Projekt z dnia 22 marca 2023 r.

USTAWA

z dnia …………………………..2023 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji[[1]](#footnote-2))

Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. W przypadku, gdy strona udzieliła pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 19ad ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z wykorzystaniem Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych, o którym mowa w art. 19ad ust. 1 tej ustawy, organ po podaniu przez pełnomocnika imienia i nazwiska lub numeru PESEL pełnomocnika lub mocodawcy, dokonuje weryfikacji istnienia pełnomocnictwa oraz zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony w tym rejestrze oraz zamieszcza w aktach adnotację o dokonaniu tej weryfikacji.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, organ nie może żądać dostarczenia przez pełnomocnika dokumentu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.”;

2) w art. 39 § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, chyba że doręczenie następuje z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z ich wykorzystaniem albo w siedzibie organu.”;

3) w art. 63 § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej zawiera dane zgodne ze wzorem:

1) dokumentu elektronicznego ustalonym przez organ upoważniony do określenia takiego wzoru;

2) podania określonym w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa stanowią o upoważnieniu wskazanego organu wyłącznie do określenia wzoru, o którym mowa w pkt 1, nie stanowiąc przy tym o innych wymaganiach dla podania wnoszonego w postaci elektronicznej

– jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.   
z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) w art. 59 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, może być złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 146) w art. 364:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia w systemie teleinformatycznym pobranie tych dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych pozwalających na samodzielne sporządzenie wydruków. Pobrane dokumenty elektroniczne oraz wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.”;

2) w ust. 8 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 29 w brzmieniu:

„29) Polski Instytut Ekonomiczny.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w art. 6 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne są obowiązane do prowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.”.

Art. **5.** W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 i 337 ) w art. 37 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kasa udostępnia dane dotyczące rolników i domowników na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnik urzędu skarbowego mogą aktualizować w CRP KEP datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, datę zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń i inne dane kontaktowe przedsiębiorcy, na podstawie danych otrzymanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”;

2) po art. 14b dodaje się art. 14c w brzmieniu:

„Art. 14c. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia dane zgromadzone w CRP KEP na potrzeby analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) w art. 42 po ust. 4a dodaje ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Polski Instytut Ekonomiczny na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz.1735), nie ponosi opłat, o których mowa w ust. 4.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) w art. 4 po ust. 4b dodaje się ust. 4c–4i w brzmieniu:

„4c. Centralna Informacja udostępnia podmiotom, które uzyskały zgodę, o której mowa w ust. 4d bezpłatnie informacje z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych.

4d. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji, wyraża zgodę na udostępnianie przez Centralną Informację informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, na wniosek podmiotu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) albo podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, który realizuje zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, jeżeli:

1) jest to niezbędne do realizacji przez ten podmiot jego zadań ustawowych;

2) podmiot posiada i stosuje urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej informacje z Rejestru, zakresu informacji oraz daty ich uzyskania;

3) podmiot posiada i stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed wykorzystaniem uzyskanych informacji niezgodnie z celem;

4) Centralna Informacji zapewnia warunki techniczne pozwalające na udostępnianie informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych.

4e. O zgodę, o której mowa w ust. 4d, może wystąpić także podmiot uprawniony do występowania w imieniu grupy podmiotów.

4f. Wniosek, o którym mowa w ust. 4d, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) oznaczenie , którego dotyczy wniosek;

3) wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w ust. 4d pkt 1, z przywołaniem przepisów prawa;

4) uzasadnienie spełnienia przesłanki niezbędności, o której mowa w ust. 4d pkt 1;

5) oświadczenie podmiotu, którego dotyczy wniosek o:

a) posiadaniu i stosowaniu urządzeń lub systemów teleinformatycznych, umożliwiających identyfikację osoby uzyskującej informacje z Rejestru, zakresu informacji oraz daty ich uzyskania;

b) posiadaniu i stosowaniu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych informacji niezgodnie z celem;

c) wykorzystywaniu dostępu wyłącznie zgodnie z celem wynikającym z ustawy;

d) o zabezpieczeniu uzyskanych informacji.

6 wskazanie osoby umocowanej do rozwiązywania technicznych problemów w zakresie uzyskiwania informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych;

7) uzasadnienie uprawnienia do występowania w imieniu grupy podmiotów – jeśli wnioskodawca składa wniosek w imieniu grupy podmiotów.

4g. Centralna Informacja może żądać szczegółowego wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4d pkt 1-3.

4h. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na udostępnianie informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 4d.

4i. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na udostępnianie informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o których mowa w ust. 4d.”.

**Art. 9.** W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w art. 156 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Operat szacunkowy może zostać sporządzony w postaci papierowej lub elektronicznej.”.

**Art. 10.** W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240) w art. 6d po ust. 4d dodaje się ust. 4e w brzmieniu:

„4e. Dane z systemu są udostępniane na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326 i 511) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 168 § 3a otrzymuje brzmienie;

„§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej zawiera dane zgodne ze wzorem:

1) dokumentu elektronicznego ustalonym przez organ upoważniony do określania takiego wzoru w przepisach prawa,

2) podania określonym w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa stanowią o upoważnieniu wskazanego organu wyłącznie do określenia wzoru, o którym mowa w pkt 1, nie stanowiąc przy tym o innych wymaganiach dla podania wnoszonego w postaci elektronicznej

– jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.”;

2) w art. 297e w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – w zakresie niezbędnym do udostępniania przez tego ministra usług online zgodnie z art. 19ab ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;”;

3) w art. 298a w ust. 1 wyraz „udostępniają” zastępuje się wyrazem „przekazują”.

Art. **12.** W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.[[2]](#footnote-3)) w art. 33 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. Zakład udostępnia dane z kont i rejestrów, o których mowa w ust. 1, na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz.1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 oraz z 2023 r. poz. 326 i 412) w art. 3 ust. 10 i w art. 9a ust. 6 skreśla się wyrazy „oraz numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego tego oświadczenia, pod którym został on zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,”.

Art. **14.** W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390) w art. 23 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia dane z rejestru centralnego na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art. 15.** W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.[[3]](#footnote-4)) w art. 23a po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego udostępnia dane z rejestru centralnego na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art. 16.** W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.[[4]](#footnote-5)) w art. 4 po ust. 6h dodaje się ust. 6i w brzmieniu:

„6i. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia dane z rejestru centralnego na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art. 17.** W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) w art. 191 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz Fundusz udostępniają dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) w art. 18 uchyla się ust. 1b.

Art. 19. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w art. 1 w pkt 1 i 5 oraz w art. 12i ust. 1 i 2 w różnym przypadku wyraz „projekty” zastępuje się użytym w różnym przypadku wyrazem „przedsięwzięcie”;

2) w art. 1 uchyla się pkt 9c;

3) w art. 2 w ust. 3 po wyrazach „spółek handlowych,” dodaje się wyrazy „komorników sądowych,”;

4) w art. 3:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przedsięwzięcie informatyczne o publicznym zastosowaniu – zespół czynności organizacyjnych i technicznych, w szczególności projektów informatycznych, służących realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną obejmujących co najmniej jedno z następujących działań:

a) utworzenie systemu teleinformatycznego służącego realizacji zadania publicznego, w tym dotyczącego wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi,

b) utworzenie, rozwój lub utrzymanie rejestru publicznego,

c) udostępnianie zasobu podmiotu publicznego w postaci elektronicznej,

d) wdrożenie usługi online,

e) budowę infrastruktury teleinformatycznej,

f) modyfikację lub rozwój przedsięwzięć, o których mowa w lit. a-e,

g) utrzymanie produktów przedsięwzięć, o których mowa w lit. a-e,

h) opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną,

i) wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;”,

b) uchyla się pkt 7 i 8,

c) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25) formularz elektroniczny – oprogramowanie służące do przygotowania   
i wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego, mogące stanowić część usługi online;

26) zakres użytkowy dokumentu elektronicznego – dane zawarte w dokumencie elektronicznym niezbędne do załatwienia określonego rodzaju spraw za pośrednictwem usługi online;”;

5) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedsięwzięcia informatyczne o publicznym zastosowaniu.”;

6) po art. 12a dodaje się art. 12aa – art. 12ad w brzmieniu:

„Art. 12aa. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w celu koordynacji transformacji cyfrowej państwa opracowuje dokument o charakterze strategicznym, zwany dalej „strategią” uwzględniając w szczególności:

1) aktualny stan transformacji cyfrowej;

2) otoczenie strategiczne;

3) wizję transformacji cyfrowej;

4) cele i priorytety transformacji cyfrowej;

5) środki służące realizacji celów strategii;

6) sposoby i zasady współpracy z podmiotami, których dotyczy proces transformacji cyfrowej;

7) możliwości finansowania projektowanych działań.

2. Projekt strategii opracowuje minister właściwy do spraw informatyzacji we współpracy z innymi członkami Rady Ministrów.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje strategię w drodze uchwały.

4. Strategia jest przyjmowana na okres dziesięcioletni i może być zmieniana w tym okresie.

Art. 12ab. Minister właściwy do spraw informatyzacji we współpracy z innymi ministrami dokonuje przeglądu strategii co 2 lata.

Art. 12ac. Koordynatorem działań mających na celu realizację strategii jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 12ad. Strategię udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.;

7) uchyla się art. 12b;

8) w art. 12c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może raz w roku przeprowadzić konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu, zwany dalej „konkursem”.”,

b) w ust. 3 w pkt 5 skreśla się wyrazy „projektu lub”;

9) w art. 12f w ust. 1 skreśla się wyrazy „projektów i”;

10) w art. 12h w ust. 1 w pkt 1, 3 i 4 oraz w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „projektów i”;

11) po art. 12i dodaje się art. 12j – art. 12n w brzmieniu:

„Art. 12j. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi i udostępnia przy użyciu systemu teleinformatycznego katalog podmiotów publicznych.

2. Katalog podmiotów publicznych służy:

1) zapewnieniu aktualnej informacji o podmiotach publicznych i podmiotach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4;

2) gromadzeniu danych osób wykonujących czynności związane z obsługą systemów teleinformatycznych w imieniu i na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1.

3. Do gromadzenia i aktualizacji swoich danych w katalogu podmiotów publicznych zobowiązane są:

1) podmioty publiczne;

2) związki jednostek samorządu terytorialnego;

3) związki metropolitalne;

4) podmioty, z którymi minister właściwy do spraw informatyzacji zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 19c ust. 1.

4. W katalogu podmiotów publicznych gromadzi się dane o podmiotach innych niż wymienione w ust. 3, realizujących zadania publiczne, na ich wniosek.

5. Dane zgromadzone w katalogu podmiotów publicznych udostępniane są podmiotom publicznym za pośrednictwem usług sieciowych.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 3, są obowiązane do dokonania zgłoszenia do katalogu podmiotów publicznych, po dokonaniu którego następuje automatyczne nadanie numeru w katalogu podmiotów publicznych.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w katalogu podmiotów publicznych.

Art. 12k. 1. Podmioty, o których mowa w art. 12j ust. 3, obowiązane są zamieszczać w katalogu podmiotów publicznych dane ich dotyczące oraz aktualizować je nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego utworzenia lub zmiany danych.

2. Do katalogu podmiotów publicznych przekazywane są automatycznie dane z:

1) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 42 ustawy dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830):

a) numer REGON,

b) dane podmiotów: nazwa, forma własności, szczególna forma prawna, forma finansowania, NIP, dodatkowy kod podmiotu, data powstania podmiotu, data zakończenia działalności, adres siedziby, kody PKD, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej);

2) rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – kody terytorialne TERYT dla obszarów i adresów;

3) bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i, 1002) - adresy do doręczeń elektronicznych;

4) ePUAP – adresy elektronicznych skrzynek podawczych.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do katalogu podmiotów publicznych niezwłocznie po dokonaniu wpisu, jego zmianie lub wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w ust. 2.

Art. 12l. Podmioty, o których mowa w art. 12j ust. 3 i 4, obowiązane są do założenia i obsługi konta w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego prowadzony jest katalog podmiotów publicznych.

Art. 12m. 1. W katalogu podmiotów publicznych przetwarza się:

1) informacje podmiotach, o których mowa w art. 12j ust. 3 i 4;

2) dane osób fizycznych, w tym ich imiona, nazwiska i numery PESEL, które:

a) kierują podmiotem, o którym mowa w art. 12j ust. 3 i 4 ,

b) są uprawnione do reprezentacji podmiotu, o którym mowa w art. 12j ust. 3 i 4,

c) administrują kontem podmiotu w katalogu podmiotów publicznych ,

d) zostały wskazane do realizacji czynności w systemach teleinformatycznych zintegrowanych z katalogiem podmiotów publicznych.

Art. 12n. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji dotyczących podmiotów, o których mowa w art. 12j ust. 3 i 4, gromadzonych w katalogu podmiotów publicznych;

2) sposób i tryb:

a) prowadzenia i udostępniania katalogu podmiotów publicznych,

b) wprowadzania, zapisu oraz aktualizacji danych zawartych w katalogu podmiotów publicznych,

c) tworzenia kont i nadawania uprawnień w katalogu podmiotów publicznych

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa funkcjonowania katalogu podmiotów publicznych oraz prawidłowości przetwarzanych danych.”;

12) w art. 13:

a) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a innym niż podmiot publiczny podmiotem realizującym zadania publiczne:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych;”,

b) uchyla się ust. 3;

13) po art. 13aa dodaje się art. 13ab w brzmieniu:

„Art. 13ab. 1. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych w przypadku ich niedostępności znacząco wpływającej na ich funkcjonowanie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób informacje o zaistniałym zdarzeniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny może ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób tryb postępowania w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego albo środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych.

3. W przypadku gdy w wyniku niedostępności systemu teleinformatycznego albo środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych, podmiot zobowiązany do wykonania określonych czynności uchybił terminowi przewidzianemu w przepisach odrębnych do dokonania tej czynności, termin ten na jego wniosek może zostać przywrócony.

4. Organ administracji publicznej w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu, jeżeli podmiot zobowiązany uchybił terminowi ze względu na niedostępność systemu teleinformatycznego albo środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych, a obowiązek ten został wykonany.

14) w art. 16:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „informatyczne nośniki danych lub”,

b) w ust. 1a wyraz „udostępnia” zastępuje się wyrazami „może udostępnić”;

15) w art. 17:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W celu uzupełnienia składu Rady – minister właściwy do spraw informatyzacji zwraca się do podmiotu wskazanego w ust. 8, który rekomendował członka Rady, którego członkostwo wygasło z powodu wymienionego w ust. 11, o rekomendowanie kandydatów na członka Rady.”,

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Kadencja członka Rady rekomendowanego do Rady w miejsce osoby, której członkostwo wygasło z powodu, o którym mowa w ust. 11, wygasa z dniem, w którym upływa kadencja pozostałych członków Rady.”;

16) po art. 19a dodaje się art. 19aa – art. 19ad w brzmieniu:

„Art. 19aa. Podmiot publiczny może udostępniać usługi online dostosowane do potrzeb użytkownika na podstawie jego danych, w szczególności danych:

1) osobowych tego użytkownika;

2) dotyczących sytuacji prawnej tego użytkownika lub praw mu przysługujących, umożliwiających identyfikację rzeczy związanej z tym użytkownikiem

– pobranych z rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych tego podmiotu .

Art. 19ab. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępniać usługi online przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych tego ministra oraz publicznej aplikacji mobilnej, w celu wykonywania zadań publicznych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz inne podmioty publiczne lub niepubliczne, w tym usługi polegające na:

1) zarządzaniu skrzynką doręczeń, w rozumieniu z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002 i 2754);

2) dostępie do konta ePUAP;

3) obsłudze przyjmowania elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotu publicznego, w tym transakcji realizowanych przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

4) przyjmowaniu i dostępie do pełnomocnictw gromadzonych w Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych.

2. W ramach świadczenia usługi online przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje wymiana informacji pomiędzy systemami ministra właściwego do spraw informatyzacji a systemem podmiotu na rzecz, którego realizowana jest ta usługa, w zakresie niezbędnym do jej realizacji.

3. Podmioty publiczne przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dane, w tym dane osobowe użytkownika oraz dotyczące jego sytuacji prawnej lub praw mu przysługujących oraz dane dotyczące wierzytelności, niezbędne do udostępniania usług online.

4. Przekazywanie danych na podstawie ust. 2 i 3 nie narusza przepisów dotyczących tajemnic prawnie chronionych.

5. System teleinformatyczny wykorzystywany do udostępniania usługi online jest przyłączony do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej q rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

6. Udostępnianie usługi online przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na rzecz podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, odbywa się z zachowaniem zasad równego traktowania tych podmiotów.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zawierać z innymi podmiotami publicznymi porozumienia określające:

1) sposób udostępnienia usług online;

2) zakres, sposób, tryb i udostępnianych danych, o których mowa w ust. 3.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić ogólne warunki udostępniania usług online.

9. Udostępnianie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji usługi online odbywa się na podstawie:

1) ogólnych warunków, o których mowa w ust. 8 albo

2) porozumienia, o którym mowa w ust. 7.

10. W celu zapewnienia realizacji czynności związanych z obsługą systemów teleinformatycznych w imieniu i na rzecz podmiotu, w tym obsługi spraw związanych z usługami online, minister właściwy do spraw informatyzacji może utworzyć w swoim systemie konto tego podmiotu na jego wniosek . Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym zawiera wskazanie administratora uprawnionego do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz podmiotu wnioskującego, w tym nadawania dalszych uprawnień.

Art. 19ac. 1. Obsługę przyjmowania elektronicznych transakcji płatniczych realizowanych na rzecz podmiotów publicznych, o których mowa w art. 19ab ust. 1 pkt 3, zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować również zapewnienie obsługi przyjmowania płatności na rzecz podmiotów publicznych, przy użyciu terminala płatniczego.

3. Informacje, o których mowa w art. 19ab ust. 2, są udostępniane Bankowi Gospodarstwa Krajowego w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Jeżeli z przepisów odrębnych wynika termin na dokonanie płatności, uznaje się że płatność elektroniczna na rzecz podmiotu publicznego została dokonana w dniu:

1) uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640), lub

2) zainicjowania transakcji przez odbiorcę, jeżeli płatnik nie odwołał zlecenia zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie z tytułu obsługi przyjmowania elektronicznych transakcji płatniczych finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, przy czym wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć 0,05 zł od pojedynczej transakcji.

6. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) czas jej trwania;

2) częstotliwość, tryb i sposób składania sprawozdań z jej realizacji;

3) okres rozliczeniowy;

5) zasady świadczenia usług;

6) tryb, sposób oraz terminy dokonywania rozliczeń transakcji;

7) warunki zmiany oraz rozwiązania umowy.

7. Urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski oraz urząd wojewódzki zapewniają, o ile prowadzą punkt kasowy, możliwość dokonania płatności na rzecz obsługiwanych przez te urzędy organów za pomocą usługi online udostępnionej w publicznej aplikacji mobilnej.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia nieodpłatnie oprogramowanie umożliwiające obowiązanym podmiotom realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 7.

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, mając na uwadze przewidywane koszty świadczenia usług płatniczych związanych z obsługą przyjmowania płatności.

Art. 19ad. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych służący do gromadzenia i udzielania pełnomocnictw przez uwierzytelnionego użytkownika osobie fizycznej posiadającej numer PESEL (pełnomocnictwa elektroniczne).

2. Pełnomocnictwo elektroniczne może obejmować:

1) prawo do korzystania z usług online udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za jego pośrednictwem, w szczególności:

a) dostęp do systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do udostępniania usług online, w tym ePUAP, wgląd w dane mocodawcy dostępne za pośrednictwem tego systemu oraz zarządzanie skrzynką doręczeń,

b) składanie oświadczeń w imieniu i na rzecz mocodawcy w ramach udostępnianych usług online;

2) prawo do wykonania czynności przed podmiotem publicznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, z zastrzeżeniem ust. 12, jeżeli system teleinformatyczny podmiotu publicznego jest zintegrowany z rejestrem, o którym mowa w ust. 1;

3) pełnomocnictwo pocztowe, o którym mowa w art. 38 ust 3a3a ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896);

4) inne pełnomocnictwo o treści ustalonej przez mocodawcę, udzielane na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326).

3. Pełnomocnictwo elektroniczne, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej imię, nazwisko, numer PESEL pełnomocnika i mocodawcy oraz zakres upoważnienia.

4. Pełnomocnictwa elektroniczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, opatruje się:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem zaufanym, albo

3) podpisem osobistym, albo

4) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu użytkownika publicznej aplikacji mobilnej wydanego temu użytkownikowi po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1.

5. Udzielenie pełnomocnictwa elektronicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, następuje po uwierzytelnieniu środkiem identyfikacji elektronicznej wykorzystującym co najmniej dwa czynniki uwierzytelnienia należące do co najmniej dwóch różnych kategorii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3, zawiera rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie upoważnia do dostępu do danych i korzystania z usług online, które zostały udostępnione mocodawcy na podstawie innego pełnomocnictwa.

7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być udostępnione:

1) przed organem administracji publicznej w postępowaniu przed nim prowadzonym;

2) w postępowaniu egzekucyjnym;

3) jako pełnomocnictwo procesowe;

4) w przypadku, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji na wniosek operatora pocztowego zapewnia możliwość udzielania pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2 pkt 3. Treść pełnomocnictwa ustalona jest zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw informatyzacji pobiera opłatę należną za to pełnomocnictwo, określoną w cenniku usług pocztowych lub w cenniku usług powszechnych operatora pocztowego i przekazuje ją operatorowi pocztowemu.

10. Jeżeli czynność związana jest z usługą online, odpis pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być przekazany w ramach tej usługi.

11. Mocodawca w każdym czasie może odwołać udzielone pełnomocnictwo. W takim przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji oznacza pełnomocnictwo znajdujące się w Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych adnotacją o jego odwołaniu.

12. W przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika minister właściwy do spraw informatyzacji oznacza pełnomocnictwa znajdujące się w Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych adnotacją o śmierci tej osoby.

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa listę czynności, w stosunku do których możliwie jest udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:

1) w przypadku czynności realizowanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, którego funkcjonowanie zapewnia ten minister lub

2) na wniosek podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8.

14. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o:

1) czynnościach, w stosunku do których możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

2) podmiotach posiadających dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

15. Dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, umożliwia się:

1) podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8;

2) operatorowi pocztowemu, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

– o ile w stosunku do tych podmiotów jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

16. Dostęp, o którym mowa w ust. 15:

1) umożliwia pobranie odpisu pełnomocnictwa elektronicznego opatrzonego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu;

2) może nastąpić w wykorzystaniem usługi sieciowej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

3) następuje w zakresie ograniczonym do pełnomocnictw elektronicznych dotyczących czynności realizowanych przez dany podmiot, o którym mowa w ust. 15.

17. Nadanie dostępu, odmowa dostępu oraz cofnięcie dostępu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotu, o których mowa w ust. 15.

18. Minister właściwy do spraw informatyzacji może umożliwić podmiotowi, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego funkcjonowanie zapewnia, o ile podmiot ten realizuje czynności, które mogą być objęte pełnomocnictwem, o którym w ust. 2 pkt 2, bez wydawania decyzji, o której mowa w ust. 17.

19. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 1:

1) na wniosek podmiotu lub organu;

2) w przypadku braku uzasadnienia dla tego dostępu, w szczególności w przypadku, gdy podmiot lub organ zaprzestał realizacji usług lub zadań, o których mowa w art. 20h ust. 2;

3) w przypadku, gdy minister właściwy do spraw informatyzacji zaprzestał zapewniać techniczną możliwość udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w zakresie czynności dotyczących tego podmiotu.

20. Decyzja o cofnięciu dostępu do rejestru, o którym mowa ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

21. Każdemu zainteresowanemu, po uwierzytelnieniu oraz po podaniu numeru PESEL mocodawcy oraz numeru pełnomocnictwa, zapewnia się możliwość:

1) weryfikacji istnienia w rejestrze oraz zakresu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,

2) pobrania z rejestru odpisu pełnomocnictwa elektronicznego, o którym mowa w ust. 2, opatrzonego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.

22. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się:

1) pełnomocnictwa elektroniczne, o których mowa w ust. 2, w tym dane osobowe mocodawcy oraz pełnomocnika;

2) informacje o dacie i godzinie udzielenia pełnomocnictwa;

3) informacje o dacie i godzinie odwołania pełnomocnictwa;

4) adnotacje, o których mowa w ust. 11 i 12.

23. Prowadząc rejestr, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do sprawy informatyzacji:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru;

2) zapewnia integralność danych w rejestrze;

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w rejestrze;

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest prowadzony;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru.

24. Danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, nie usuwa się.”;

 17) w art. 19b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi, przy użyciu systemu teleinformatycznego, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, zwane dalej „centralnym repozytorium.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium wzory dokumentów elektronicznych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym repozytorium jest równoznaczne   
z określeniem wzoru wnoszenia dokumentu, w tym w szczególności wzoru podań,   
o których mowa w art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).”,

d) uchyla się ust. 5;

18) uchyla się rozdział 3b;

19) po rozdziale 3b dodaje się rozdział 3c w brzmieniu:

„Rozdział 3c

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

Art. 20u. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić nieodpłatnie oprogramowanie służące do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiające wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, a także archiwizowanie przetwarzanej dokumentacji, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić podmiotom publicznym wsparcie wdrażania i eksploatacji oprogramowania, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1, w postaci usługi chmurowej.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć realizację zadań, o których mowa w ust. 1–3, jednostce mu podległej lub przez niego nadzorowanej.

5. Zadania, o których mowa w ust. 1–3, powierzone do realizacji jednostce, o której mowa w ust. 4, mogą być finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 i 2236 oraz z 2023 r. poz. 412) w załączniku do ustawy w części IV w kolumnie 4 w pkt 8 skreśla się kropkę i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone z wykorzystaniem Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych, o którym mowa w art. 19ad ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 r. poz. 57 ).”.

Art. 21. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 i 2140) w art. 15 po ust. 8h dodaje się ust. 8i w brzmieniu:

„8i. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia dane z rejestru centralnego na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 r. poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmieniu:

„2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a –2b w brzmieniu

„2a. Dla osoby do 12. roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

2b. Każda osoba uprawniona do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego może złożyć, przy użyciu:

1) usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , albo

2) publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy

– wniosek niezawierający własnoręcznego podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego oraz odcisków palców tej osoby.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.”;

d) po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu:

„3f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, do której złożyła wniosek celem zakończenia procedury wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.”;

2) w art. 28 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) podpis wnioskodawcy, złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2a - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;”;

3) po art. 29 dodaje się art. 291 w brzmieniu:

„Art. 291. Osobie ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, właściwy organ gminy może zapewnić wykonanie fotografii, o której mowa w art. 29 ust. 1.”;

4) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. 1. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego na skutek oczywistej omyłki, ważność dowodu osobistego przywraca się w formie czynności materialno-technicznej.

2. Przywrócenie ważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do dokumentu nieposiadającego warstwy elektronicznej, który nie został fizycznie anulowany.

3. Przywrócenia ważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, nie dokonuje się, jeżeli posiadacz tego dokumentu złożył wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego przed przywróceniem ważności dowodu osobistego lub od unieważnienia dowodu osobistego upłynęło więcej niż 30 dni.

4. Przywrócenia ważności dowodu osobistego dokonuje niezwłocznie minister właściwy do spraw informatyzacji na wniosek organu gminy.

5. Za dzień przywrócenia ważności dowodu osobistego przyjmuje się dzień omyłkowego unieważnienia dokumentu.

6. Po przywróceniu ważności, o której mowa w ust. 1, uznaje się że dowód osobisty pozostawał ważny przez okres jego unieważnienia.”;

5) w art. 55 dodaje się ust. 9-10 w brzmieniu:

„9. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych organ gminy wprowadza wniosek o wydanie dowodu osobistego do aplikacji udostępnionej w tym celu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, wprowadza się do Rejestru Dowodów Osobistych niezwłocznie po uzyskaniu bezpośredniego dostępu do tego rejestru.”;

6) w art. 56 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez czas nieokreślony.”;

7) w art. 63a uchyla się ust. 6;

8) w art. 66 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych właściwych dla przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, i wykorzystania danych niezgodnie z celem ich uzyskania;”,

9) w art. 68:

a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku pozytywnej weryfikacji dowodu osobistego w sposób wskazany w ust. 1, wnioskodawca otrzymuje raport o zgodności danych. Raport potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zestaw danych.

1b. W przypadku negatywnej weryfikacji dowodu osobistego w sposób wskazany w ust. 1, wnioskodawca otrzymuje raport niezgodności wskazujący, która z porównywanych danych została zweryfikowana negatywnie, a w przypadku gdy dokument jest unieważniony - informację o jego unieważnieniu.”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych właściwych dla przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, i wykorzystania danych niezgodnie z celem ich uzyskania;”;

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Udostępnienie fotografii, o którym mowa w art. 68a ust. 1, następuje nieodpłatnie.”;

10) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Po pozytywnej weryfikacji dowodu osobistego w trybie ograniczonej teletransmisji, z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się w trybie pełnej teletransmisji fotografię, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2.

2. Do korzystania z dostępu do fotografii, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, po wykazaniu konieczności weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o fotografię dla podniesienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności i uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 68 ust. 3, są uprawnieni:

1) przedsiębiorca telekomunikacyjny, będący dostawcą usług, o którym mowa   
w ustawie z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581);

2) dostawca usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4–6 i 12 ustawy   
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640);

3) podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18, 20 ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 37);

4) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1458, 1933, 2339 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180);

5) kwalifikowany dostawca usług zaufania, wpisany do rejestru dostawców usług zaufania, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);

6) podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r.   
o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246 i 2339);

7) podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

3. W celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego podmiotom, o których mowa w art. 20c ust. 2, 3 i 8 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może zostać udostępniona fotografia, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 20c ust. 8 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, może zostać udostępniona fotografia, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.

5. Udostępnieniu w trybie, o którym mowa w ust. 1, podlega fotografia zamieszczona w ostatnim wydanym dowodzie osobistym, który w dniu dokonywania jego weryfikacji w trybie ograniczonej teletransmisji jest dokumentem ważnym.”;

11) po art. 68a dodaje się art. 68b w brzmieniu:

Art. 68b. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępniania dane z Rejestru Dowodów Osobistych na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art.** 23. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 14-21;”,

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) organ gminy właściwy do wymeldowania albo zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 17 i 19-21;”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 3a i 22;”,

b) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez czas nieokreślony.”;

2) w art. 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie dowolnej gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo”,

3) w art. 36 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) papierowej, w organie dowolnej gminy, opatrzonym własnoręcznym podpisem, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo”;

4) w art. 45c uchyla się ust. 6;

5) w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”;

6) w art. 48 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18 i 20 ustawy – Prawo bankowe oraz spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym z rejestru PESEL udostępnia się odpłatnie, w celu aktualizacji i weryfikacji aktualności, dane o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych ich klientów wydanych na skutek zmiany dowodu osobistego, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

7) w art. 53 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla podmiotów, o których mowa w [art. 46 ust. 2 pkt 1-3](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojtgm3teltqmfyc4njqgazdsojzgq) i art. 48 ust. 1a – odpłatnie.”;

8) w art. 56 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość, sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa w [art. 49 ust. 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojtgm3teltqmfyc4njqgaztambsgu), a także za udostępnianie serii, numeru i daty ważności dowodu osobistego, o którym mowa w art. 48 ust. 1a, oraz sposób dokumentowania uiszczenia opłaty,”.

**Art.** 24**.** W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach doręczeń, obliczania terminów oraz protokołu, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli ustawa przewiduje dla danej czynności formę pisemną, tej czynności dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej oraz opatrzyć podpisem osób, które tej czynności dokonały.

3. Pisma utrwalane w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, natomiast pisma utrwalane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej, ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.”;

2) w art. 16 ust. 1:

a) wyrazy „ , a jeżeli w danej jednostce nie są wydawane legitymacje służbowe, po okazaniu” zastępuje się wyrazami ”albo innego”,

b) po wyrazach „ustalenie tożsamości” dodaje się wyrazy „lub po poświadczeniu tożsamości poprzez wykorzystanie podpisu elektronicznego, w toku dokonywania pierwszej czynności kontrolnej”;

3) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po rozpoczęciu czynności kontrolnych, o wyłączeniu kontrolera zawiadamia się kierownika jednostki kontrolowanej.”;

4) w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Czynności kontrolne mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub nośników danych, uzgodnionych z jednostką kontrolowaną. Niezależnie od uzgodnionych środków komunikacji, dokumenty o których mowa w art. 38-42, 45 ust. 2, art. 47, 49, 50 oraz 52 ust. 5, doręczane są zgodnie z art.13 ust. 1.”;

5) w art. 22:

a) w pkt 3 po wyrazie „wyciągów” dodaje się wyrazy „w szczególności”, a po wyrazie „dokumentów” dodaje się wyrazy „w tym ich odwzorowania w postaci papierowej bądź elektronicznej”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli wyciągów, raportów zestawień lub obliczeń z systemów informatycznych i teleinformatycznych lub elektronicznych baz danych.”;

6) art. 25 otrzymuje brzmienie

„1. Pracownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:

1) niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolera, dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

2) sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów w szczególności z dokumentów, w tym ich odwzorowania w postaci papierowej bądź elektronicznej, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów;

3) sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wyciągów, raportów zestawień lub obliczeń z systemów informatycznych i teleinformatycznych lub elektronicznych baz danych;

4) udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

2. Zgodność kopii, odpisów, wyciągów, raportów, zestawień lub obliczeń z oryginalnymi dokumentami i danymi zawartymi w systemach informatycznych i  teleinformatycznych oraz elektronicznych bazach danych, potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub która przetwarza lub zarządza tymi danymi. Poświadczenie zgodności z oryginałem następuje poprzez podpisanie kopii, odpisu, wyciągu, raportu, zestawienia lub obliczenia podpisem własnoręcznym albo podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 13 ust. 3.”;

7) w art. 34 po wyrazie „może” dodaje się wyraz „pisemnie”;

8) w art. 42 ust. 4 po wyrazie „odwołania” dodaje się wyrazy „na piśmie”;

9) w art. 49 po wyrazach „wyznaczonym terminie,” dodaje się wyraz „pisemnie”;

10) w art. 52 ust. 5 po wyrazie „niego” dodaje się wyraz „pisemne”;

11) w art. 54:

a) w ust. 1:

* po wyrazach „akta kontroli,” dodaje się wyrazy „które utrwalane są w postaci papierowej”,
* po wyrazie „strony” dodaje się wyrazy „lub utrwalane w postaci elektronicznej”,

b) w ust. 2 pkt 1:

* wyrazy „i numerów stron” zastępuje się wyrazem „oraz:”;
* dodaje się lit. a w brzmieniu:

„a) numerów stron – jeżeli prowadzone są w postaci papierowej, lub”

* dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) innych oznaczeń umożliwiających jednoznaczną identyfikację tych dokumentów – jeżeli prowadzone są w postaci elektronicznej”.

Art. **25.** W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185) po art. 66b dodaje się art. 66c w brzmieniu:

„Art. 66c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępniają z bazy danych SIO dane na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art. 26**. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia ((Dz. U. 2022 r. poz. 1555, 2280), po art. 8c dodaje się art. 8d w brzmieniu:

„Art. 8d. Dane z systemu informacji są udostępniane na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 i 2770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się ust 8 w brzmieniu:

„8. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez czas nieokreślony.”;

2) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

„Art. 5b. Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia się na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

3) w art. 41 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „sporządził wzmiankę” zastępuje się wyrazami „ sporządził akt stanu cywilnego”;

4) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. 1. Każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo będąca obywatelem polskim może na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym złożyć zapewnienie, wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, przed którym będą składane oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, albo wybranemu przez te osoby kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który ma wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 4¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Zapewnienie składane w sposób określony w ust. 1 zawiera:

1) wskazanie, czy małżeństwo ma zostać zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem czy w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

2) nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, jeżeli zostały nadane;

3) wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa – w przypadku gdy osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa ;

4) informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeżeli są znane;

5) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;

6) jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;

7) oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10–15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

8) informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

9) dane o wykształceniu, miejscu zamieszkania, w tym o okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;

10) proponowany termin zawarcia małżeństwa, jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem;

11) adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz adres do korespondencji osoby składającej zapewnienie;

3. Zapewnienie może zostać złożone w sposób określony w ust. 1, gdy:

1) nie zachodzi konieczność uzyskania zezwolenia na zawarcie małżeństwa, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

2) oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński nie będzie składane przez pełnomocnika;

3) nie zachodzi konieczność przedłożenia zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub uzyskania sądowego zwolnienia od ich przedłożenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 8, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Kierownik urzędu stanu cywilnego i konsul Rzeczypospolitej Polskiej weryfikuje w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL dane przedstawione w zapewnieniu przez osobę zamierzającą zawrzeć małżeństwo.

6. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje dla potrzeb statystyki publicznej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 9, służbom statystyki publicznej.”;

5) w art. 90 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Oświadczenie składane w sposób określony w art. 59 ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kierowane jest do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego według miejsca sporządzenia aktu małżeństwa i zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia rozwiedzionego małżonka oraz numer PESEL,

2) oznaczenie aktu małżeństwa, jeżeli jest znane;

3) datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy;

4) oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

5) adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz adres do korespondencji rozwiedzionego małżonka

6. Oświadczenie złożone w sposób określony w ust. 5 zastępuje protokół, o którym mowa w ust. 1, i po pozytywnej weryfikacji przez system teleinformatyczny dopuszczalności jego złożenia skutkuje automatycznym dołączeniem wzmianki do aktu małżeństwa o nazwisku rozwiedzionego małżonka i automatyczną aktualizacją rejestru PESEL.”.

**Art. 28.** W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140) w art. 14 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. Minister właściwy do spraw rodziny informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 2, udostępnia na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz.1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797):

1) w art. 21a po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. Węzeł krajowy może umożliwiać użytkownikowi korzystanie z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, bez konieczności ponownego uwierzytelnienia tego użytkownika w przypadku, gdy:

1) do tego systemu teleinformatycznego przekazane zostało potwierdzenie pozytywnego przeprowadzenia uwierzytelnienia, zawierające dane identyfikujące użytkownika zawarte w środku identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego dokonano uprzedniego uwierzytelnienia w innym systemie teleinformatycznym, oraz

2) przekazanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1, dokonywane jest w krótkim odstępie czasu od momentu uprzedniego uwierzytelnienia w innym systemie teleinformatycznym, nie dłuższym niż 30 minut.

4b. W przypadku, gdy wymaganym jest, aby uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp, przeprowadzone zostało przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa, niż wymagał tego system w którym użytkownik został uprzednio uwierzytelniony, stosuje się odpowiednio ust. 4a, z zastrzeżeniem, że:

1) użyty uprzednio środek identyfikacji elektronicznej zapewnia wymagany wyższy poziom bezpieczeństwa oraz

2) zastosowane zostaną dodatkowe, przewidziane dla tego środka identyfikacji elektronicznej, czynniki uwierzytelnienia, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia uwierzytelnienia spełniającego wymagany wyższy poziom bezpieczeństwa.

4c. Przepisy ust. 4a i 4b stosuje się, jeżeli uwierzytelnienie nastąpiło z wykorzystaniem profilu zaufanego.”;

2) po art. 26c dodaje się art. 26d w brzmieniu:

„26d. Kwalifikowany dostawca usług zaufania oraz operator wyznaczony mają obowiązek dostosowania świadczonych usług do standardu określonego w art. 26a niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji nowej wersji tego standardu.”;

3) w art. 39j po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji może do przeprowadzenia kontroli upoważnić pracowników:

1) urzędu obsługującego tego ministra;

2) urzędów obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez tego ministra;

3) jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra;

– posiadających wiedzę specjalistyczną i doświadczenie zawodowe.

1b. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko upoważnionego;

5) określenie stanowiska służbowego kontrolującego wraz z informacją o jednostce zatrudniającej kontrolera, a w przypadku pracownika spoza urzędu obsługującego ministra, wyłącznie informację o jednostce zatrudniającej;

6) serię i numer dokumentu tożsamości kontrolującego;

7) datę ważności upoważnienia;

8) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;

9) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

10) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

11) imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

12) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.

1c. Kontrola może być wykonywana przez osoby upoważnione po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wraz z dokumentem tożsamości wskazanym w tym upoważnieniu.

1d. O planowanej kontroli zawiadamia się kierownika podmiotu kontrolowanego, o którym mowa w art. 2 i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podmiot sektora publicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia 910/2014, podając przewidywany czas trwania kontroli.

1e. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzania kontroli podmiotów, o których mowa w art. 2 i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podmiot sektora publicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia 910/2014, zaistnieje konieczność wydłużenia czasu trwania kontroli, minister właściwy do spraw informatyzacji może przedłużyć ważność upoważnienia.”;

4) art. 39k otrzymuje brzmienie:

„1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierający w szczególności:

1) określenie zakresu kontroli;

2) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę;

5) ustalenia kontroli;

6) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;

7) zalecenia pokontrolne, jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że jest zasadne usunięcie stwierdzonych naruszeń

– i przekazuje go kontrolowanemu.

2. Od otrzymanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu wystąpienia pokontrolnego .

3. Kontrolujący niezwłocznie po rozpatrzeniu zastrzeżeń, przekazuje stanowisko do wniesionych zastrzeżeń wraz z wystąpieniem pokontrolnym lub w przypadku niewniesienia zastrzeżeń, przekazuje wyłącznie wystąpienie pokontrolne .

4. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

5. Kontrolowany, w wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym terminie, informuje ministra do spraw informatyzacji o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych naruszeń.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji w przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonania wydanych zaleceń może wydać decyzję nakładającą obowiązek usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie nie krótszym niż 14 dni.”;

5) w art. 39l po wyrazach „Prawo przedsiębiorców” dodaje się wyrazy „z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tej ustawy dla podmiotów, o których mowa w art. 2 i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podmiotu sektora publicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia 910/2014”.

**Art. 30.** W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. z 2022 r. poz. 1441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przewoźnik lotniczy, w celu zapewnienia skutecznego przekazywania danych PNR, informuje JIP, na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej i przekazanym na adres do doręczeń elektronicznych organu, o:”;

2) uchyla się art. 71.

**Art. 31**. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wspieranie realizacji polityk publicznych państwa.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Instytut realizuje zadania dotyczące funkcjonowania rozwiązania organizacyjno-technicznego, zwanego dalej „zintegrowaną platformą analityczną”, służącego do prowadzenia analiz wspomagających tworzenie polityk publicznych z wykorzystaniem danych gromadzonych w rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych.

2. Analizy wykonywane przez Instytut z wykorzystaniem zintegrowanej platformy analitycznej są prowadzone wyłącznie w celach:

1) zwiększenia efektywności systemu świadczeń społecznych;

2) zwiększenia możliwości przekrojowego i wzdłużnego modelowania warunków materialnych i sytuacji na rynku pracy;

3) optymalizacji działań związanych z prowadzonymi politykami publicznymi w zakresie ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, finansów publicznych, gospodarki, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szkolnictwa wyższego i nauki, oświaty i wychowania oraz informatyzacji w odniesieniu do wybranych grup beneficjentów, szczególnie defaworyzowanych grup społecznych;

4) zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu;

5) racjonalizacji finansów publicznych przez zwiększanie efektywności adresowania transferów i świadczeń;

6) identyfikacji wpływu czynników społeczno-demograficznych, ekonomicznych i środowiskowych na gospodarkę przy uwzględnieniu wspierania efektywności polityk publicznych;

7) ograniczenia nierówności w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej lub świadczeń społecznych;

8) wsparcia uczenia się grup defaworyzowanych ze względu na czynniki ekonomiczne, zdrowotne i społeczno-demograficzne;

9) wsparcia efektywności osiągnięć edukacyjnych i naukowych, z uwzględnieniem sytuacji materialnej, zdrowotnej, zawodowej oraz społeczno-demograficznej;

10) określenia znaczenia profilaktyki i innych instrumentów polityki zdrowotnej dla stanu zdrowia populacji, rynku pracy, kształcenia oraz efektywności naukowej;

11) identyfikacji czynników społeczno-demograficznych, ekonomicznych i środowiskowych wpływających na stan zdrowia obywateli oraz opracowanie rozwiązań wspierających efektywność polityki zdrowotnej państwa;

12) oceny wpływu czynników społeczno-demograficznych, ekonomicznych i środowiskowych na dostępność, jakość i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej, w tym technologii lekowych oraz wykorzystywanej infrastruktury;

13) oceny efektywności terapii zdrowotnych, w tym określenia kosztów i efektów ekonomicznych tych terapii;

14) analizy wachlarza świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego związanych w wystąpieniem jednostki (jednostek) chorobowych;

15) analizy potrzeb w zakresie polityki kształcenia kadr systemu ochrony zdrowia, w tym analizy rozwiązań wspierających dostępność kadry medycznej na obszarach wiejskich.

3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa ust. 1, Instytut:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do zintegrowanej platformy analitycznej;

2) zapewnia integralność danych przetwarzanych w ramach zintegrowanej platformy analitycznej;

3) zapewnia dostępność zintegrowanej platformy analitycznej;

4) przeciwdziała uszkodzeniom rozwiązań technicznych obsługujących zintegrowaną platformę analityczną;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zintegrowanej platformy analitycznej.”;

3) w art. 4 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizacją przez Instytut zadań określonych w art. 3 i art. 3a;”;

4) w art. 6 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Rada Polityk Publicznych.”;

5) w art. 10 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) sporządzanie rocznego planu wykonywania przez Instytut analiz polityk publicznych;”;

6) po art. 15 dodaje się art. 15a - 15d w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Do zadań Rady Polityk Publicznych należy:

1) wyrażanie opinii w zakresie akceptacji lub odrzucenia wniosku, o którym mowa w art. 15c ust. 1;

2) wyrażanie opinii dotyczących realizacji planu analiz polityk publicznych Instytutu;

3) nadzór nad funkcjonowaniem zintegrowanej platformy analitycznej.

2. Rada Polityk Publicznych wyraża opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę:

1) celowość proponowanych analiz;

2) metodykę proponowanych analiz;

3) ochronę danych osobowych przy realizacji proponowanych analiz

- w zakresie dotyczącym polityk publicznych.

3. Radzie Polityk Publicznych w ramach sprawowanego nadzoru przysługuje prawo do żądania udostępnienia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem nadzoru oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej oraz do żądania przekazania ich w postaci elektronicznej.

Art. 15b. 1. W skład Rady Polityk Publicznych wchodzi:

1) pięciu przedstawicieli administracji publicznej wskazanych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) trzech przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, których statutowe cele działania dotyczą ochrony danych osobowych lub transparentności funkcjonowania organów władzy publicznej, wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po przeprowadzeniu konkursu.

3. Zgłoszenia do konkursu, o którym mowa w ust. 2, kandydata na przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może dokonać wyłącznie organizacja działająca nie krócej niż trzy lata w obszarze celi wskazanych w ust. 1 pkt 3.

4. Członkiem Rady Polityk Publicznych może zostać osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wykształcenie wyższe magisterskie albo równorzędne;

5) posiada doświadczenie minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe;

6) posiada wiedzę z zakresu prowadzenia analiz, badań naukowych, ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5. Członek Rady jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych.

6. Członkowie Rady powoływani są przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję.

7. Informacje o składzie Rady publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu wraz z podaniem podmiotu, który wskazał członka Rady.

8. Prezes Rady Ministrów może odwołać członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieuczestniczenia w pracach Rady w wymiarze trzech posiedzeń w roku;

9. Członkostwo w Radzie wygasa z mocy prawa przed upływem kadencji w przypadku:

1) śmierci;

2) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) pozbawienia praw publicznych.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 i 9, Prezes Rady Ministrów powołuje z zachowaniem zasad z ust. 1 członka Rady Polityk Publicznych, na okres kadencji przypadający pierwotnemu członkowi Rady Polityk Publicznych. Przepis z ust. 6 stosuje się odpowiednio.

11. Członkom Rady Polityk Publicznych za udział w posiedzeniach przysługują należności z tytułu podróży służbowych w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 i 1700).

12. Pierwsze posiedzenie powołanej Rady Polityk Publicznych zwołuje Dyrektor Instytutu.

13. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Polityk Publicznych wybiera Rada Polityk Publicznych spośród swoich Członków.

14. Przewodniczący Rady Polityk Publicznych kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący Rady.

15. Uchwały w sprawie opinii, o których mowa w art. 15a ust. 1 podejmowane są większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Polityk Publicznych.

16. Członek Rady wyłącza się z udziału w pracach Rady, w przypadku zachodzą okoliczności, które mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny.

17. Członek Rady składa Instytutowi oświadczenie, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

18. Uchwały, o których mowa w ust. 15, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu.

19. W posiedzeniach Rady Polityk Publicznych mogą uczestniczyć w roli obserwatorów podmioty zewnętrzne, w szczególności przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozostali obserwatorzy są powoływani przez Przewodniczącego. Przepisy ust. 4, 15 i 16 stosuje się odpowiednio.

20. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 pkt 3, Rada Polityk Publicznych może badać wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem Zintegrowanej Platformy Analitycznej oraz żądać od osób wykonujących czynności związane z jej funkcjonowaniem wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

21. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 20, są przekazywane Radzie Polityk Publicznych niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania do Dyrektora Instytutu lub osoby obowiązanej, chyba że we wniosku określono dłuższy termin.

22. Wniosek składa Rada Polityk Publicznych lub przynajmniej trzech jej członków

23. Tryb pracy Rady Polityk Publicznych określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu.

24. Obsługę administracyjną prac Rady Polityk Publicznych zapewnia Instytut.

25. Koszty działalności Rady Polityk Publicznych są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Instytutu.

26. Dyrektor Instytutu w terminie do 31 marca każdego roku, przekazuje do zatwierdzenia przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, roczne sprawozdanie z działalności Rady Polityk Publicznych za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie po zatwierdzeniu jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu.

Art. 15c. 1. Przeprowadzenie analizy realizowanej w ramach zintegrowanej platformy analitycznej poprzedzone jest złożeniem do Instytutu wniosku o przeprowadzenie analizy, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa podmiot w zakresie swoich polityk publicznych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) cel przeprowadzania analizy i jej założenia;

2) opis danych, które miałyby zostać wykorzystane w analizie;

3) ocenę skutków dla ochrony danych w planowanej analizie oraz uzasadnienie spełniania zasad etycznych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zawierać wskazanie pracowników podmiotu, o którym mowa w ust. 2, którzy będą współdziałać z Instytutem w celu wykonania analizy będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem zakresu danych, do których będą upoważnieni.

5. Wniosek może zostać złożony, na piśmie w postaci elektronicznej przez podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), w celu realizacji polityk publicznych.

6. Instytut przeprowadza wstępną ocenę wniosku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie:

1) celowości analiz z punktu widzenia realizacji polityk publicznych wnioskodawcy;

2) wykonalności analiz;

3) prawidłowości metodycznej analizy;

4) skutków dla ochrony danych;

7. Ocena, o której mowa w ust. 6, ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążąca. Ocena jest przekazywana Radzie Polityk Publicznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

8. Rada Polityk Publicznych wyraża wiążącą opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez nią wniosku.

9. Instytutu realizuje analizę, o którym mowa w art. 15a, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Polityk Publicznych.

10. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Polityk Publicznych Dyrektor Instytutu upoważnia pracowników, o których mowa w ust. 4, do dostępu do zintegrowanej platformy analitycznej wskazując zakres danych niezbędny do dokonania analizy.

11. Dyrektor Instytutu niezwłocznie odbiera dostęp do zintegrowanej platformy analitycznej pracownikom, o którym mowa w ust. 10:

1) jeżeli jest to konieczne do zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych lub bezpieczeństwa zintegrowanej platformy analitycznej;

2) na wniosek podmiotu.

12. W przypadku, gdy po akceptacji wniosku zachodzi konieczność aktualizacji listy pracowników, o której mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 2, przekazuje Dyrektorowi Instytutu tę listę wraz ze wskazaniem zakresu danych, do których będą upoważnieni.

Art. 15d. 1. Dane przetwarzane w ramach zintegrowanej platformy analitycznej podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach określonych niniejszą ustawą.

2. Dane przetwarzane w ramach zintegrowanej platformy analitycznej nie mogą być udostępnione innym podmiotom.”;

7) w art. 17:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) coroczne dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu określonej w art. 3 i art. 3a;”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) realizację zadań, o których mowa w art. 3, art. 3a,”;

8) w art. 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Działalność gospodarcza Instytutu podlega wyodrębnieniu pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3, art. 3a.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy realizacji zadań Instytutu określonych w art. 3 i 3a oraz utrzymaniu nieruchomości należącej do Instytutu oraz jego otoczenia.”;

9) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a i 3b w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Zintegrowana Platforma Analityczna

Art. 21a. 1. Instytut przetwarza niezbędne dane przekazane z rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych określonych w planie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a, w celu wykonania analiz.

2. Podmioty prowadzące rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne określone w ust. 7 udostępniają na potrzeby analizy w ramach zintegrowanej platformy analitycznej niezbędne dane spośród danych określonych w ust. 4, zgromadzone przez te podmioty na podstawie przepisów odrębnych w związku z realizacją zadań publicznych. Zakres analizy, w tym danych niezbędnych dla jej przeprowadzenia, określa podmiot, na rzecz którego analiza zostanie przeprowadzona.

3. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji konkretnej analizy w ramach zintegrowanej platformy analitycznej, dane z różnych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych mogą być łączone, zgodnie z decyzją podmiotu, na rzecz którego analiza zostanie przeprowadzona.

4. W ramach zintegrowanej platformy analitycznej mogą być przetwarzana dane:

1) numer PESEL;

2) rodzaj dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości oraz seria i numer dokumentu tożsamości;

3) adres zamieszkania, zameldowania lub adres do korespondencji;

4) pierwsze cztery cyfry oraz siódma cyfra krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie adresu zameldowania, zamieszkania lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w całym okresie objętym analizą, wraz z datami obowiązywania;

5) kraj poprzedniego zamieszkania;

6) kraj wyjazdu;

7) płeć;

8) data urodzenia;

9) kraj urodzenia i miejsce urodzenia;

10) obywatelstwo;

11) narodowość;

12) data zgonu lub znalezienia zwłok;

13) przyczyna zgonu;

14) stan cywilny;

15) data zawarcia małżeństwa;

16) data ustania małżeństwa;

17) przyczyna ustania małżeństwa;

18) informacja o pozostawaniu we wspólnym pożyciu;

19) liczba i data urodzenia dzieci;

20) kraj wydania dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, dzieci, współmałżonka oraz rodzeństwa oraz osób pozostających w relacji posiadania wspólnych dzieci;

21) stopień pokrewieństwa;

22) informacja o opiniach i orzeczeniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

23) wyniki egzaminów centralnych, sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje absolwenta w zawodzie;

24) informacja o stypendiach;

25) wykształcenie;

26) zawód wyuczony;

27) kod zawodu;

28) kod tytułu ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą;

29) numer REGON płatnika składek;

30) informacja o nazwie płatnika składek;

31) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek;

32) liczba osób ubezpieczonych przez płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym;

33) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek;

34) informacje o okresach pracy;

35) wymiar czasu pracy w okresie objętym analizą;

36) informacje o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej lub podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej;

37) informacje o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne według:

a) typu ubezpieczenia (rodzaj opłaconej składki),

b) tytułów ubezpieczenia,

c) kodów ubezpieczenia;

38) informacja o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy;

39) informacje o udzielonych urlopach w związku z narodzeniem bądź przysposobieniem dziecka (dzieci) bądź w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (dziećmi) – w tym urlopie macierzyńskim, ojcowskim, tacierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym, w tym o okresach, na jakie na dany rok urlop został udzielony;

40) informacje o liczbie, rodzaju i wysokości (kwocie) wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez płatników składek zasiłków lub świadczeń z obszaru zabezpieczenia społecznego, rodziny i pomocy społecznej a także okres, przez który zasiłki lub świadczenia były wypłacane lub na który zostały przyznane – za okres objęty analizą;

41) kod oraz rodzaj przyznanych i wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez płatników składek zasiłków lub świadczeń z obszaru zabezpieczenia społecznego, rodziny lub pomocy społecznej;

42) organ, do którego złożono wniosek o dany rodzaj zasiłku lub świadczenia, data złożenia wniosku, data przyznania zasiłku lub świadczenia;

43) wysokość oraz rodzaj dochodów, na podstawie których ustalone zostało prawo do danego zasiłku lub świadczenia z uwzględnieniem tytułu do ubezpieczenia pracownika;

44) kod świadczenia z ubezpieczeń społecznych albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek;

45) rodzaj miejsca pracy lub nauki;

46) jednostkowe dane medyczne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2022 r. poz. 1555, 2280), w tym informacje o stanie zdrowia i świadczeniach uzyskanych z systemu opieki zdrowotnej, rozpoznaniach klinicznych, z zastosowaniem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, procedurach medycznych z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 w ramach świadczeń, wystawionych zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z odpowiednimi datami i kodami wraz z kwotami świadczeń poniesionymi per pacjent, informacje o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w szczególności o ich wystawieniu i realizacji w ramach recept, oraz wzrost i waga pacjenta;

47) dane dotyczące świadczeń medycznych udzielonych osobom fizycznym wraz z informacją o wartości środków publicznych (wydatków) poniesionych na te świadczenia, a także refundacji leków dla osób fizycznych;

48) informacje o prawie do wykonywania zawodu w przypadku zawodów regulowanych;

49) stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, informacja o ubieganiu się o orzeczenie o niepełnosprawności, rodzaju wydanej decyzji, symbolu przyczyny niepełnosprawności oraz dacie obowiązywania orzeczenia;

50) informacja o dofinansowaniu do wynagrodzenia uzyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

51) informacja o świadczeniu pieniężnym lub ekwiwalencie świadczeń rzeczowych uzyskanych z programów finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

52) informacje o okresach rejestracji w urzędach pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wraz z informacją o:

a) wypłaconych zasiłkach dla osób bezrobotnych,

b) korzystaniu z aktywnych polityk rynku pracy;

53) informacje o przychodach, koszty uzyskania przychodów oraz dochodach brutto oraz dochodach dla osób fizycznych;

54) informacje o uzyskanych ulgach podatkowych, w tym na dzieci oraz z tytułu niepełnosprawności;

55) informacje o tytule uzyskiwanych przychodów (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza, emerytura lub renta, zasiłki, dochody kapitałowe, wynajem, inne);

56) informacje o formie opodatkowania (skala podatkowa, ryczał ewidencjonowany, podatek liniowy, karta podatkowa lub inne);

57) informacje o wspólnym (z małżonkiem/ą lub dzieckiem) bądź indywidualnym rozliczeniu podatku;

58) informacje o wysokości należnych podatków oraz podatków zapłaconych za dany okres rozliczeniowy;

59) informacje o tytule do ubezpieczenia zdrowotnego;

60) informacje o płatniku składek w ubezpieczeniu zdrowotnym;

61) informacje o wysokości zapłaconych składek w ubezpieczeniu zdrowotnym;

62) informacja o wykonanych umowach o dzieło zgłoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

63) informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej;

64) informacje o prowadzeniu działalności nieewidencjonowanej;

65) informacje o niewypłacalnych osobach fizycznych (dłużnikach) zawarte w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

66) informacje o zarejestrowaniu, zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, a także o:

a) przedmiocie działania firmy według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

b) liczbie osób, za które przedsiębiorca jako płatnik składek, opłaca składki społeczne lub/i zdrowotne,

c) inne informacje rejestrowe;

67) informacje o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej;

68) numery PESEL wspólników lub partnerów spółki, a w ramach spółek komandytowych – informacje o tym, który ze wspólników jest komplementariuszem spółki;

69) informacje o zaległościach podatkowych, celnych oraz należnościach, do których poboru zobowiązany jest ZUS;

70) informacje o nieruchomościach będących własnością osób fizycznych według zapisów zawartych w działach 0, 1, 2, 3 oraz 4 Elektronicznych Księgach Wieczystych;

71) informacje o ukończonych oraz odbywanych studiach, ukończonym oraz odbywanym kształceniu w szkole doktorskiej, wszczętym postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz nadanym stopniu doktora, zawierające:

a) nazwę uczelni, instytutu Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego,

b) formę, kierunek, poziom i profil studiów lub dziedzinę i dyscyplinę, w której jest lub była przygotowywana rozprawa doktorska,

c) rok i miesiąc rozpoczęcia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej,

d) rok i miesiąc ukończenia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej,

e) rok i miesiąc uzyskania dyplomu ukończenia studiów,

f) rok i miesiąc wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

g) rok i miesiąc uzyskania stopnia doktora,

h) rok i miesiąc uzyskania stopnia doktora habilitowanego,

i) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych – w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie albo kształcenie w szkole doktorskiej lub uzyskały stopień doktora;

72) informacje o okresach ubezpieczenia i korzystania ze świadczeń w systemie ubezpieczenia społecznego rolników;

73) data rejestracji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako rolnik lub domownik;

74) data wyrejestrowania z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

75) okres użytkowania gospodarstwa rolnego;

76) okres kierowania gospodarstwem rolnym;

77) wielkość gospodarstwa rolnego;

78) informacje o podejrzeniu lub rozpoznaniu zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2, w tym dane mające znaczenie dla nadzoru epidemiologicznego, zgodne z zasadami wiedzy medycznej, które zawierają:

a) charakterystykę podstawowych objawów klinicznych,

b) opis okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka,

c) dane dotyczące przynależności do populacji kluczowych dla nadzoru epidemiologicznego,

d) dane dotyczące postępowania diagnostycznego, wyniki badania klinicznego, badań dodatkowych i laboratoryjnych, charakterystykę fenotypową i genotypową biologicznego czynnika chorobotwórczego, w tym informacje o lekooporności,

e) dane dotyczące schematu i wyników leczenia,

f) okres, w którym pacjent przebywał w izolacji, izolacji w warunkach domowych lub na kwarantannie;

79) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia;

80) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczyciela;

81) dane dotyczące osób kierujących pojazdami, w tym dane o wykroczeniach drogowych i przypisanych im punktach karnych;

82) informacje o partycypacji w programach, których celem jest ochrona środowiska naturalnego, poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa sposobu gospodarowania zasobami wodnymi, w tym informacje o:

a) nazwie programu, w którym został złożony wniosek,

b) miejscu złożenia wniosku o dofinansowanie,

c) rodzaju osoby składającej wniosek (osoba fizyczna/firma),

d) całkowitej wartości inwestycji,

e) przyznanej wartości dofinansowania,

f) celu na jaki ma być przyznane dofinansowanie,

g) przedmiocie dofinansowania – źródle ciepła, rodzaju samochodu, rodzaju instalacji wytwarzającej/magazynującej prąd, mocy instalacji, liczbie instalacji i inne.

5. Dane osobowe udostępniane na potrzeby prowadzenia analizy w ramach zintegrowanej platformy analitycznej podlegają pseudonimizacji.

6. Pseudonimizacja, o której mowa w ust. 5, jest dokonywana przez organ lub podmiot, który udostępnia dane, po określeniu niezbędnego celu i zakresu prowadzonej przez Instytut analizy.

7. Na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w ust. 1, pseudonimizowane dane udostępniane są przez:

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który przekazuje dane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, gromadzone podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500);

2) ministra właściwego do spraw informatyzacji, który przekazuje dane z:

a) rejestru PESEL, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),

b) Rejestru Dowodów Osobistych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671),

c) rejestru stanu cywilnego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681),

d) gromadzone na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328, 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783);

3) ministra właściwego do spraw pracy, który przekazuje dane, gromadzone w rejestrach centralnych na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079, 1383, 1561 i 1812);

4) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dane, gromadzone w rejestrze centralnym na podstawie art. 23 ust 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);

5) Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, który przekazuje dane z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 i z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812);

6) Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazuje dane gromadzone w systemach teleinformatycznych obsługujących Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

7) ministra właściwego do spraw rodziny, który przekazuje dane z:

a) centralnego rejestru, gromadzone na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),

b) centralnego rejestru, gromadzone na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265),

c) centralnego rejestru, gromadzone na podstawie art. 15 ust. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205);

8) ministra właściwego do spraw energii, gospodarki wodnej, klimatu i środowiska, który przekazuje dane dotyczące beneficjentów programów finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556);

9) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który przekazuje dane ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z pózn. zm.);

10) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który przekazuje dane z systemu informacji oświatowej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597);

11) dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy przekazują dane z:

a) elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230),

b) elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

12) ministra właściwego do spraw gospodarki, który przekazuje informacje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022, poz. 541);

13) Ministra Sprawiedliwości, który przekazuje dane z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185) a także dane z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) oraz dane z centralnej informacji o zastawach rejestrowych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017);

14) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który przekazuje dane z:

a) Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561, 2674),

b) dane gromadzone w rejestrach określonych w art. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

c) dane o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pochodzące z szczegółowych komunikatów wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który przekazuje dane z centralnego rejestru, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

15) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przekazuje dane z systemów i rejestrów, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1933, 2185 i 2476);

16) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który przekazuje dane z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155);

17) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, które przekazują dane gromadzone w systemie informacji w ochronie zdrowia, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

8. Dane, o których mowa w ust. 7, są przekazywane w postaci elektronicznej.

Art. 21b.1. Dyrektor Instytutu występuje do podmiotów, o których mowa w art. 21a ust. 8, z wnioskiem o udostępnienie danych na potrzeby przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem zintegrowanej platformy analitycznej.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia pseudonimizowane dane w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. W złożonych przypadkach termin przekazania danych nie może przekroczyć 90 dni. O przedłużeniu terminu podmiot informuje Dyrektora Instytutu.

3. Sposób udostępniania oraz sposób pseudonimizacji danych Dyrektor Instytutu określi indywidualne biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne podmiotu udostępniającego oraz zintegrowanej platformy analitycznej.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, odmawia udostępnienia danych, w przypadku, gdy udostępnianie danych dotyczy analizy, w stosunku do której Rada Polityk Publicznych nie wydała pozytywnej opinii, w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 21c. Dane przetwarzane w ramach zintegrowanej platformy analitycznej są usuwane niezwłocznie po przeprowadzeniu analizy.

Rozdział 3a

Przepisy karne

Art. 21d. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje dane, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności w ramach zintegrowanej platformy analitycznej,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.”.

**Art. 32.** W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022, poz. 541) w art. 48 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. CEIDG udostępnia dane na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art. 33.** W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z pózn. zm.[[5]](#footnote-6)) w art. 342 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dane z Systemu POL-on są udostępniane na potrzeby prowadzenia analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) na zasadach określonych w tej ustawie.”.

**Art.** 34**.** W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 6 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

„f) uczelnię niepubliczną,

g) federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) podstawowy adres do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej – adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

a) niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych oraz

b) powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego – kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 3 pkt 37 rozporządzenia 910/2014, świadczoną przez operatora wyznaczonego;”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wpisany do bazy adresów elektronicznych adres do doręczeń elektronicznych:

1) podmiotu publicznego;

2) podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną;

3) podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 9 ust. 1, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych;

4) podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych oraz powiązany z:

a) kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

b) publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

- pod warunkiem ujawnienia w tej bazie zgody wyrażonej przez ten podmiot na doręczanie korespondencji na ten adres do doręczeń elektronicznych.

2. W przypadku gdy niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczania elektronicznego nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, doręczenie korespondencji następuje na ten adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli została nadana z tego adresu.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w przypadku:

1) braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z [art. 4](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobrgeztcltqmfyc4njxgaydanrugq), w tym doręczenia przez podmiot publiczny korespondencji stanowiącej odpowiedź na pismo wysłane z podstawowego adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej, jeżeli zgoda na doręczanie korespondencji na ten adres nie została ujawniona w bazie adresów elektronicznych, albo

2) gdy posiada on wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń elektronicznych została pozbawiona wolności.”;

4) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpis do bazy adresów elektronicznych:

1) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, innego niż podstawowy adres do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej, oraz

2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

– jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu:

„1a. Wpis do bazy adresów elektronicznych podstawowego adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej umożliwia wysyłanie przez podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną z tego adresu korespondencji do podmiotu publicznego.

1b. Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną może wyrazić zgodę na doręczanie korespondencji na podstawowy adres do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej, który został wpisany do bazy adresów elektronicznych, oraz wycofać tę zgodę.

1c. Zgoda jest wyrażana i wycofywana na skrzynce doręczeń przez osobę uprawnioną do zarządzania skrzynką doręczeń, przy czym do wyrażania i wycofywania tej zgody przepisów o opatrywania pisma podpisem nie stosuje się.

1d. Wyrażenie i wycofanie zgody wywołuje skutki prawne od momentu odpowiednio jej ujawnienia w bazie adresów elektronicznych albo usunięcia z tej bazy, przy czym wycofanie zgody wywołuje skutki prawne od dnia następującego po jej wycofaniu.

1e. Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną po wycofaniu zgody na doręczanie korespondencji na podstawowy adres do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej zachowuje możliwość wysyłania korespondencji z tego adresu do podmiotów publicznych.

1f. Osoba wyrażająca albo wycofująca zgodę jest informowana o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia albo wycofania takiej zgody.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Podmiot niepubliczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1a, może posiadać wpisany do bazy adresów elektronicznych adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, jeżeli nie wyraził zgody na doręczanie korespondencji na podstawowy adres do doręczeń elektronicznych”;

6) w art. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) automatycznie po:

a) uwierzytelnieniu podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu zarządzania skrzynką doręczeń – w przypadku podstawowego adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej,

b) otrzymaniu z katalogu podmiotów publicznych, o którym mowa w art. 12j ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, danych osoby uprawnionej do realizacji czynności na skrzynce doręczeń w imieniu podmiotu publicznego wpisanego do tego katalogu,

c) otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, danych przekazanych w związku z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”;

7) po art. 11 dodaje art. 11a i art. 11b w brzmieniu:

„Art. 11a. W przypadku podmiotu niepublicznego wpisanego do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek określony w art. 11 pkt 1 może złożyć jedna z osób uprawnionych do reprezentacji tego podmiotu, przy czym wniosek taki uznaje się za złożony przez ten podmiot.

Art. 11b. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy i utrzymuje techniczny adres do doręczeń elektronicznych służący wyłącznie do wysyłania informacji związanych z wpisem adresów do bazy adresów elektronicznych.”;

8) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego zawiera dane identyfikacyjne tego podmiotu oraz inne niezbędne do utworzenia tego adresu.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego, uwzględniając konieczność zapewnienia identyfikacji podmiotu publicznego, umożliwienie utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych i korzystania z tego adresu oraz dostępność tych danych w rejestrach publicznych lub z urzędu.”;

9) w art. 14:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych:

1) związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych oraz

2) powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną

– zawiera dane identyfikacyjne tego podmiotu oraz inne niezbędne do utworzenia tego adresu.

2. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną zawiera dane identyfikacyjne tego podmiotu oraz inne niezbędne do utworzenia tego adresu.

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 i 2, opatruje się:”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność zapewnienia identyfikacji podmiotu niepublicznego, umożliwienie utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych i korzystania z tego adresu oraz dostępność tych danych w rejestrach publicznych lub z urzędu.”;

10) w art. 15 uchyla się ust. 7 i 8;

11) w art. 16:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) informację o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;”,

– w pkt 2 w lit. h kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) informację o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) rejestru danych kontaktowych - adres poczty elektronicznej.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

12) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

„art. 16a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) wpisuje adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych po:

a) przyporządkowaniu do tego adresu skrzynki doręczeń – w przypadku podmiotów niepublicznych,

b) aktywacji skrzynki doręczeń – w przypadku podmiotów publicznych;

2) przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis.

2. Przesłanie informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega opłacie.”;

13) w art. 19:

a) ust. 1– 4 otrzymują brzmienie:

„1. Podmiot publiczny oraz podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną są obowiązane do wyznaczenia co najmniej jednego administratora skrzynki doręczeń.

2. Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną jest uprawniony do wyznaczenia co najmniej jednego administratora skrzynki doręczeń.

3. Do zarządzania skrzynką doręczeń przyporządkowaną do adresu do doręczeń elektronicznych powiązaną z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest uprawniony:

1) administrator skrzynki doręczeń – w przypadku podmiotu publicznego oraz podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną;

2) podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną oraz administrator skrzynki doręczeń, jeżeli został wyznaczony.

4. Aktywacja skrzynki doręczeń podmiotu publicznego przyporządkowanej do adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego następuje po uwierzytelnieniu administratora skrzynki doręczeń w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu zarządzania skrzynką doręczeń.”,

b) uchyla się ust. 5;

14) w art. 23 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisu ust. 1–4 nie stosuje się do podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną w odniesieniu do podstawowego adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej.”;

15) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot niepubliczny rezygnując z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na podstawie art. 23 może zachować dotychczasowy adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.”,

b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Adres, który został wykreślony z bazy adresów elektronicznych w następstwie śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zostać wpisany ponownie do bazy adresów elektronicznych, przez okres 6 miesięcy od daty zgonu przedsiębiorcy, na wniosek zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorcy.”,

c) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną dokonujący zmiany dostawcy usług zaufania z kwalifikowanego dostawcy usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego na operatora wyznaczonego nie zachowuje dotychczasowego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych, przy czym ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3b. W przypadku zmiany dostawcy na operatora wyznaczonego przepisy art. 11 oraz art. 14-16 stosuje się odpowiednio.”;

16) w art. 26:

a) w pkt 1:

– po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) unikalny identyfikator katalogu podmiotów publicznych nadany na podstawie art. 12j ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,”,

– po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:

„ga) oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;”,

b) w pkt 2:

– lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 8 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. g i ust. 3,”,

– w lit. p średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r oraz s w brzmieniu:

„r) informację o powołaniu i odwołaniu zarządcy sukcesyjnego;

s) informację o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;”,

c) w lit. l na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i oddaje się lit. m w brzmieniu:

„m) informację o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka.”;

17) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o wpis do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego zawiera dane identyfikacyjne podmiotu niepublicznego oraz inne niezbędne do dokonania wpisu.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o wpis do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, uwzględniając konieczność zapewnienia identyfikacji podmiotu niepublicznego, umożliwienie dokonania wpisu oraz dostępność tych danych w rejestrach publicznych lub z urzędu.”;

18) w art. 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną innego niż określony w ust. 2 do bazy adresów elektronicznych może zostać wpisany adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego niezależnie od podstawowego adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej, pod warunkiem wycofania przez tę osobę zgody na doręczanie korespondencji na podstawowy adres do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej.”;

19) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dokonuje się bezterminowo.”,

b) uchyla się ust. 2–4;

20) w art. 35:

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) podmiotu niepublicznego korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z wyjątkiem podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną korzystającego z podstawowego adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej.”,

b) w ust. 4 uchyla się pkt 7,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się w przypadku zgonu osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla którego powołano zarządcę sukcesyjnego w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, o ile powołanie zarządcy sukcesyjnego nastąpiło przed zgonem przedsiębiorcy. Informacja o powołaniu i odwołaniu zarządcy sukcesyjnego jest przekazywana z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 58 ust. 1.”,

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Podmiot publiczny który otrzymał zgodę na wpisanie do bazy adresów elektronicznych więcej niż jednego adresu do doręczeń elektronicznych może złożyć wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wykreślenie z bazy adresów elektronicznych adresu niebędącego adresem głównym.”;

21) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ponowny wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dla podmiotu niepublicznego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia wykreślenia, na jego wniosek złożony na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4 lit. g, adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.”;

22) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez odebranie korespondencji rozumie się wyrażenie przez osobę uprawnioną w sposób określony w systemie teleinformatycznym przez operatora wyznaczonego lub kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, woli odebrania dokumentu, który wpłynął na adres do doręczeń elektronicznych, przy czym do wyrażania tej woli przepisów o opatrywania pisma podpisem nie stosuje się.”;

23) w art. 52:

a) ust. 1 otrzymują brzmienie:

„1. Operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi hybrydowej.”,

b) w ust. 4 wyraz „opłaty” zastępuje się wyrazami „opłaty, dotacji lub wynagrodzenia”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, wartość jednostkową publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i sposób ustalania opłaty za przekazywania korespondencji przy użyciu publicznej usługi hybrydowej, uwzględniając konieczność zapewnienia jej przejrzystości i celowości.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, projekt cennika lub projekt zmian do obowiązującego cennika dla publicznej usługi hybrydowej, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi, zawierający propozycję opłat, ustalonych zgodnie ze sposobem ustalania tych opłat, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.”,

e) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. Operatorowi wyznaczonemu przysługuje wynagrodzenie, powiększone o podatek od towarów i usług, z tytułu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w związku z przekazywaniem korespondencji przez podmiot publiczny do podmiotu niepublicznego finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

14. Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia, kwoty należne z tytułu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, sposób i zasady rozliczeń oraz szczegółowe warunki zwrotu wartości jednostkowej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w przypadku o którym mowa w art. 56 ust. 3a, określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a operatorem wyznaczonym, przy czym podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowią:

1) określone ryczałtowo wynagrodzenie za świadczenie przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego uwzględniające wartość jednostkową tej usługi określoną zgodnie ze sposobem wskazanym w akcie wydanym na podstawie ust. 5;

2) wydatki poniesione na rozwój infrastruktury i oprogramowania niezbędnego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.";

24) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. Operator wyznaczony może świadczyć odpłatne dodatkowe usługi powiązane ze świadczeniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w tym w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi.

2. Operator wyznaczony udostępnia odpłatnie niepubliczną usługę hybrydową stanowiącą usługę pocztową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, jeżeli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot niepubliczny, przy czym do niepublicznej usługi hybrydowej przepisy dotyczące publicznej usługi hybrydowej stosuje się odpowiednio.”;

25) w art. 56:

a) w ust. 1 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) za utratę przesyłki listowej realizowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej – w wysokości nie niższej niż dwukrotność opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za taką usługę, jednak nie wyższej niż trzydziestokrotność tej opłaty,

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – w wysokości nie niższej niż dwukrotność wartości jednostkowej takiej usługi określonej w akcie wydanym na podstawie w art. 52 ust. 5, jednak nie wyższej niż trzydziestokrotność tej wartości,

3) za opóźnienie w doręczeniu w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości wartości jednostkowej określonej dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w akcie wydanym na podstawie art. 52 ust. 5”;

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną publiczną usługę hybrydową podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku niewykonania publicznej usługi hybrydowej operator wyznaczony zwraca w całości pobraną opłatę za usługę niezależnie od należnego odszkodowania, o ile taka opłata została uiszczona.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku niewykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego operator wyznaczony zwraca ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wartość jednostkową tej usługi określoną w akcie wydanym na podstawie art. 52 ust. 5.”;

26) w art. 60:

a) w ust. 1

– w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret dziesiąte w brzmieniu:

„– oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego”,

– w pkt 2 uchyla się lit. g,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz dane adwokatów, radców prawnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, notariuszy i rzeczników patentowych wpisane do bazy adresów elektronicznych są jawne.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do podstawowego adresu doręczeń elektronicznych, jeżeli podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną wyraził zgodę na doręczanie korespondencji na ten adres.”;

27) w art. 83 w pkt 1 w art. 19f w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.”;;

28) w art. 141 w pkt 2 w art. 6a w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

29) w art. 152 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana do bazy adresów elektronicznych po tym dniu automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innej ustrukturyzowanej formie elektronicznej.”;

30) w art. 155:

a) w ust. 5 wyrazy „uczelnie publiczne” zastępuje się wyrazami „uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej w sprawach związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniem innych czynności z zakresu ochrony prawnej od dnia 1 października 2029 r.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej w sprawach innych niż sprawy związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniem innych czynności z zakresu ochrony prawnej nie później niż od dnia 1 października 2029 r.

7b. Przed dniem 1 października 2029 r. doręczenie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych w sprawach związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniem innych czynności z zakresu ochrony prawnej, z zastrzeżeniem spraw określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, nie wywołuje skutków prawnych. W takim przypadku adresat jest informowany o braku skutków prawnych doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej korespondencji, chyba że z przepisów odrębnych wynika inny termin.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Podmioty publiczne inne niż wymienione w ust. 1-7 są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.”,

d) w ust. 10 w pkt 1 w lit. a wyrazy „ust. 1-5” zastępuje się wyrazami „ust. 1-5 i 7”.

**Art. 35.** W ustawie z dnia z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1978 oraz z 2022 r. poz. 583) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu do pozyskiwania cech biometrycznych oraz sprzętu umożliwiającego elektroniczne złożenie i odwzorowanie podpisu lub usług dla gmin na potrzeby realizacji przez nie zadań wynikających z ustaw zmienianych w art. 1, art. 3 i art. 4.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. Z 2023 r. poz. 410 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. [poz. 57](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobvge3dgltqmfyc4nrrga4tinztgm)), w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”;

2) w art. 43:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na piśmie, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Tożsamość matki i ojca wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, potwierdza się w sposób, o którym mowa w art. 38.”;

3) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. 1. W przypadku unieważnienia dokumentu paszportowego na skutek oczywistej pomyłki, ważność dokumentu paszportowego przywraca się w formie czynności materialno-technicznej.

2. Przywrócenie ważności dokumentu paszportowego, o którym mowa w ust. 1, może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do dokumentu, który nie został fizycznie anulowany.

3.Przywrócenie ważności dokumentu paszportowego, o którym mowa w ust. 1, nie dokonuje się, jeżeli posiadacz tego dokumentu złożył wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego przed przywróceniem ważności dokumentu paszportowego lub od unieważnienia dokumentu paszportowego upłynęło więcej niż 30 dni.

4. Przywrócenia ważności dokumentu paszportowego dokonuje niezwłocznie minister właściwy do spraw informatyzacji na wniosek organu paszportowego lub organu gminy.

5. Za dzień przywrócenia ważności dokumentu paszportowego przyjmuje się dzień omyłkowego unieważnienia dokumentu”.

6. Po przywróceniu ważności, o której mowa w ust. 1 uznaje się że dokument paszportowy pozostawał ważny przez okres jego unieważnienia.”;

4) w art. 83 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez czas nieokreślony.”.

Art. 37 1. Podmioty wskazane w art. 68a ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 22, posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy decyzję, o której mowa w art. 68 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22, mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wyrażenie zgody na udostępnianie fotografii z rejestru dowodów osobistych w trybie teletransmisji, po wykazaniu konieczności weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o fotografię dla podniesienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

2.Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje przez zmianę decyzji, o której mowa w art. 68 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22.

Art. 38. Do dnia 31 grudnia 2030 r. wynagrodzenie, o którym mowa w art. 52 ust 13 ustawy zmienianej w art. 34, jest ustalane jako iloczyn szacowanej liczby przesyłek nadawanych od podmiotów publicznych do podmiotów niepublicznych w roku kalendarzowym oraz wartości jednostkowej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego określonej zgodnie ze sposobem wskazanym w akcie wydanym na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 34.

Art. 39. Podstawę obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 52 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 34, za pierwszy okres rozliczeniowy stanowi dodatkowo kwota wydatków na zakup infrastruktury i wytworzenia oprogramowania niezbędnego do przygotowania się do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

**Art. 40.** Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12h ustawy zmienianej w art. 19 oraz art. 56 ustawy zmienianej w art. 23 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12h ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 56 ustawy zmienianej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.

**Art. 41**. Obowiązek prowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, o którym mowa w art. 6 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 4, w placówkach dyplomatyczno–konsularnych, stosowany jest od 1 stycznia 2029 r.

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług , o których mowa w:

1) art. 1 pkt 1;

2) art. 2;

3) art. 19:

a) pkt 11 w zakresie art. 12j ust. 1,

b) pkt 16 w zakresie art. 19aa ust. 1, art. 19ad ust. 1;

4) art. 22:

a) pkt 1 lit. b w zakresie art. 24 ust. 2b i pkt 5,

b) pkt 8-10;

5) art. 23:

a) pkt 1 lit. a, 2,3,

b) 6 - 8;

6) art. 27 pkt 3-5;

7) art. 34 pkt 1 lit. a i b, pkt 2-28 i 30;

8) art. 36 pkt 1 i 2.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonym w tym komunikacie.

**Art. 43.** Prezes Rady Ministrów powołuje pierwszą Radę Polityk Publicznych, o której mowa art. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 31, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

**Art.** 44**.** 1. W latach 2024-2033 maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla ministra właściwego do spraw informatyzacji przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w związku z przekazywaniem korespondencji przez podmiot publiczny do podmiotu niepublicznego, w wyniku wejścia w życie ustawy wynosi 6 436 760 tys. zł, w tym w roku:

1) 2024 – 344,72 mln zł

2) 2025 – 330,99 mln zł

3) 2026 – 372,32 mln zł

4) 2027 – 424,10 mln zł

5) 2028 – 465,43 mln zł

6) 2029 – 827,42 mln zł

7) 2030 – 879,20 mln zł

8) 2031 – 930,86 mln zł

9) 2032 – 930,86 mln zł

10) 2033 – 930,86 mln zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych ponoszonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 2.

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 15 pkt 29, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 lipca 2022 r.;

2) art. 4d, który wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2023 r.;

3) art. 19 pkt 14 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

4) art. 19 pkt 16 w zakresie art. 19ac ust. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;

5) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

6) art. 15 pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia;

7) art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;

8) art. 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2;

9) art. 19:

a) pkt 11, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 li. a,

b) pkt 16 w zakresie art. 19aa, art. 19ab, art. 19ac ust. 1-6 i 8-9, art. 19ad, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 lit. b;

10) art. 22:

a) pkt 1-3 i 5 który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 4 lit a,

b) pkt 8-10 który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 4 lit b;

11) art. 23:

a) pkt 1 lit. a, 2,3, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 5 lit a,

b) pkt 6-8, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 5 lit b ;

12) art. 27 pkt 3-5, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 6;

13) art. 34 pkt 1 lit. a i b, pkt 2-28 i 30, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 7;

14) art. 36 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Magdalena Witkowska-Krzymowska

Dyrektor Departamentu Regulacji Cyfrowych

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1. ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących przelotu pasażera, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812, 2140, 2666 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 240. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807. 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212 [↑](#footnote-ref-6)