Wykład dla aplikantów I roku

Termin 16.06.2020 r.

Grupa A-C

Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego.

Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego zostały zawarte w dziale II Kodeksu Etyki Racy Prawnego w art.6 do art.14. Warto przypomnieć ,ze kodeks stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r. w sprawie kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Pierwsze z zasad zawarte są w art.6 KERP stanowiącym że radca prawny mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie ,zgodnie z prawem , zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami. Odwołanie do roty ślubowania radcowskiego zawartej w art.27 ust.1 ustawy o radcach prawnych wskazuje że wykonując zawód radcowie prawni „w pamięci powinni mieć„ słowa roty które przytaczam : ”Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa ,zachować tajemnice zawodową ,postępować godnie i uczciwie kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.” Sam akt ślubowania przed dziekanem ma kolosalne znaczenie bo poza jego uroczystym charakterem z chwilą złożenia ślubowania i wpisu na listę radca prawny zgodnie z art.23 ustawy o r.pr. nabywa prawo wykonywania zawodu .Biorąc pod uwagę regulacje zawartą w art.6 KERP należy czytać ten artykuł łącznie z przytoczoną wyżej rotą ślubowania.

Analizując treść roty ślubowania warto zwrócić uwagę na zapis „o postępowaniu godnym i uczciwym „ nie odnosi się tylko i wyłącznie do czynności związanych z wykonywaniem zawodu, a zatem wykracza poza zakres opisany w art.6 KERP.

Słowa te należy rozumieć szerzej ,a zatem postępowanie godne i uczciwe w ramach wymogów stawianych radcy prawnemu nie dotyczy tylko i wyłącznie czynności zawodowych ale rozciąga się również na sferę życia prywatnego.

Warte podkreślenia przy analizie podstawowych zasad etyki radcy prawnego jest wskazanie ze zawód radcy prawnego należy do zawodów zaufania publicznego w rozumieniu art.17 Konstytucji. W wyroku z dnia 24 marca 2014 TK w sprawie K 19/14 wyliczył cechy takiego zawodu ,,w tym między innymi: względną samodzielność wykonywania zawodu, pozyskiwanie informacji osobistych, wymaganie szczególnych kwalifikacji do wykonywania zawodu z uwzględnieniem norm deontologii zawodowej, dawanie rękojmi należytego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania zawodu, zapewnienie praw podmiotowych jednostek, staranność i dbałość przy wykonywaniu zawodu.

Warto przytoczyć jak przykład orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z 16 stycznia 2017 r. w sprawie D 74 /2016 :” niewykonanie przyjętego zlecenia wniesienia apelacji od wydanego przez sad wyroku stanowi oczywiste działanie na szkodę klienta. To zaniechanie samo w sobie stanowi naruszenie obowiązku z art.6 KEPR to jest obowiązku wykonywania pomocy prawnej rzetelnie iż należytą starannością”.

Jedną z ważniejszych zasad zawartych w KERP jest zasada niezależności radcy prawnego przy świadczeniu pomocy prawnej która oznacza ze radca prawny nie może podlegać żadnym wpływom jak tez nie może tez ulegać żadnym naciskom i powiązaniom innego rodzaju które mogłyby wpływać na sposób świadczenia tej pomocy prawnej. Można wyobrazić sobie sytuację ze radca prawny mieć będzie pogląd na sprawę inny niż jego klient i nie jest w stanie spełnić oczekiwań klienta . Chcąc spełnić te oczekiwania nie może naruszać zasad etyki wykonywania zawodu. Jak wskazuje się w komentarzu pod red. R. Schefflera do KERP (wyd. C.H. 2016 Beck) „wątpliwości co do zachowania przez radcy prawnego faktycznej niezależności w wykonywaniu czynności zawodowych występowały w przypadku jego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -są jednak one nieuzasadnione. Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o r.pr. radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej .Podległość ta nie może ograniczać niezależności radcy prawnego co do treści wydawanych przez niego opinii czy tez zajmowanego stanowiska w sprawie.” Gwarancjami niezależności radcy prawnego są immunitet materialny, ochrona tajemnicy zawodowej i odpowiedzialność dyscyplinarna.

Należy zwrócić uwagę że sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu powierzone samorządowi zawodowemu w art.17 konstytucji nie jest ograniczeniem niezależności. Ustawodawca zastrzegł ze piecza ta powierzona została zawodom zaufania publicznego w granicach wyznaczonych przez ustawę w interesie publicznym i dla jego ochrony. Szczegóły sposobu sprawowania tej pieczy Konstytucja powierza ustawodawcy Jak stwierdził TK w wyroku z 12 lutego 2013 r. w sprawie K6/12 :”określenie kryteriów dostępu do zawodu zaufania publicznego a w szczególności określanie wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sposobu ich weryfikacji leży w kompetencji ustawodawcy” .

Każdy na rzecz którego radca prawny świadczy pomoc prawną jest jego klientem. W KERP radca prawny zobowiązany został do lojalnego postępowania na rzecz klienta i zobowiązany do kierowania się jego dobrem w celu ochrony jego praw. Nie sposób zasady lojalności wobec klienta rozpatrywać w oderwaniu od zasady zaufania gdyż od niego zależy skuteczne świadczenie pomocy prawnej. Ograniczeniem zasady lojalności jest niewątpliwie zasada niezależności radcy pranego ,a kolejnym ograniczeniem jest unikanie konfliktów interesów czy tez udzielanie pomocy prawne ułatwiającej popełnienie przestępstwa, zasada umiaru i taktu w stosunku do stron postępowania czy sądu.

Wśród obowiązków związanych z zasadą lojalności wobec klienta wymienić można : informowanie klienta o przebiegu postępowania ,konsultowanie kolejnych etapów postępowania, zachowanie tajemnicy zawodowej ,czy tez uzyskiwanie akceptacji określonych działań. Warto wspomnieć że regulacje dotyczące relacji z klientem zawarte w art.8 mają w pełni zastosowanie do aplikantów radcowskich. Jak stwierdza P. Skuczyński Nowy kodeks radcy prawnego ..s.628 :”Co się tyczy przesłanki kierowania się „dobrem klienta” należy odnotować że stanowi to naturalny element relacji łączących radcę prawnego z klientem opartych na zasadach zaufania i lojalności .Pewną trudnością jest jednak posłużenie się pojęciem ocennym jakim jest „dobro’. W zależności bowiem od przyjętej koncepcji etycznej dobro klienta może być wielorako rozumiane.”

Tajemnica zawodowa i obowiązek jej dochowania jako fundamentalna zasada wykonywania zawodu radcy pranego była przedmiotem odrębnego wykładu w dniu 09.06.dlatego ja pominę.

Unikanie konfliktu interesów zawarte w art.10 KERP ma głównie na celu zapewnienie niezależności w podejmowanych działaniach ,zachowanie tajemnicy zawodowej oraz zachowanie lojalności wobec klienta. Stosownie do art.15 ustawy o r.pr. radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonywania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby z którą pozostaje on w takim stosunku ,że może to oddziaływać na wynik sprawy.

Jak wskazuje orzeczenie OSD z 15 października 2014 r. w sprawie D 7/2014 : W sytuacjach wątpliwych radca prawny winien rozstrzygać swoje wątpliwości odnośnie do konfliktu interesów raczej na rzecz niepodejmowania działania niż jego podejmowania .Istotne jest jednak przede wszystkim aby radca prawny w ogóle dostrzegł problem konfliktu interesów i podejmował krytyczną refleksje w tego typu przypadkach”. Szczegółowe regulacje dotyczące konfliktu interesów zawarte zostały w rozdziale 2 działu IIIKERP.

Bardzo istotne zapisy zawarto w art.11 KERP nakazujące radcy prawnemu dbanie o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym. Naruszeniem tej zasady jest takie postępowanie które mogłoby radcę prawnego zdyskredytować w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego.

Jak wynika z art.64 ustawy o r.pr. naruszenie zasad etyki stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej a zatem uchybienie zasadzie dbania o godność zawodu pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. Brak zdefiniowania co należy rozumieć pod pojęciem godności zawodu powoduje konieczność opierania się na normach zawartych w kodeksie etyki a ponadto na konieczności przestrzegania standardów zachowania zarówno przy świadczeniu pomocy prawnej, działalności publicznej czy w życiu prywatnym . Godność zawodu związana jest imammentnie z zawodami zaufania publicznego gdzie normy etyczne kładą nacisk na określone zachowania w zależności od wykonywanego zawodu przywiązując większe znaczenie do niektórych elementów. Jak stwierdza TK w wyroku z dnia 27 lutego 2001 r. K 22/00 Odpowiedzialność dyscyplinarna związana jest z postępowaniem sprzecznym z zasadami deontologii zawodowej ,powagą i godnością wykonywanego zawodu, z czynami godzącymi w prestiż zawodu albo uchybiającymi obowiązkom zawodowym. Zatem delikt dyscyplinarny musi być oceniany nie tylko w płaszczyźnie normatywnej ale także zawodowej , etycznej. Podobnie wyrok SN z 8 czerwca 2017 r. w sprawie SDI 18/17.

 Kolejna zasady opisane w art.12 zobowiązująca radcę prawnego do sumienności oraz należytej staranności uwzględnia profesjonalny charakter działalności. Zakazuje również podejmowania się prowadzenia sprawy gdy radca nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia. Warunkiem przyjęcia takiej sprawy jest zapewnienie sobie współpracy radcy prawnego lub adwokata lub innej osoby z którą radca prawny wspólnie może wykonywać zawód a który taką wiedze i/lub doświadczenie posiada. Norma ta nakazuje także traktować z szacunkiem wszystkich klientów , zachować umiar i takt w swoich wypowiedziach oraz powściągliwość w okazywaniu osobistego stosunku do stron i uczestników postępowania sądu bądź organu przed którym występuje. Zawodowy charakter działalności oznacza podwyższone wymagania dla radców prawnych. Należyta staranność licznie poruszana była w wyrokach Sądu Najwyższego. I tak w wyroku z 15.03.2013 r. (ICSK 330/11,OSP 2012 Nr 12 poz.123) SN stwierdził że: ”profesjonalność pełnomocnika procesowego zakłada posiadanie kompetencji w sprawach których prowadzenia się podejmuje ,zatem je zna od strony normatywnej, teoretycznej i zastosowania w praktyce zwłaszcza poprzez orzecznictwo a także uwzględniając wystarczające doświadczenie zawodowe i życiowe. Tylko wtedy gdy opinia lub wybrany sposób postępowania w sprawie są ewidentnie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi mającymi zastosowanie przepisami prawa bądź z ą znanym przed podjęciem decyzji przez pełnomocnika jego staranność może być uznana za niemieszcząca się we wzorcu należytej staranności radcy prawnego.” Obserwujemy obecnie wśród radców prawnych coraz częściej występująca specjalizacje co powoduje coraz wyższe umiejętności radców prawnych w poszczególnych gałęziach prawa .

Pomimo tego ze radca prawny korzysta przy wykonywaniu zawodu z wolości słowa i pisma nie może nigdy przekraczać granic określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

Kolejna zasadą jest odpowiedzialność radców prawnych za samorząd i przestrzeganie zasad koleżeństwa o których mowa będzie na kolejnym wykładzie.

 Ostatnia z omawianych zasad jest wyrażona w art.14 zasada dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne oraz obowiązek brania udziału w szkoleniach organizowanych przez samorząd na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu.

Obowiązek ten wynika z konieczności permanentnego rozwoju zawodowego co ma związek z poszerzaniem swej wiedzy prawniczej , jej ciągłego uaktualniania.

Nałożony ustawą obowiązek znalazł swój wyraz w nowelizacji ustawy o r.pr. gdzie od 31.08.2015 r. zaczął obowiązywać art.60 pkt 8 ustawy przesądzający o tym że do zakresu Krajowej Rady Radców Prawnych należy uchwalanie regulaminów dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. A zatem możliwym stała się egzekucja tego obowiązku w postaci uznania za delikt dyscyplinarny sytuacji gdy radca prawny obowiązku tego nie wypełnia.(tak też SN w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r..) Zgodnie ze stosowną uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 6-ciu miesięcy od zakończenia cyklu szkoleniowego dziekani rad sporządzają wykazy radców prawnych którzy obowiązku doskonalenia zawodowego nie wykonali i kierują wykaz do rzecznika dyscyplinarnego w celu ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Radca prawny

Ryszard Ostrowski

1. Czy rota ślubowania radcowskiego zawarta została :

a/W ustawie o radcach prawnych

b/Kodeksie etyki radcy prawnego

c/Uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych

2.Czy radca prawny może naruszyć zasady opisane w KERP chcąc spełnić oczekiwania klienta:

a/tak

b/nie

c/tak, ale pod pewnymi warunkami

3.Czy zawody zaufania publicznego znajdują swoje źródło w :

a/ konstytucji

b/ustawie

c/innym akcie prawnym

4.Czy zasada lojalności wobec klienta obowiązuje :

a/ wyłącznie radców prawnych

b/wyłącznie aplikantów radcowskich

c/zarówno radców prawnych jak i aplikantów

5.Czy unikanie konfliktu interesów ma na celu:

a/ zapewnienie lojalności wobec klienta

b/dochowanie tajemnicy zawodowej

c/zachowanie niezależności radcy prawnego

6.Czy aplikanta radcowskiego świadczącego pomoc na rzecz klienta dotyczy obowiązek unikania konfliktu interesów gdy zostanie radcą prawnym?

a/dotyczy

b/ nie dotyczy

c/dotyczy ale pod pewnymi warunkami

7.Czy radca prawny o godność zawodu winien dbać :

a/przy wykonywaniu czynności zawodowych

b/w trakcie wyjazdu prywatnego

c/w kontakcie ze znajomymi

d/w działalności publicznej

8.Czy radca prawny może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za :

a/kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości

b/unikanie płacenia alimentów

c/wszczynanie awantur domowych

d/ nie opłacania składek samorządowych

e/lekceważenie klienta

f/grożenie przeciwnikowi klienta postępowaniem karnym

9.Czy obowiązek doskonalenia zawodowego dotyczy:

a/ wyłącznie radców prawnych

b/wyłącznie aplikantów radcowskich

c/zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich

10.Czy za brak dopełnienia obowiązku szkolenia zawodowego w danym cyklu szkoleniowym radca prawny może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej:

a/ tak

b/dopiero za nie dopełnienie obowiązku po raz drugi

c/nie