LISTA KONTROLNA  
OSIĄGANIA INTEROPERACYJNOŚCI PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY REGULOWANY

PRZEZ PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektowanego dokumentu rządowego: | |
|  | Czy projektowany dokument rządowy reguluje funkcjonowanie nowego systemu teleinformatycznego albo systemu istniejącego?  Informacje wyjaśniające:  Zapisy projektu zmiany ustawy regulują ogólne zasady dot. Rejestru urbanistycznego, nie wprowadzając szczegółowych regulacji dot. funkcjonowania systemu.  Zgodnie z projektowanym art. 67j zasady funkcjonowania, zakres informacji i danych oraz tryb tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji i danych w Rejestrze będzie określony w drodze rozporządzenia.  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wypełnić dalsze pozycje. |
|  | Proszę podać nazwę systemu, którego funkcjonowanie reguluje projektowany dokument:  System teleinformatyczny, obsługujący Rejestr Urbanistyczny (art. 67g ust. 2 projektowanej ustawy określa ministra właściwego ds. informatyzacji jako organ zapewniający funkcjonowanie systemu, w którym prowadzony będzie Rejestr).  Zgodnie z art. 75 projektu ustawy Rejestr Urbanistyczny zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2026 r.  Dodatkowe wyjaśnienie:  Rejestr Urbanistyczny będzie stanowił część większego systemu, jakim jest Platforma Urbanistyczna.  Platforma Urbanistyczna jest jedną z inwestycji określonych w komponencie C2.1.1, (*tj. e-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie*) w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja Platformy Urbanistycznej ma na celu umożliwienie racjonalizacji zarządzania przestrzenią w skali całego kraju, podniesienie efektywności zarządzania, ułatwienie partycypacji społecznej a także zapewnienie transparentności procedur planistycznych przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu inwestycyjnego.  Realizacja projektu stanowi cel długoterminowy, podzielony na poszczególne etapy – jednym z pierwszych etapów jest pilotaż Rejestru Urbanistycznego.  Podstawą do realizacji pilotażu Rejestru jest *Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia Pilotażu Systemu Rejestru Urbanistycznego*, zawarte pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 7 września 2022 r. |
|  | Czy system zapewnia lub będzie zapewniał działanie rejestru publicznego?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę podać nazwę rejestru:  Z uwagi na obligatoryjność zastosowania standardów WCAG w rozwiązaniach dot. komunikacji z obywatelem, przy projektowaniu systemu Rejestru urbanistycznego uwzględnione zostaną potrzeby osób z niepełnosprawnościami. |
|  | Czy system spełnia wymóg osiągania interoperacyjności?  TAK  NIE  Informacje wyjaśniające:  Zapewnia się zarówno interoperacyjność systemu (możliwość integracji z innymi systemami teleinformatycznymi) jak i interoperacyjność gromadzonych w Rejestrze zbiorów i związanych z nimi usług.  Interoperacyjność systemu będzie realizowana m.in. w oparciu o ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zgodnie z art. 67j projektu ustawy) oraz standardy Krajowych Ram Interoperacyjności (regulacje zostaną uwzględnione w zapisach rozporządzenia).  Natomiast interoperacyjność zbiorów i usług reguluje art. 67e ust. 2 projektowanej ustawy: "Rejestr prowadzi się w sposób zapewniający interoperacyjność udostępnionych w nim zbiorów i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej".  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy w systemie przechowywane są lub będą dane referencyjne?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wymienić przechowywane dane referencyjne:  Zgodnie z art. 67d ust. 1 Rejestr urbanistyczny będzie referencyjnym źródłem informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.  W Rejestrze będą gromadzone m.in.:   1. akty planowania przestrzennego oraz dokumenty powstające w trakcie ich sporządzania, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym czy rozstrzygnięcia organów nadzoru (pełna lista informacji i danych udostępnianych w Rejestrze została wymieniona w art. 67h projektu ustawy); 2. dane przestrzenne tworzone dla aktów planowania przestrzennego:  * dane dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, miejscowych planów odbudowy, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw (zakres danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi określonymi w rozdziale 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); * dane dla planów ogólnych gminy, rozszerzony zakres danych przestrzennych dla miejscowych planów (zgodnie z pkt. 59 projektu ustawy, art. 67a ust. 3a oraz 3b), dane przestrzenne tworzone dla pozostałych aktów planowania przestrzennego (zdefiniowanych w art. 1 pkt. 2 lit. g projektu ustawy), metadane tworzone dla aktów planowania przestrzennego (pkt. 59 projektu ustawy, art. 67a ust. 4a). |
|  | Czy system umożliwia udostępnianie danych referencyjnych z rejestru?  TAK  NIE  Proszę wymienić udostępniane dane referencyjne lub wskazać przyczynę ich nieudostępniania:  Rejestr urbanistyczny będzie umożliwiał udostępnianie danych w nim zgromadzonych.  Potwierdzeniem jest art. 67f projektu ustawy:  Art. 67f. 1. Zapewnia się nieodpłatny dostęp do informacji i danych udostępnianych w Rejestrze za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.  2. Informacje i dane udostępniane w Rejestrze są jawne, z wyłączeniem danych osobowych.  Dodatkowo, zgodnie z art. 67d ust. 2 projektu ustawy Rejestr umożliwia tworzenie, aktualizację i udostępnianie danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. |
|  | Czy system korzysta lub będzie korzystał z danych referencyjnych przechowywanych  w rejestrach prowadzonych w innych systemach teleinformatycznych?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wymienić rejestry, z których mają pochodzić/pochodzą dane referencyjne  i wskazać jakie są to dane:  Przewidziana jest integracja systemu obsługującego Rejestr z danymi referencyjnymi gromadzonymi w innych systemach teleinformatycznych, np. rejestrami prowadzonymi w ramach projektowanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB), uwzględnionego w zapisach *projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw* (UD427) lub [ewidencji zabiorów i usług danych przestrzennych](https://www.geoportal.gov.pl/rejestry/-/asset_publisher/KlTg5XthnV01/content/ewidencja-zbiorow-i-uslug?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.geoportal.gov.pl%2Frejestry%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KlTg5XthnV01%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1) prowadzonej w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej).  Ponadto, planowana jest integracja z poniżej wymienionymi rejestrami:   * rejestr PESEL – w zakresie danych o osobach wprowadzających informacje do Rejestru; * rejestr REGON – w zakresie danych o podmiotach gospodarczych (m.in. w przypadku wprowadzania informacji do Rejestru przez firmy zewnętrzne współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego i wprowadzające informacje do Rejestru w imieniu JST); * rejestr TERYT – z uwagi na to, że w Rejestrze będą tworzone, prowadzone i aktualizowane zbiory danych przestrzennych, które są identyfikowane m.in. przez TERYT gmin; * rejestr EGIB oraz Państwowy Rejestr Granic (PRG) – w celu możliwości identyfikacji konkretnego obszaru, w przypadku tworzenia i aktualizacji danych przestrzennych oraz ich przeglądania i identyfikacji.   Dodatkowo, identyfikacja osób przy rejestracji/logowaniu się do Rejestru będzie odbywała się w oparciu o weryfikację na podstawie Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.  Wykazane wyżej informacje stanowią wstępne założenia projektowe, natomiast szczegółowe kwestie dot. wykorzystania danych z innych systemów teleinformatycznych będą uszczegóławiane w trakcie dalszych prac (m.in. podczas planowanego pilotażu Rejestru urbanistycznego). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Czy format danych stosowanych przy wymianie informacji z innymi systemami  są zgodne z wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113)?  TAK  NIE  W przypadku niezgodności proszę podać zastosowane formaty danych wraz  z uzasadnieniem odstępstwa od wymagań przedmiotowego rozporządzenia: |
|  |
|  | Czy w ramach udostępniania usług typu A2A (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji), A2B (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i biznesu), A2C (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i obywateli), system będzie służył prezentacji zasobów informacji?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, to czy zadbano o dostępność systemu dla osób niepełnosprawnych zgodnie  z WCAG 2.0 na poziomie AA?  Z uwagi na obligatoryjność zastosowania standardów WCAG w rozwiązaniach dot. komunikacji z obywatelem, przy projektowaniu systemu Rejestru urbanistycznego uwzględnione zostaną potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  Obecne prace nad pilotażem Rejestru Urbanistycznego (w którym wezmą udział jednostki samorządów terytorialnych) pozwolą na dopracowanie systemu i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz jak najlepsze dostosowanie funkcjonalności do potrzeb wszystkich użytkowników.  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy przewidziano złożenie (publikację) w repozytorium interoperacyjności opisów struktur danych i protokołów usług sieciowych?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |

Objaśnienia:

1. dane referencyjne – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności   
   i niezaprzeczalności, przykład:

*numer regon*

*numer pesel*

*identyfikatory obiektów przestrzennych tj. punkt adresowy, działka ewidencyjna, obręb ewidencyjny*

*kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego za 2014 r.*

1. format danych – [reguły](http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a) określające strukturę fizyczną, sposób rozmieszczenia, zapisu [informacji](http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja) danego typu
2. interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych   
   i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów,   
   z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych
3. protokoły sieciowe / komunikacyjne – zbiór reguł, zgodnie z którymi urządzenia tworzące sieć mogą łączyć się   
   i wymieniać między sobą dane
4. repozytorium interoperacyjności – część zasobów ePUAP przeznaczona do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności
5. rejestr publiczny – ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, przykład:

*Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEiDG)*

*Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)*