**TYPY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Pomoc dydaktyczna dla studentów prawa i administracji**

**© Wojtek Lamentowicz profesor WSAiB w Gdyni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KARNA** | **CYWILNA** |  |
|  | KONTRAKTOWA ex contractu | DELIKTOWA ex delicto |
| Na podstawie winy umyślnej lub nieumyślnej oraz udowodnionego sprawstwa czynu bezprawnego i zabronionego przez ustawę karną wcześniejszą wobec czynu.  Zasady ustrojowe egzekwowania odpowiedzialności karnej:  **1.Zasada poszanowania godności człowieka**  Sprawcy [przestępstwa](http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo) nie wolno traktować przedmiotowo ani w sposób poniżający.  **2. Zasada humanitaryzmu polityki karnej**  Sąd przy wymiarze kary lub innych środków ma szanować godność osoby karanej. Wiąże się z nią nakaz traktowania kary pozbawienia wolności jako *ultima ratio*. Z zasadą humanitaryzmu związany jest zakaz stosowania tortur i okrutnego traktowania.  **3. Zasada równości wobec prawa**  W przypadku przestępstw popełnionych we współdziałaniu zakaz bezzasadnego różnicowania sytuacji współdziałających (wyjątek: jeżeli zróżnicowanie wynika z odmiennej zawartości bezprawia popełnionych czynów lub okoliczności związanych z osobą sprawcy).  **4. Zasada proporcjonalności**  Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w [ustawie](http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa) i jedynie wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie prawnym dla jego bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Każda kara, nie tylko pozbawienia wolności, ma być traktowana jako *ultima ratio*.  **Zasady kodeksu karnego:**   1. **Zasada swobodnego uznania sędziowskiego w granicach określonych w ustawie**   Zasada ściśle związana z zasadą niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. [Kodeks karny](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_karny_(1997)) przyznaje sędziemu swobodne uznanie w wymiarze kary lub środka karnego w granicach przewidzianych przez ustawę. Sąd może poruszać się w granicach oznaczonych dolną i górną granicą zagrożenia sankcją. Ograniczony jest okolicznościami ; w szczególności:   * motywacja i sposób zachowania się sprawcy, * popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, * rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, * rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, * właściwości i warunki osobiste sprawcy, * sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, * dążenie do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, * zachowanie się pokrzywdzonego.  1. **Zasada społecznej szkodliwości czynu**   Szkodliwość społeczną czynu ustala się osobno w każdym przypadku. Oceniając społeczną szkodliwość sąd bierze pod uwagę:   * rodzaj i charakter naruszonego dobra, * rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, * sposób i okoliczności popełnienia czynu, * wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, * postać [zamiaru](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamiar), * motywację sprawcy, * rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. | Z treści umowy - wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, który powstał na podstawie czynności prawnej i obejmująca obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody.  Jak w przypadku każdej odpowiedzialności cywilnej, jej przesłankami są:  \* zdarzenie, z którym prawo wiąże czyjąś odpowiedzialność,  \* szkoda (przy czym chodzi tu wyłącznie o szkodę majątkową, jaką poniósł sam poszkodowany) oraz  \* związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą.  Dłużnik odpowiada zarówno za stratę, jak i za utracone korzyści. Za stratę uważa się wartość świadczenia utraconego przez wierzyciela (przy niewykonaniu zobowiązania) lub zmniejszoną wartość umówionego świadczenia (przy nienależytym wykonaniu zobowiązania). Do szkody zaliczyć można ponadto wydatki, jakie wierzyciel poniósł celem zrekompensowania szkody (np. zapłata odszkodowania lub kary umownej za niewykonanie własnego zobowiązania), a także tzw. szkody następcze, czyli takie, które są rezultatem nienależytego wykonania zobowiązania (np. powstawanie zacieków na ścianach z powodu złej jakości materiałów budowlanych). Przy rozpatrywaniu utraconych korzyści należy się zastanowić, czy istnieje wystarczająco wysoki stopień prawdopodobieństwa uzyskania spodziewanych korzyści.   **Ciężar udowodnienia**, że wierzyciel poniósł szkodę, że dłużnik nie wykonał zobowiązania lub wykonał je nienależycie oraz że pomiędzy działaniem dłużnika i wierzyciela zachodzi związek przyczynowy spoczywa na wierzycielu. Ustanowiono jednakże domniemanie prawne, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (z winy dłużnika lub osób, za które on odpowiada). Nie ma zatem wierzyciel obowiązku udowodnienia winy dłużnika, lecz dłużnik ma obowiązek dowodzić, że istnieją okoliczności ekskulpujące.  Odpowiedzialność kontraktowa oparta została na zasadzie winy, można więc ją przypisać jedynie osobie poczytalnej. Dłużnik z reguły odpowiada za każdy stopień winy (inaczej niż w prawie karnym). Już samo podjęcie się prze niego wykonania określonego świadczenia, które przerasta jego możliwości i kwalifikacje nosi znamiona winy. Najwyższym stopniem winy jest wina umyślna, która polega na tym, że dłużnik chce naruszyć ciążące na nim obowiązki (w tzw. zamiarze bezpośrednim łac. dolus directus), albo na tym, że dłużnik przewiduje możliwość naruszenia swoich obowiązków i na to się godzi (w zamiarze ewentualnym, łac. dolus eventualis).  Wina nieumyślna w prawie cywilnym jest nazywana niedbalstwem i obejmuje sytuacje, gdy dłużnik nie dochowuje należytej staranności, mimo że powinien i mógł się zachować zgodnie ze swoim obowiązkiem. Same strony mogą w drodze umowy rozszerzyć lub złagodzić odpowiedzialność dłużnika, z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności za winę umyślną.   Wyjątkowo dłużnik może odpowiadać nie tylko za własne działania lub zaniechania (swoją winę), ale także za inne osoby, z pomocą których wykonuje zobowiązanie, albo które wykonują je samodzielnie w całości lub części z jego polecenia, jak również za swoich przedstawicieli ustawowych. Dłużnik odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za własne, gdy można im przypisać winę polegającą na niezachowaniu należytej staranności. Taka odpowiedzialność dłużnika opiera się na zasadzie ryzyka, choć jej przesłanką jest wina innej osoby.  W prawie polskim odpowiedzialność kontraktowa opiera się na art. 471 k.c. : *Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.*  Winą dłużnika jest zarówno zamiar niewywiązania się ze zobowiązania, jak również nieumyślne niedochowanie należytej staranności przy jego wykonywaniu. Co do zasady natomiast dłużnik nie odpowiada za przypadek. | Z czynu niedozwolonego  Wyróżnia się ją ze względu na źródło [zobowiązania](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zobowi%C4%85zanie), którym jest dopuszczenie się [czynu niedozwolonego](http://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_niedozwolony). Zdarzenie to powoduje powstanie między sprawcą a poszkodowanym (wyjątkowo - również między sprawcą a inną osobą) cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.  Odpowiedzialność deliktowa jako specyficzny reżim odpowiedzialności jest znana w prawie już od czasów starożytnych. Obecny zrąb unormowań odpowiedzialności deliktowej w systemach [prawa kontynentalnego](http://pl.wikipedia.org/wiki/System_prawa_kontynentalnego) wywodzi się zasadniczo z [prawa rzymskiego](http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzymskie). W systemach prawa rodziny [*common law*](http://pl.wikipedia.org/wiki/Common_law) analogiczna do odpowiedzialności deliktowej jest odpowiedzialność z tytułu *torts*.  W polskim [prawie odpowiedzialność](http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne" \o "Prawo cywilne)  z tytułu czynów niedozwolonych regulują przepisy art. 415-449 k.c.. Przepisem fundamentalnym jest art. 415:***Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.*** Odpowiedzialność deliktową regulują również ogólne przepisy [prawa zobowiązań](http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prawa_zobowi%C4%85za%C5%84&action=edit&redlink=1), zawarte w art. 353-404 Kodeksu cywilnego.  Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są:   * powstanie [**szkody**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoda_(prawo)), * popełnienie przez sprawcę[**czynu niedozwolonego**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_niedozwolony)**,** * [**związek przyczynowy**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_przyczynowy) między szkodą a czynem zabronionym, * [**wina**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Wina) sprawcy.   Brak którejkolwiek z tych przesłanek wyłącza odpowiedzialność sprawcy czynu. Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego (art. 6 k.c.) ciężar dowodu spoczywa na osobie dochodzącej roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego, przy czym w przypadku odpowiedzialności za delikt ponoszonej na zasadzie ryzyka wystarczające jest wykazanie powstania szkody, zaś zobowiązany do naprawienia szkody może [ekskulpować](http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekskulpacja&action=edit&redlink=1) się po wskazaniu przesłanek uwalniających go od odpowiedzialności (tak np. samoistny posiadacz budowli - art. 434 k.c. lub posiadacz pojazdu mechanicznego - art. 436 k.c.). |
| Zasada winy, jako podmiotowa podstawa odpowiedzialności, ma w prawie karnym o wiele większe znaczenie niż w innych dziedzinach prawa. Teoria psychologiczna ujmuje winę jako stosunek psychiczny sprawcy do popełnienia czynu zabronionego. Zasadniczo wyróżniamy dwie formy winy:  **1.Wina umyślna**. Zgodnie z [przepisami](javascript:void(0)) k.k. treścią winy umyślnej jest zamiar popełnienia czynu zabronionego, który może występować w dwóch formach:  **A**. **Zamiaru bezpośredniego(DOLUS DIRECTUS)** – polegającego na tym, że sprawca chce popełnić czyn zabroniony.  **B. Zamiaru ewentualnego (DOLUS EVENTUALIS)** – polegającego na tym, że sprawca wprawdzie nie chce popełnić czynu zabronionego, ale przewiduje realną możliwość jego popełnienia i na to się godzi. **2.Wina nieumyślna** ma dwie formy:  **a. lekkomyślność** – jest postacią świadomej winy nieumyślnej, sprawca bowiem przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego lecz – w odróżnieniu od zamiaru ewentualnego – nie godzi się z jego popełnieniem, ale przypuszcza, że takiego czynu (lub skutku) uniknie;  **b. niedbalstwo** – różni się brakiem świadomości sprawcy co do możliwości popełnienia czynu zabronionego. Jednak sprawca powinien i mógł taką możliwość przewidzieć.  Okoliczności wpływające na **stopień winy**:   * możliwość rozpoznania znaczenia czynu warunkowana poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego sprawcy, jego stanem wiedzy i doświadczeniem życiowym, * możliwość podjęcia decyzji zgodnego z prawem zachowania, * możliwość faktycznego sterowania swoim postępowaniem w wykonaniu podjętej decyzji.   **Czynniki zwiększające winę sprawcy**:   * bezwzględność lub podstęp, * użycie intensywnej przemocy lub niebezpiecznego przedmiotu, * znaczna brutalność lub okrucieństwo albo szczególna zuchwałość, * działanie wspólnie z nieletnim lub publicznie, * uporczywe dążenie do osiągnięcia przestępczego celu, * brak jakichkolwiek skrupułów moralnych w przestępnym działaniu.   **Okoliczności zmniejszające stopień winy sprawcy:**   * ograniczona poczytalność sprawcy, * niepatologiczne zakłócenia czynności psychicznych (jak np. [stres](http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres) czy brak snu) wykluczające na możliwość rozpoznania czynu i pokierowania przez sprawcę swoim postępowaniem, * działanie w warunkach zaskoczenia, * stan silnego wzburzenia usprawiedliwiony okolicznościami, * niekiedy niedoświadczenie sprawcy, choroba alkoholowa, uzależnienie się od środków odurzających, negatywny wpływ środowiska. | Dłużnik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie, albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy ani z winy osób trzecich, za których działania dłużnik odpowiada. | Stopnie winy na gruncie cywilistyki:   * wina umyślna (łac. *dolus*) - działanie albo zaniechanie, * wina nieumyślna (łac. *culpa*) - niedbalstwo (łac. *neglegentia*), tj. niedołożenie należytej staranności (oceniane obiektywnie).   Dla istnienia odpowiedzialności cywilnej stopień winy nie ma znaczenia.  Istnieje kilka postaci **wyłączeń** odpowiedzialności:   * jeżeli była oparta na zasadzie winy - **[ekskulpacja](http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekskulpacja&action=edit&redlink=1" \o "Ekskulpacja (strona nie istnieje))**, * jeżeli była oparta na zasadzie ryzyka -**[egzoneracja](http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzoneracja" \o "Egzoneracja)**: to pewne stany faktyczne, na które może powołać się zobowiązany do naprawienia [szkody](http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoda) w celu zwolnienia się od [odpowiedzialności na zasadzie ryzyka](http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87_na_zasadzie_ryzyka). Są nimi: * [siła wyższa](http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_wy%C5%BCsza) (łac. *vis maior*), * nastąpienie szkody wyłącznie z winy poszkodowanego, * nastąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności * brak winy osoby, której zwierzchnik powierzył wykonanie czynności (art. 430 k.c.)   Wystarczające do zwolnienia się z odpowiedzialności jest wykazanie przynajmniej jednej z ww. okoliczności.  Ciężar dowodu tych okoliczności spoczywa na osobie ponoszącej odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co stanowi umocnienie pozycji poszkodowanego. |
| **Kara kryminalna** – konsekwencja popełnienia [przestępstwa](http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo), którą jest określona przez [prawo karne](http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_karne) dolegliwość i w której wyraża się dezaprobata czynu i osoby sprawcy.  Karami kryminalnymi są:   * [**kara grzywny**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzywna_(prawo))**,** * [**kara ograniczenia wolności**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_ograniczenia_wolno%C5%9Bci)**,** * [**kara pozbawienia wolności**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozbawienie_wolno%C5%9Bci)**,** * [**kara 25 lat pozbawienia wolności**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_25_lat_pozbawienia_wolno%C5%9Bci)**,** * [**kara dożywotniego pozbawienia wolności**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_do%C5%BCywotniego_pozbawienia_wolno%C5%9Bci)**,** * [**kara aresztu wojskowego**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_aresztu_wojskowego)**,** * [**kara śmierci**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci)**(w Polsce nie obowiązuje).**   Kary kryminalne wymierzają wyłącznie [sądy](http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d).  **Kara administracyjna** – zazwyczaj utrata określonych [uprawnień](http://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienie), możliwości ich zdobycia lub kara pieniężna. Ogólnie jest to  określona [przepisami prawa](http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa) dolegliwość dla [podmiotu prawa](http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_prawa) będąca [sankcją](http://pl.wikipedia.org/wiki/Sankcja) za niepodporządkowanie się normom [prawa administracyjnego](http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_administracyjne).  Kary administracyjne nakładają zazwyczaj organy administracji publicznej (czasami [sądy](http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d)), a kontrolę sprawują sądy. | Typową sankcją przy odpowiedzialności ex contractu jest **obowiązek naprawienia szkody.**  Może przybierać on różne postacie:   * [przywrócenia stanu poprzedniego](http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przywr%C3%B3cenie_stanu_poprzedniego&action=edit&redlink=1), * [odszkodowania](http://pl.wikipedia.org/wiki/Odszkodowanie), czy * [zadośćuczynienia](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zado%C5%9B%C4%87uczynienie). | Typową sankcją odpowiedzialności deliktowej jest obowiązek[**naprawienia szkody**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Naprawienie_szkody). Może przybierać on różne postacie:   * [**przywrócenia stanu poprzedniego**](http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przywr%C3%B3cenie_stanu_poprzedniego&action=edit&redlink=1)**,** * [**odszkodowania**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Odszkodowanie)**, czy** * [**zadośćuczynienia**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zado%C5%9B%C4%87uczynienie)**.**   Kara w [prawie cywilnym](http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne) może być określoną w [umowie](http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa) konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania [zobowiązania](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zobowi%C4%85zanie) i nazywana jest wtedy [**karą umowną**](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_umowna). |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |