r., będzie opracowanie stanowiska w zakresie zasadności zażalenia na postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze lub projektu postanowienia o uwzględnieniu zażalenia. Dlatego ważnym jest, aby aplikanci podczas praktyk opanowali tę umiejętność w jak najwyższym stopniu.

 Kierownik

 Działu Dydaktycznego

 w Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej

dr Rafał Łyżwa

 prokurator

Załącznik do zaleceń do praktyk – wyciąg z programu aplikacji prokuratorskiej

## Medycyna sądowa – aspekt medyczny

1. Toksykologia i alkohologia sądowo-lekarska. Ustalanie stanu nietrzeźwości. Środki odurzające oraz tzw. dopalacze.
2. Biomechanika śladów krwawych. Ujawnianie śladów niewidocznych.
3. Badanie śladów krwi i innych śladów biologicznych. Hemogenetyka.

## Prawo karne procesowe

1. Ocenianie przez prokuratora zasadności środka odwoławczego od postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze.

1. Sądowa kontrola decyzji prokuratora kończących postępowanie przygotowawcze (inne czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym podlegają omówieniu w ramach zajęć z przebiegu postępowania przygotowawczego).
2. Ochrona i wykorzystanie w postępowaniu informacji niejawnych (świadek anonimowy i świadek koronny; czynności operacyjno-rozpoznawcze) w świetle praktyki orzeczniczej krajowej i międzynarodowej.
3. Kontrola i utrwalanie rozmów.
4. Kartoteki i zewnętrzne bazy danych.