LISTA KONTROLNA  
OSIĄGANIA INTEROPERACYJNOŚCI PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY REGULOWANY

PRZEZ PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektowanego dokumentu rządowego: | |
|  | Czy projektowany dokument rządowy reguluje funkcjonowanie nowego systemu teleinformatycznego albo systemu istniejącego?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli TAK, proszę wypełnić dalsze pozycje. |
|  | Proszę podać nazwę systemu, którego funkcjonowanie reguluje projektowany dokument:  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków |
|  | Czy system zapewnia lub będzie zapewniał działanie rejestru publicznego?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli TAK, proszę podać nazwę rejestru:  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków |
|  | Czy system spełnia wymóg osiągania interoperacyjności?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy w systemie przechowywane są lub będą dane referencyjne?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli TAK, proszę wymienić przechowywane dane referencyjne:  Dane o źródłach ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub jego części (lokalu):   1. rodzaj, 2. nominalna moc cieplna lub elektryczna, 3. rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, 4. rok produkcji, 5. przeznaczenie, 6. potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, 7. sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe, 8. sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe, 9. urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe, 10. klasa kotła na paliwo stałe, 11. data i wynik kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1186, z późn. zm.), 12. data i wynik kontroli, o której mowa w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), w zakresie:   - gospodarowania odpadami komunalnymi,  - odprowadzania nieczystości ciekłych;   1. data i wynik kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), w zakresie:   - źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa,  - spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy,  - ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy;   1. dacie usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67); 2. danych o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie:   - rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania,  - całkowitego kosztu przedsięwzięcia,  - przedmiotu i źródła dofinansowania,  - okresu trwałości przedsięwzięcia w ramach, którego udzielono dofinansowania;   1. danych o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:   - rodzaju i kwoty przyznanego świadczenia,  - okres, na który przyznano pomoc. |
|  | Czy system umożliwia udostępnianie danych referencyjnych z rejestru?  TAK ☒ NIE ☐  Proszę wymienić udostępniane dane referencyjne lub wskazać przyczynę ich nieudostępniania:  Dane o źródłach ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub jego części (lokalu):   1. rodzaj, 2. nominalna moc cieplna lub elektryczna, 3. rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, 4. rok produkcji, 5. przeznaczenie, 6. potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, 7. sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe, 8. sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe, 9. urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe, 10. klasa kotła na paliwo stałe, 11. data i wynik kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1186, z późn. zm.), 12. data i wynik kontroli, o której mowa w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), w zakresie:   - gospodarowania odpadami komunalnymi,  - odprowadzania nieczystości ciekłych;   1. data i wynik kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), w zakresie:   - źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa,  - spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy,  - ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy;   1. dacie usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67); 2. danych o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie:   - rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania,  - całkowitego kosztu przedsięwzięcia,  - przedmiotu i źródła dofinansowania,  - okresu trwałości przedsięwzięcia w ramach, którego udzielono dofinansowania;   1. danych o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:   - rodzaju i kwoty przyznanego świadczenia,  - okres, na który przyznano pomoc. |
|  | Czy system korzysta lub będzie korzystał z danych referencyjnych przechowywanych  w rejestrach prowadzonych w innych systemach teleinformatycznych?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli TAK, proszę wymienić rejestry, z których mają pochodzić/pochodzą dane referencyjne  i wskazać jakie są to dane:  Do CEEB będą przekazywane automatycznie dane z:   1. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k), 2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 3. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnych kraju (PRG), 4. centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, 5. centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, 6. centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 7. z baz danych podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej działalności w zakresie wskazanym w art. 27a ust. 2 pkt 1 ustawy.   Dane o budynku lub jego części (lokalu), tj.:   * adres; * identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP); * funkcja ogólna; * liczba kondygnacji; * data i wynik kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471), w zakresie:   - powierzchni użytkowej budynku lub lokalu,  - roku produkcji kotła,  - roku wykonania systemu ogrzewania,  - mocy nominalnej kotła,  - przeznaczenia kotła,  - sprawności przy mocy nominalnej,  - alternatywnego źródła ciepła;   * o sporządzonym świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471), w zakresie:   - współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku,  - systemu ogrzewczego, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła,  - systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła,  - powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza;   * o osobach wpisanych do: wykazu osób uprawnionych centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynku; centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane; centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Czy format danych stosowanych przy wymianie informacji z innymi systemami  są zgodne z wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113)?  TAK ☒ NIE ☐  W przypadku niezgodności proszę podać zastosowane formaty danych wraz  z uzasadnieniem odstępstwa od wymagań przedmiotowego rozporządzenia: |
|  |
|  | Czy w ramach udostępniania usług typu A2A (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji), A2B (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i biznesu), A2C (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i obywateli), system będzie służył prezentacji zasobów informacji?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli TAK, to czy zadbano o dostępność systemu dla osób niepełnosprawnych zgodnie  z WCAG 2.0 na poziomie AA?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy przewidziano złożenie (publikację) w repozytorium interoperacyjności opisów struktur danych i protokołów usług sieciowych?  TAK ☒ NIE ☐  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |

Objaśnienia:

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

*numer regon*

*numer pesel*

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

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

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

*Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEiDG)*

*Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)*