**Podstawy procesu karnego**

**Kartkówka I**

…………………………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko, numer indeksu, grupa

***I. Test*** /10

1. Śmierć oskarżonego w toku postępowania przed sądem I instancji, po rozpoczęciu przewodu sądowego:
   1. skutkuje umorzeniem postępowania
   2. nie uniemożliwia kontytuowaniu postępowania, o ile zapadnie wyrok uniewinniający; jeżeli sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego uzna, że może zapaść inne rozstrzygnięcie niż uniewinnienie, umorzy postępowanie
   3. powoduje, że postępowanie nie może się toczyć, chyba że osoby najbliższe wstąpią w prawa oskarżonego
2. Sąd Najwyższy może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu:
   1. ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy
   2. gdy istnieje obawa, że rozpoznanie sprawy w sądzie właściwym będzie niemożliwe przed upływem terminu przedawnienia karalności
   3. ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości
3. O wyłączeniu sędziego ze względu na uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności (iudex suspectus) orzeka sąd przed którym sprawa się toczy w składzie 3 sędziów. Wyłączenie to może nastąpić:
   1. wyłącznie na wniosek strony złożony do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że przyczyna wyłączenia stała się stronie wiadoma w późniejszym terminie
   2. na wniosek strony lub sędziego, który uznaje, że ze względu na okoliczności sprawy, nie powinien w niej orzekać
   3. na wniosek strony, sędziego lub prezesa sądu, jeżeli prezes sądu uważa, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego wyznaczonego do rozpoznania sprawy
4. Osoba podejrzana to:
   1. osoba, której przedstawiono zarzuty w postępowaniu karnym
   2. osoba, której nie przedstawiono zarzutów, ale jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa
   3. osoba, która uczestniczy w postępowaniu karnym jako podejrzany
5. Jeżeli przestępstwo popełniono na pokładzie samolotu, gdy samolot znajdował się jeszcze na lotnisku, sądem właściwym będzie:
   1. sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo
   2. sąd portu macierzystego statku powietrznego
   3. sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo lub sąd portu macierzystego statku w zależności, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze
6. Jeżeli w sprawie orzekał sąd niższego rzędu zamiast sądu wyższego rzędu (sąd rejonowy zamiast okręgowego):
   1. strona może podnieść taki zarzut w środku zaskarżenia, jeżeli nie podniesie takiego zarzutu, uchybienie (naruszenie przepisów o właściwości rzeczowej) nie będzie mogło zostać rozpoznane przez sąd odwoławczy
   2. strona może podnieść taki zarzut w środku zaskarżenia i wykazać, że uchybienie miało wpływ na treść rozstrzygnięcia; jeżeli wykaże, że uchybienie miało wpływ na treść orzeczenia, sąd uchyli orzeczenie i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania
   3. strona może podnieść taki zarzut w środku zaskarżenia, ale nie musi; sąd odwoławczy z urzędu bada, właściwość rzeczową; gdy stwierdzi, że doszło do takiego uchybienia – orzeczenie ulega uchyleniu niezależnie od tego, czy było prawidłowe
7. Oskarżony może korzystać z pomocy obrońcy:
   1. zawsze, gdy chce być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego
   2. tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi
   3. co do zasady zawsze, ale musi złożyć wniosek o dopuszczenie obrońcy do udziału w postępowaniu
8. Oskarżony, który nie ukończył 18 lat jest obligatoryjnie reprezentowany przez obrońcę. Obrońcę może ustanowić:
   1. wyłącznie organ procesowy
   2. oskarżony lub organ procesowy
   3. oskarżony, organ procesowy lub przedstawiciel ustawowy oskarżonego
9. Oskarżyciel publiczny w sprawach o zbrodnie, prowadzonych przed sądem okręgowych, w których postępowanie przygotowawcze było prowadzone w formie śledztwa:
   1. obligatoryjnie uczestniczy w postępowaniu sądowym, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego uniemożliwia rozpoznanie sprawy
   2. ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniu sądowy, ale jego usprawiedliwione niestawiennictwo nie tamuje rozpoznania sprawy
   3. ma obowiązek uczestniczyć w rozprawie, ale jego niestawiennictwo nie tamuje rozpoznania sprawy
10. W procesie karnym prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania przysługuje:
    1. pokrzywdzonemu
    2. podejrzanemu
    3. osobie podejrzanej

***II. Podaj definicje poniższych pojęć:*** /6

**Przesłanki materialne**

**Przesłanki formalne**

**Przesłanki mieszane**

***III. Pytanie opisowe*** /10

Pokrzywdzony w procesie karnym. Definicja pokrzywdzonego, podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego, uprawnienia pokrzywdzonego. Subsydiarny akt oskarżenia