|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:* e-ChoZaw: Innowacyjna platforma do gromadzenia i analizy danych z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **GUS** | Str. 29 dokumentu, tabela „Lista Przepływów”, lp. 4 TERYT. | Wątpliwości budzi prawidłowość wskazania w poz. 4, w kolumnie „Zakres wymienianych danych” na dane adresowe „Adres”, które mają być pobierane z rejestru TERYT, w kontekście zapisów ujętych w kolumnach „Sposób wymiany danych” i „Typ interfejsu”. Należy zauważyć, że aktualnie dane rejestru TERYT udostępniane z wykorzystaniem interfejsu API nie zawierają danych adresowych zawartych w systemie identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC. Ponadto system obejmuje budynki mieszkalne oraz budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie (nie obejmuje budynków, w których nie ma mieszkań, dane z tego systemu mogą więc nie być wystarczające dla omawianego projektu). Jak wynika z opisu w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” (lp. 8) zamierzeniem wnioskodawców jest wykorzystanie nie danych adresowych zgromadzonych w rejestrze, a słowników rejestru TERYT i mechanizmów weryfikacji, które są udostępniane poprzez interfejs API, tj. danych z systemów:   * identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju (TERC), * identyfikatorów i nazw miejscowości (SIMC), * Centralny Katalog Ulic (ULIC).   oraz weryfikacji danych adresowych do poziomu ulicy. | Zmiana z: „Adres” na: „Nazwy i identyfikatory jednostek podziału terytorialnego, miejscowości i ulic”. | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. |
| **2** | **GUS** | Str. 32 dokumentu, pkt 7.4 „Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu”, tabela druga  (lp. 2) | W kolumnie „Opis” dla rejestru TERYT podano: „Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju; udostępnia nazwy oraz identyfikatory jednostek terytorialnego, miejscowości i ulic”. Opis jest niekompletny i wymaga uzupełnienia o wskazanie, że użyte określenie „identyfikatory jednostek terytorialnego” dotyczy jednostek **podziału** terytorialnego. | Zmiana z: „Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju; udostępnia nazwy oraz identyfikatory jednostek terytorialnego, miejscowości i ulic” na: „Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju; udostępnia nazwy oraz identyfikatory jednostek **podziału** terytorialnego, miejscowości i ulic”. | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. |
| **3** | **GUS** | Str. 19, pkt 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Zmiana opisu jednego z produktów wyjściowych | Jest: Bank Danych Lokalnych  Powinno być: Baza danych GUS | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. Zaktualizowano opis na Baza danych GUS – Bank Danych Lokalnych. |
| **4** | **GUS** | Str. 28, pkt 7.1 Lista przepływów (lp. 1), | Zmiana nazwy pierwszego systemu docelowego | Jest: Bank Danych Lokalnych  Powinno być: Baza danych GUS | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. Zaktualizowano opis na Baza danych GUS – Bank Danych Lokalnych. |
| **5** | **GUS** | Str. 19, pkt 7.1 Lista systemów wykorzystywanych w projekcie (lp. 1), | Aktualizacja opisu Banku Danych Lokalnych GUS - jeżeli autorzy projektu uznają za zasadne pozostawienie w dokumentacji Banku Danych Lokalnych | Bank Danych Lokalnych GUS (BDL) jest publicznie dostępnym narzędziem umożliwiającym pobranie danych statystycznych wraz kontekstowym opisem metodologicznym, wykorzystywanym w trakcie prowadzenia analiz. Jest podstawowym elementem systemu informacji statystycznej, oferującym odbiorcom dane roczne od 1995 roku oraz krótkookresowe (np. miesięczne, kwartalne) od 2005 roku. Dane są uporządkowane według dziedzin tematycznych zgodnych z programem badań statystycznych statystyki publicznej, np. ludność, rynek pracy, gospodarka mieszkaniowa i komunalna. Zasoby Banku opisują jednostki podziału terytorialnego kraju, administracyjne: województwa, powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy oraz statystyczne: makroregiony (poziom NUTS 1), regiony (poziom NUTS 2) oraz podregiony (poziom NUTS 3). Od 2008 roku udostępniane są dane dla miejscowości statystycznych.  Z BDL można uzyskać informacje w układach:   * Wybrana dziedzina tematyczna - wiele jednostek terytorialnych; * Wskazana jednostka podziału terytorialnego kraju - wiele dziedzin tematycznych; * Obszar funkcjonalny.   Interfejs użytkownika umożliwia:   * śledzenie kalendarza aktualizacji danych, * wyszukanie informacji. * wyszukanie jednostki terytorialnej (administracyjnej, statystycznej), * wybór i zmianę parametrów wyboru danych, * pobranie zestawień zbiorczych do pliku zewnętrznego: dane wraz z powiązanymi metadanymi w formatach xlsx i csv. * dostęp do danych archiwalnych.   Bank oferuje obsługę użytkownika zalogowanego, umożliwiającą utworzenie, edycję i powtórne wykorzystanie bibliotek własnych z wcześniej pobranymi danymi.  BDL zawiera słowniki i metadane opisujące metodologiczny kontekst zawartości informacyjnej, w tym listę cech, wykazy jednostek terytorialnych kraju wraz z historią zmian, słownik pojęć statystycznych, opis zasad agregacji danych, jednostki miary i atrybuty zmiennych.  Od grudnia 2018 roku zasoby Banku można pobrać z wykorzystaniem usługi sieciowej API (dostęp do danych poprzez interfejs REST API w formacie json, jsonapi i xml). | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. Zaktualizowano opis Baz danych GUS – Banku Danych Lokalnych w zakresie umożliwiającym liczbę znaków opisu. |
| **6.** | **MC** | Uwaga ogólna | Należy zweryfikować wskazane w OZPI źródło finansowania pochodzące z budżetu państwa. Środki przewidziane na wypłaty dla podmiotów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi są planowane przez CPPC w cz. 27 – Informatyzacja. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. |
| **7.** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” znajduje się niewłaściwy opis portalu dane.gov.pl (zamieszczony opis dotyczy systemu EZD RP) | Prosimy o wpisanie prawidłowego opisu tj. definicji portalu dane.gov.pl z art. 2 pkt 13 ustawy z 11 sierpnia 2021 o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego: „Prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, powszechnie dostępny system teleinformatyczny, służący do udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz danych prywatnych w celu wykorzystywania”. | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. |
| **8.** | **DSO MSWiA** | Pkt. 7.1.  Lista systemów wykorzystywanych w projekcie  pkt 5 tabeli - system PESEL | Opis zawiera m.in. informacje dot. osób, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL, wskazując:   * obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; * obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości; * cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali prawa stałego pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub inny status określony w ustawie o ewidencji ludności lub na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do posiadania numeru PESEL. W systemie, w szczególności gromadzone są w nim także dane obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i którym nadano numer PESEL.   Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r*.  o ewidencji ludności* w rejestrze PESEL gromadzone są dane:   1. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości, 3. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Dodatkowo w rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL. | Punkt dotyczący cudzoziemców wymaga zmiany w celu uwzględnienia obowiązującego stanu prawnego. Proponuje się zastąpić dotychczasowe brzmienie następującym:   * *„cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*   *osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL”*. | Uwaga uwzględniona zgodnie z zaleceniami. |
| **9.** | **UODO** |  | Z opisu założeń projektu informatycznego e-ChoZaw wynika, że tworzony system będzie przetwarzał szeroki zakres danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, poprzez uwierzytelnienie użytkownika za pomocą Węzła Krajowego i przy wykorzystywaniu zawartości innych systemów informatycznych (np. PESEL, TARYF, REGON, EZD RP, SEPIS). W opisie założeń przewidziano dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2024 r. poz. 1542; pkt. 6.1 opisu założeń). Mając jednak na uwadze charakter przetwarzanych w tym systemie danych, które dotyczą danych dotyczących zdrowia, a zatem danych szczególnych kategorii w świetle rozporządzenia 2016/679, należy wskazać, że konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu określenie właściwej regulacji ustawowej dla przetwarzania danych osobowych w tym systemie. Wątpliwości budzi bowiem, czy wskazywany przez Wnioskodawcę art. 237 § 4 Kodeksu pracy stanowi stosowną podstawę przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do projektowanego systemu. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że przetwarzanie danych osobowych przez podmioty publiczne odbywać powinno się na podstawie przepisów prawa, które w sposób precyzyjny wskazują jakie dane będą przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres czasu oraz kto będzie za to przetwarzanie odpowiadał. W przypadku wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia 2016/6793 , gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zastosowanie znajduje art. 6 ust. 3 rozporządzenia 2016/6794 , zgodnie z którym podstawa przetwarzania musi być określona w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Z punktu widzenia standardów konstytucyjnych dotyczących prawa do ochrony danych osobowych wynikającego z art. 51 Konstytucji RP należy także podnieść, że sprawy istotne, które muszą zostać uregulowane w przepisach rangi ustawy, obejmują w szczególności warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych5 . Jednocześnie organ nadzorczy deklaruje swoje eksperckie wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności tej regulacji z rozporządzeniem 2016/679 w przypadku przedstawienia mu do zaopiniowania projektu przepisów ustawy wdrażającej projektowany system informatyczny. Z uwagi na potencjalne przetwarzanie danych osobowych na dużą skalę w projektowanym systemie, w ocenie organu nadzorczego, wskazane jest także przeprowadzenie testu prywatności, w tym oceny skutków dla ochrony danych (art. 25 ust. 1 6 oraz 35 ust. 1 7 rozporządzenia 2016/679), które służą ocenie ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych. Przeprowadzenie testu pozwoli na szczegółowe rozeznanie ryzyk towarzyszących przetwarzaniu dla praw i wolności podmiotów danych oraz na wprowadzenie gwarancji te ryzyka eliminujące. Ponadto należy zwrócić uwagę, że opis założeń odnosi się co prawda do ww. testu prywatności w zakresie punktu 2.4 opisu założeń (produkty końcowe projektu)8 , jednakże nie oznacza to zwolnienia projektodawcy z przeprowadzenia analizy obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (otoczenie prawne). Przegląd ten pozwoliłby na określenie podstawy prawnej przetwarzania (pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania). Takie rozwiązanie przyczyni się zaś do tworzenia projektów informatycznych w zgodzie z przepisami rozporządzenia 2016/679. |  | Innowacyjna platforma do gromadzenia i analizy danych z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych”, dziękujemy za przesłane uwagi oraz gotowość do eksperckiego wsparcia w zakresie zapewnienia zgodności projektu z rozporządzeniem 2016/679. W pełni podzielamy stanowisko organu nadzorczego dotyczące konieczności przeprowadzenia testu prywatności. Dlatego też, w celu dokładnego rozpoznania ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych i skutecznej realizacji zasad ochrony danych, projekt przewiduje przeprowadzenie testu prywatności wraz z analizą obowiązujących przepisów prawa, w tym zakresie zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679. Test prywatności zostanie przeprowadzony na etapie wstępnym projektu. |
| **10.** | MF | Metryka projektu | W OZPI wskazano, jako źródło finansowania „Budżet państwa - część 46 - Zdrowie przynależna do części 27 Informatyzacja (20,29%)” zapis ten nie jest zrozumiały i wymaga wyjaśnienia co do kwestii, z jakiej części budżetowej obywać będzie się  finansowanie. | Przekazanie wyjaśnień przez wnioskodawcę. | Uwaga uwzględniona zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami Ministerstwa Cyfryzacji. Wskazane w OZPI źródło finansowania zostało zmienione. Środki przewidziane na wypłaty dla podmiotów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi są planowane przez CPPC w cz. 27 – Informatyzacja. |
| **11.** | MF | Pkt 4.3 | W punkcie 4.3 OZPI, jako źródło finansowania wskazano  „MZ, MNiSW (subwencja)”. Wyjaśnienia wymaga udział MZ i MNiSW w finasowaniu utrzymania trwałości projektu, tj.: zasady przeznaczania środków publicznych (subwencji) przez oba resorty, w ramach części budżetowych, na każdy rok. | Przekazanie wyjaśnień przez wnioskodawcę. | W ramach subwencji MNiSW IMP otrzymuje rocznie środki w wysokości ponad 5 milionów złotych. Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na finansowanie trwałości projektu.  Środki otrzymywane z MZ są dedykowane konkretnym celom m.in. program Amiantus. |