Erazm Baran, Zygmunt Przybyski, Aleksander Dubrzyński

50 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

50th anniversary of Polish Association of Forensic Medicine and Criminology

Z Katedry i Zakładów Medycyny Sądowej AM:
w Krakowie — Kierownik: prof. dr hab. Z. Marek
w Poznaniu — Kierownik: prof. dr hab. Z. Przybyski
w Warszawie — Kierownik: prof. dr hab. A. Dubrzyński

I. GENEZA TOWARZYSTWA

Podczas XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie, który odbywał się w dniach 4—7 lipca 1937 r., w czasie obrad Sekcji Medycyny Sądowej na posiedzeniu V w dniu 7 lipca, profesor Wiktor Grzywo-Dąbrowski wystąpił z wnioskiem utworzenia Polskiego Towarzystwa Sądowego-Lekarskiego. Wniosek ten został poparty przez profesorów Wachholza, Sieniąlewicza i Horoszkiewicza. Opracowanie projektu Statutu Towarzystwa powierzono prof. Grzywo-Dąbrowskiemu (6).

Z inicjatywy profesora W. Grzywo-Dąbrowskiego od maja 1937 r. zostały zapoczątkowane Posiedzenia Naukowe z udziałem lekarzy i prawników w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warszawskiego im. J. Piłsudskiego, których tematyka dotyczyła zagadnień z zakresu kryminologii i medycyny sądowej. Inicjator powstania Towarzystwa prof. Grzywo-Dąbrowski uważał, iż posiedzenie w dniu 14 maja 1937 r. było pierwszym posiedzeniem Towarzystwa (1).

Tym niemniej, oficjalny wniosek o założenie Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii został postawiony na II Posiedzeniu Naukowym, które odbyło się w dniu 30 września 1937 roku, w warszawskim Zakładzie. Na zebrańiu tym prof. Grzywo-Dąbrowski przedstawił projekt statutu Towarzystwa. Na listę osób założycieli wpisało się 26 osób (3).

Na mocy decyzji Komisarza Rządu m.st. Warszawy z dnia 7 lutego 1938 r. wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń i związków Komisariatu Rządu m. st. Warszawy pod numerem 1176 stowarzyszenie pod oficjalną nazwą Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (w skrócie PTMSIK) (3).

I Walne Zebranie (organizacyjne) członków Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii miało miejsce w dniu 3 marca 1938 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnych było 21 osób. W skład pierwszego Zarządu Głównego wybrani zostali: prof. Grzywo-Dąbrowski, sędzia Sądu Okręgowego M. Halfter, prof. S. Horoszkiewicz, prokurator Sądu Najwyższego S. Lubodiecki, doc. W. Żu-


Dopiero 1939 r. bardzo aktywnie działał tylko jeden Oddział, tj. warszawski, zrzeszający około 60 członków. W przeciągu 1,5-roczej działalności na zwolnionych zebraniach wygłoszono 34 odczyty z dziedziny medycyny sądowej, kryminologii, prawa i psychiatrii sądowej. Oddział Towarzystwa został również zorganizowany we Lwowie, odbywając jedno posiedzenie (1).

Okres II wojny światowej przerwał działalność Towarzystwa. Uchwałę o reaktywacji PTMSiK podjęto na Konferencji Profesorów Medycyny Sądowej, która odbyła się w dniach 19—20 marca 1948 r. we Wrocławiu.

towały następujące osoby:

1938—1939 prof. W. Grejwoda-Dąbrowski
1949—1956 prof. W. Grejwoda-Dąbrowski
1956—1960 prof. B. Popielarski
1960—1964 prof. W. Dętyński
1964—1967 prof. B. Puchowski
1972—(20.08)—1973(20.01) prof. B. Popielarski
1973—1975 prof. J. Markiewicz
1975—1979 prof. S. Raszeja
1979—1984 prof. S. Raszeja
1984—1987 prof. S. Raszeja
1987— prof. Z. Przybylski

Zgodnie z § 4 Statutu, Towarzystwo ma prawo organizować Oddziały i sekcje naukowe. Oddziały Towarzystwa powstawały w następującej kolejności (4):

26. X. 1950 Oddział Krakowski
28. II. 1951 Oddział Wrocławski

Od 1985 r. rozpoczął działalność samodzielną Oddział w Bydgoszczy
29. IV. 1955 Oddział Szczeciński (od 1970 r. z Pododdziałem w Koszalinie
II. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA

Zgodnie z § 3 Statutu, Towarzystwo ma na celu „ogniskowanie, organizowanie i popieranie pracy naukowej i praktycznej w zakresie medycyny sądowej i kryminologii”. Dla realizacji tego celu (§ 4) Towarzystwo ma prawo urządzania zebrań, zjazdów, wycieczek naukowych, urządzać kursy, wydawać czasopisma, prace naukowe, współpracować z instytucjami i towarzystwami o pokrewnym zakresie działania w kraju i za granicą.

1. Wydawnictwa Towarzystwa


Na Konferencji Profesorów Medycyny Sądowej we Wrocławiu (1) została podjęta Uchwała o wznowieniu wydawania czasopisma. Czasopismo pod nowym tytułem: „Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki” ukazało się w 1951 r.

W 1961 r. ukazały się trzy tomny Archiwum, w 1962 r. Tom IV, w 1953 r. Tom V, w 1955 r. Tom VI i VII, w 1956 r. Tom VIII, w 1957 r. Tom IX, w 1958 r. Tom X, w 1960 r. Tom XI, w 1961 r. Tom XII i XIII, w 1962 r. Tom XIV składający się z 3 zeszytów w 1 i 2, a w nazwie czasopisma pojawiało się określenie „półrocznik”, w 1963 r. Tom XV (zeszyt 1 i 2), w 1964 r. Tom XVI (nr 1 i 2). Ostatni tom XVII zawierający nr 1 i 2 ukazał się w 1965 r. W ciągłości wydawania czasopisma nastąpiła 2-letnia przerwa. Wznowienie wydawania czasopisma z inicjatywy ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego prof. Jana S. Kobieła nastąpiło w 1968 r. Zacząło się ukazywać pod zmienionym nieco tytułem jako „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalologii” do 1975 r. jako półrocznik a następnie aż do chwili obecnej jako kwartalnik. Ukazało się 38 roczników Archiwum (zachowana została ciągłość numeracji tomów, pomimo dwuletniej przerwy w wydawaniu czasopisma).

Redaktorami Naczelnymi czasopism byli:

1925—1939 prof. W. Grzywoc-Dąbrowski
1931—1964 prof. W. Grzywoc-Dąbrowski
1964 (nr 2) — 1965 prof. Władysław Widy (Redaktorem Honorowym był prof. W. Grzywoc-Dąbrowski)
1966—1964 prof. A. Jakliński
1965— prof. Z. Mariak

W tych trzech czasopismach ukazujących się pod różnymi tytułami prawnicy, kryminalodzy, kryminalistyki, głównie jednak medycy sądowoi, mieli możliwość publikowania prac naukowych.

Prowadzone były również kroniki wydarzeń, sprawozdania Zarządu Głównego z działalności, sprawozdania członków ze szkoleń, z udziału w zjazdach i konferencjach naukowych poza granicami kraju. Ważnym
dziełem tych czasopism była bibliografia prac naukowych zapoczątkowana i systematycznie prowadzona przez prof. W. Grzywko-Dąbrowskiego, a kontynuowana przez prof. Z. Marka.

Odnosząc również należy numery czasopism o charakterze specjalnym. 1 tak nr 2 w 1939 r. zadeptywano jako Zeszyt Jubileuszowy prof. S. Horoszkiewicza (40-lecie pracy zawodowej i 35-lecie pracy naukowej); nr 1 z 1972 r. został poświęcony pamięci prof. Jana Stanisława Kobiet; nr 2 z 1983 r. był dedykowany prof. Stefanowi Raszejowi z okazji 60 rocznicy urodzin i 35-lecia pracy naukowej; nr 2 z 1986 r. poświęcono 180 rocznicy powstania krakowskiej Katedry Medycyny Sądowej i 200-lecie nauczania medycyny sądowej w Polsce; nr 4 z 1987 r. wydano z okazji 120 rocznicy urodzin prof. Leona Wachholza.


2. Zjazdy Towarzystwa

Spotkania naukowe medyków sądowych mają tradycję sięgającą XIX wieku (2). W 1869 r. w Krakowie zorganizowano I Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w którego programie znajdowała się medycyna sądowa. Do VI Zjazdu nasza dyscyplina wchodziła wdział medycyny publicznej, następnie łączona była z higieną. Na IX Zjeździe (Poznań 1898 r.) po raz pierwszy medycyna sądowa figurowała samodzielnie jako „sekcja medycyny sądowej i toksykologii”, a w czasie dwóch ostatnich Zjazdów XIV i XV (Poznań 1933, Lwów 1937) jako „sekcja medycyny sądowej i kryminologii”.

Po drugiej wojnie światowej zostały zorganizowane Krajowe Zjazdy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii o następującej tematyce:


III Zjazd — 16—19. IX. 1965 r. Wrocław (serohematologia sądowa i inne metody badania dowodów rzeczowych, badania laboratoralnego materiału sekcyjnego, toksykologia i chemia sądowa).

IV Zjazd — 24—26. IX. 1970 r. Kraków (Sesje główne: a) śmierć jako problem sądowo-lekarski, b) wypadkowość w komunikacji drogowej, c) zatrucia lekami. Ta ostatnia sesja była Sesją Jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia Instytutu Eksper-
tyż sądowych w Krakowie im. prof. J. Sehna. Nadto zorganizowano w czasie Zjazdu trzy sympozja specjalistyczne: a) toksykologia środków ochrony roślin, b) zagadnienia kryminalistyczne wypadku drogowego, c) badania dowodów rzeczowych.

V. Zjazd — 15—16. IX. 1975 Gdańsk (Sesje problemowe: a) wypadkowość przy pracy w aspekcie sądowo-lekarskim i społecznym, b) urazowość i nagły zgon dzieci oraz trzy sympozja tematyczne: a) narkomania, b) dochodzenie ojcostwa, c) zastosowanie współczesnej techniki obliczeniowej w medycynie sądowej).


VII Zjazd — 20—22. IX. 1984 r. Katowice a) rozwój i rola współczesnej medycyny sądowej, b) postępy wiedzy sądowo-lekarskiej w badaniach zabójstw, c) toksykologia sądowo-lekarska, zatrucia lekami, narkomania, d) wybrane działy alkohologii w zakresie analityki i biochemii alkoholu, e) serohematologia sądowo-lekarska).

VIII Zjazd — 4—6. IX. 1987 r. Poznań a) etyka i deontologia w aspekcie nauk medycznych i prawa, b) postępy w tanatologii sądowo-lekarskiej, c) serohematologia sądowo-lekarska, d) lek jako czynnik zagrożenia życia człowieka, e) społeczne i sądowo-lekarskie aspekty alkoholizmu i narkomanii).

Zjazd IX Towarzystwa zostanie zorganizowany przez najmłodszą Katedrę Medycyny Sądowej we wrześniu 1990 r. w Bydgoszczy.


3. Konferencje Towarzystwa


I Sympozjum 1963 r.: Zagadnienia stanu niewtręźności
II Sympozjum 1966 r.: Alkohol a wypadki przy pracy
III Sympozjum 1966 r.: Nauki przyrodnicze w służbie wymiaru sprawiedliwości.
IV Sympozjum 1968 r.: Wpływ alkoholizmu na przestępstwa
V Sympozjum 1969 r.: Społeczne aspekty alkoholizmu
VI Sympozjum 1974 r.: Aspekty kryminalistyczne i sądowo-lekarskie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu
VII Sympozjum 1976 r.: Toksykomanie i nawyk alkoholizowania się wśród młodzieży
VIII Sympozjum 1978 r.: Praca a alkohol. Działanie alkoholu etylowego w skojarzeniu z innymi substancjami
IX Sympozjum 1980 r.: Dziecko — rodzina — alkohol. Trudności w ocenie stanu niewtręźności i możliwości ich przewidziania. Pospiechy w naukach medycznych i prawnych a problemy zdrowia i bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa
X Sympozjum 1982 r.: Nawyk alkoholizowania się i ulegania narkomanii w okresie obecnych przemian społecznych
XI Sympozjum 1984 r.: Szkodliwości wynikające z nadużywania alkoholu i ulegania narkomanii
XII Sympozjum 1986 r.: Zapobieganie nawykowi alkoholizowania się i uleganiu narkomanii
XIII Sympozjum 1988 r.: Możliwości skutecznego zapobiegania pijanству i narkomanii


I Konferencja 19—20. V. 1978 r.
II Konferencja 19—20. X. 1981 r.
III Konferencja 18—19. X. 1985 r.

c. Ogólnopolskie Konferencje poświęcone niewtręźności i wypadkom drogowym zrodzone z inicjatywy prof. W. Nasitowkiego, organizowane przez katowicki Oddział Towarzystwa.

III Konferencja 28—29. IV. 1979 r. (Wisła—Jawornik) Toksykologia alkoholu (interakcja leków i alkoholu). Trudności w opinowaniu sądowo-lekarskim (wątpliwości opiniodawcze trudnych przypadków)

Niemniej ważne w swej tematyce były narady i konferencje, podejmujące aktualne tematy nurtujące środowisko medyków sądowych. Chronologicznie wymienić należy:

1) 3—5. X. 1957 r. Poznań — Krajowa Narada NaukowaRobocza nt.: Wybrane zagadnienia prawno-lekarskie a) psychiatria sądowa — znaczenie kryminalne i społeczne zazdrości małżeńskiej i urożeń nieświąności małżeńskiej, b) medycyna sądowa, — urazowość wśród dzieci ze stanowiska społecznego i sądowo-lekarskiego, c) lekarz w obliczu prawa — zasady odpowiedzialności karnej lekarza.
7) 28. IX. Poznań — Konferencja Robocza nt.: Kliniczna i sądowo-lekarska ocena płodności mężczyzn.
13) 10—11. X. 1972 r. Szczecin — Sympozjum nt.: Ślad jako dowód w postępowaniu przygotowawczym i karno-sądowym.
w dniach: 23—24 września 1980 r. w Lipsku odbyło się II Dwu-
stronne Sympozjum medyków sądowych PRL i NRD nt.: Współpra-
ca między medykami sądowymi i pracownikami organów sądownic-
twa i bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem nauki o śla-
dach.

19) 22. XI. 1980 r. Kraków — Konferencja Naukowa nt.: Zespółowe in-
terdyscyplinarne opiniowanie w wypadkach drogowych.

20) 11—12. V. 1981 r. Gdańsk (Jastrzębia Góra — Ogólnopolskie Sym-
pozjum Naukowe nt.: Wypadki zbiornowe (katstrofy) w praktyce są-
dowo-lekarskiej i kryminalistycznej oraz Ogólnopolska narada ro-
boćza serologów sądowych.

21) 22—23. III. 1984 r. Kraków — Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Szkołeniowa nt.: Typowanie antygenów HLA — A, B, C. Serologia
grupowa krwi ludzkiej.

22) 12—13. IV. 1985 r. Kraków — Konferencja Ogólnopolska nt.: Pro-
blematyka orzecznictwa alkoholowego (cały ciąg organizacyjny Kon-
ferencji) przypadł Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie).

23) 10—12. X. 1985 r. Rzeszów — Konferencja Naukowa nt.: Orzecznict-
wo sądowo-lekarskie w sprawach postępowania karnego, cywilno-
odszkodowawczego i inwalidzkiego.

24) 18—19. X. 1985 r. Wrocław — Sympozjum Naukowe nt.: Biologicz-
ne metody rozstrzygania spornego ojcostwa (sympozjum przebiega-
jące równolegle z III Konferencją nt.: Błędu lekarskiego).

25) 6—7. XII. 1985 r. Kraków — Sympozjum Naukowe nt.: Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych (cały ciąg organizacyjny przy-
padł Instytutowi Ekspertyz Sądowych).

26) 12—13. V. 1986 r. Łódź/Cesarka — I Łódzkie Sympozjum Naukowe
nt.: Przestępstwa przeciwko życiu.

27) 16—20. V. 1988 r. Warszawa/Popowo — Sympozjum Nauk Sądow-
ych — Ślady kryminalistyczne.

28) 22—23. IX. 1988 r. Kraków — II Sympozjum — Problemy rekon-
strukcji wypadków drogowych (organizowane przez Instytut Ek-
spertyz Sądowych w Krakowie).

4. Organizacja służby sądowo-lekarskiej

W okresie 20-lecia międzywojennego, jeszcze w czasie poprzedzaj-
czym powstanie Towarzystwa, medycy sądowi doceniali konieczność orga-
nizacji jak to wówczas określono rzeczoznanstwa sądowo-lekarskiego. Dowodzą tego artykuły zamieszczane na łamach Czasopisma Sądowo-Le-
karskiego oraz uchwały Konferencji Profesorów Medycyny Sądowej, która odbyła się 17. V. 1936 r. w Warszawie (3). Postulowano wówczas utworzenie przy wszystkich Sądach Okręgowych etatów lekarzy sądow-
ych. Z projektem organizacji rzeczoznawstwa wystąpił również w lipcu 1937 r. prof. W. Grzywo-Dąbrowski (6). Proponował powoływanie etato-
ych lekarzy sądowych, utworzenie Rady Sądowo-Lekarskiej i Głównej
Rady Sądowo-Lekarskiej.

W okresie po drugiej wojnie światowej sprawa organizacji służby sądowo-lekarskiej i orzecznictwa sądowo-lekarskiego została podjęta po-
nownie na dwóch Konferencjach profesorów Medycyny Sądowej we
Wrocławiu (19—20. III. 1948 r.) i w Warszawie (11—12. II. 1950 r.). Problem organizacji służby sądowo-lekarskiej rozważano również na kon-
ferencji zorganizowanej przez Komisję Konsultacyjno-Naukową przy Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości, która miała miejsce w dniu 7 października 1950 r. w Warszawie (11). Pomimo tych słuszných uchwał, planów, projektów, wysiłków podejmowanych przez przedstawicieli Towarzystwa pozostały bezowocne. Pod koniec dekady lat 60 i w latach siedemdziesiątych nastąpiło ponowne nasilenie starań ze strony Zarządu Głównego, mających na celu doprowadzenie do powstania służby sądowo-lekarskiej w Polsce.


Jednak przed ukazaniem się tych Wytycznych powstał przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Rzeszowie Zakład Medycyny Sądowej (21. IX. 1977 r.) w okresie późniejszym tego typu Zakłady powstały w Bielsku-Białej, w Olsztynie (18. VI. 1980), w Kielcach (1. II. 1985 r.).

III. GONOSCI I WYRÓZNIENIA HONOROWE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

W uznaniu zasług w dziedzinie nauki lub za zasług dla Towarzystwa, członkostwo honorowe otrzymali: L. Wachholz, J. Olbrycht, W. Grzywko-


IV. PUBLIKACJE POŚWIĘCONE TOWARZYSTWU

Opracowania dotyczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii znaleźć można w artykułach następujących autorów: B. Puchoński (6), B. Popielski (7), W. Nasilowski (12), Z. Marek i J. Widacki (5) oraz S. Raszeja (9).

PIŚMIENNICTWO


Adres autorów: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
Nadawano do Redakcji: 16.11.1986 r.