**Plan działalności Ministra Finansów na rok 2024**

**dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe**

**CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2024**

*(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra do realizacji w zakresie jego właściwości)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające**  **stopień realizacji celu**[[1]](#footnote-2)) | | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu**[[2]](#footnote-3)) | **Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym**[[3]](#footnote-4)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | Terminowe opracowanie projektu ustawy budżetowej na 2025 r., tj. do 30 września 2024 r.  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań cząstkowych w związku z opracowaniem projektu ustawy budżetowej na 2025 r. w stosunku do liczby zadań zaplanowanych)* | 100% | Realizacja zadań związanych z przygotowaniem projektu ustawy budżetowej na rok 2025:   1. opracowanie: 2. dokumentu *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2025*; 3. dokumentu *Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych;* 4. scenariusza makroekonomicznego oraz prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu głównych kategorii podatkowych i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora g.g.); 5. kierunków polityki budżetowej, w tym wyznaczanie kwoty maksymalnych wydatków zgodnych ze stabilizującą regułą wydatkową; 6. opracowanie planu finansowego państwa na 2025 rok, w tym: 7. określenie / aktualizacja szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej; 8. określenie limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych; 9. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej i przekazanie projektu budżetu państwa do Rady Dialogu Społecznego; 10. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej i przekazanie projektu budżetu państwa do Sejmu RP do 30 września 2024 r. | *Ustawa o finansach publicznych*  *Wieloletni Plan Finansowy Państwa*  *Strategia Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych*  *w latach 2024-2027*  *Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2024 rok*  *i dwa kolejne lata*  *Kierunki działania*  *i rozwoju MF na lata 2021-2024*  *Krajowy Plan Odbudowy*  *i Zwiększania Odporności (KPO)* |
| Relacja państwowego długu publicznego do PKB  *(definicja: relacja państwowego długu publicznego na koniec 2024 r. do rocznego PKB nie wyższa niż 60%)* | ≤60% | 1. Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa (4.2.2.). 2. Opracowanie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025-2028*, w tym prognoz długu publicznego według definicji krajowej oraz UE. 3. Monitorowanie wielkości długu publicznego oraz ryzyka przekroczenia progów ostrożnościowych i wartości referencyjnych zdefiniowanych w regulacjach krajowych i Unii Europejskiej. 4. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej (4.2.3.). |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB  *(definicja: różnica między wydatkami a dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym roku, obliczana zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA2010))*  *Na podstawie publikowanego przez GUS komunikatu dotyczącego deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w poprzednim roku.* | ≤4,5% | 1. Opracowanie dokumentu zawierającego zgodnie z wymogami prawa unijnego średniookresowy plan polityki budżetowej i określającego wstępną: ścieżkę redukcji deficytu sektora instytucji rządowych   i samorządowych, prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych, a także wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową.   1. Opracowanie strategii konsolidacji finansów publicznych zgodnej z wymogami krajowych i unijnych reguł fiskalnych w przypadku objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Radę UE. 2. Monitorowanie relacji deficytu instytucji rządowych i samorządowych do PKB, przygotowanie analiz i prognoz w wymaganych terminach, w tym w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2025, dialog z Komisją Europejską dotyczący oceny wypełniania przez Polskę wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu. 3. Przygotowanie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 4. Opracowanie prognoz wyniku sektora g.g., które stanowią wkład do notyfikacji fiskalnej. 5. Dostosowanie stabilizującej reguły wydatkowej do zmian w regułach unijnych. 6. Ocena skuteczności reguły, w tym stosowania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu, analizy wpływu zmian w przepisach UE na formułę stabilizującej reguły wydatkowej. 7. Dostarczanie kompleksowych informacji/publikacji w zakresie analiz makroekonomicznych i sektora instytucji rządowych i samorządowych. |  |
| Wskaźnik zaspokojonych roszczeń  *(definicja: liczba wniosków przeznaczonych do realizacji wypłat w stosunku do liczby wniosków, które zostały przekazane do MF)* | 100% | 1. Wypłata odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. 2. Wypłata odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 3. Realizacja porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. |
| Zapewnienie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłat drogowych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej SPOE KAS  *(definicja: suma przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego kwot wpływów z tytułu poboru opłat drogowych za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych, liczona narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego w stosunku do kwoty wpływów zaplanowanych w planie Krajowego Funduszu Drogowego na dany rok)* | 100% | 1. Rozliczanie wpływów z tytułu poboru opłat drogowych przekazywanych do Krajowego Funduszu Drogowego zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny. 2. Realizacja umowy na przygotowanie plików GeoJSON w zakresie rozszerzenia sieci dróg płatnych w ramach SPOE KAS. |
| 2. | Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność) | Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych:   1. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej; 2. ustawy o zmianie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków; 3. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa; 4. ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn; 5. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (SLIM VAT 4); 6. implementujących do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2020/285 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw; 7. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 8. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 9. rozporządzeń i obwieszczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; 10. rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego. | *Kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2021-2024* |
| Usługa Umów wizytę w urzędzie skarbowym  *(definicja: liczba klientów, którzy umówili się na wizytę do urzędu skarbowego z wykorzystaniem formularza online, w stosunku do liczby wszystkich klientów, którzy umówili wizytę w urzędzie skarbowym w danym roku)* | ≥ 60% | Integracja usługi umów wizytę z serwisem e-Urząd Skarbowy w koncie osoby fizycznej. |
| Satysfakcja klientów z usług cyfrowych świadczonych przez  e-Urząd Skarbowy  *(definicja: liczba klientów, którzy pozytywnie oceniają korzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego, w stosunku do liczby wszystkich klientów, którzy dokonali oceny w danym roku)* | ≥ 85% | 1. Rozwój serwisu i uruchomienie nowych usług publicznych w ramach e-Urzędu Skarbowego. 2. Wdrożenie rekomendacji z badań i analiz UX w serwisie e-Urząd Skarbowy. 3. Wdrożenie rekomendacji z badań i analiz UX w usłudze Twój ePIT. |
| 2. | Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność) | Wykorzystanie usług cyfrowych świadczonych przez e-Urząd Skarbowy  *(definicja: liczba klientów korzystających z e-Urzędu Skarbowego (włącznie z e-PITem) w danym roku)* | ≥ 8 000 000 | 1. Realizacja projektu e-Urząd Skarbowy 2.0. 2. Wdrożenie Multikanałowego Centrum Komunikacji (eMCeK) w urzędach skarbowych. 3. Realizacja projektu e-Obsługa PIT 2.0. |  |
| Organizacja platform dialogu  *(definicja: liczba zorganizowanych Forów Cen Transferowych)* | ≥ 2 | 1. Organizacja Forum Cen Transferowych. 2. Udział w spotkaniach grup roboczych przy FCT. |
| Interakcja na Głos Podatnika  *(definicja: liczba wdrożonych usprawnień w danym roku w ramach zgłoszonych pomysłów przez obywateli do usługi Głos Podatnika w zakresie wypełniania obowiązków prawno-podatkowych)* | ≥ 20 | 1. Zarządzanie usługą Głos Podatnika. 2. Koordynacja procesu udzielania odpowiedzi na zgłaszane pomysły. 3. Interakcja na komentarze obywateli w usłudze Głos Podatnika. 4. Optymalizacja usługi Głos Podatnika. |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Efektywność kontroli podatków  *(definicja: liczba kontroli (celno-skarbowych i podatkowych) pozytywnych (z ustaleniami podatkowymi powyżej 5 000 zł) w stosunku do ogólnej liczby kontroli podatków zakończonych w danym roku)* | ≥ 85% | 1. Zwiększenie skuteczności typowania podmiotów do kontroli. 2. Zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych w realizacji kontroli. | *Kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2021-2024* |
| Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych:   1. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw implementującej dyrektywę DAC7 (rozszerzenie unijnych zasad transparentności podatkowej); 2. implementujących do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę DAC7 (obowiązki sprawozdawcze platform); 3. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 5. implementujących do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Rady UE nr 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (tzw. globalny podatek minimalny); 6. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Ujawnienia z zakresu nadzoru rynku  *(definicja: liczba zatrzymanych przesyłek towarów podlegających zakazom lub ograniczeniom w danym roku)* | ≥1 800 | 1. Akcje kontrolne z organami nadzoru rynku. 2. Elektroniczne instrukcje pozataryfowe z zakresu nadzoru rynku. 3. Spotkania z koordynatorami ds. nadzoru rynku oraz przedstawicielami poszczególnych organów nadzoru rynku. 4. Współpraca w ramach systemów AIS/AES z systemem ISZTAR 4 w zakresie nadzorów i ceł antydumpingowych, mających wpływ na zwiększenie skuteczności ochrony przed napływem niepożądanych towarów. 5. Opublikowanie instrukcji dotyczących poszczególnych obszarów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 6. Przeprowadzenie analizy wyników akcji kontrolnych i innych działań w obszarze nadzoru rynku w celu skutecznego typowania przesyłek do kontroli. |  |
| 4. | Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym na forum UE | Przygotowanie do Prezydencji Polski w Radzie UE w I połowie 2025 roku  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w ramach przygotowania do Prezydencji Polski w Radzie UE w danym okresie sprawozdawczym w stosunku do zaplanowanej liczby zadań)* | 100% | 1. Przygotowanie kadr MF do realizacji zadań związanych z przejęciem Prezydencji. 2. Realizacja działań organizacyjno-logistycznych. 3. Opracowanie merytorycznego programu Prezydencji w zakresie polityki ekonomiczno-finansowej. 4. Współpraca z Pełnomocnikiem Ministra do spraw UE do spraw przygotowania i sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE w I poł. 2025 r. 5. Przygotowanie analizy w zakresie pojawiających się na poziomie UE propozycji projektów instrumentów o charakterze podatkowym, przewidujących głosowanie kwalifikowaną wielkością. 6. Zorganizowanie Konferencji „*Polityka podatkowa z perspektywy 20 lat w UE i przyszłej Prezydencji w Radzie UE*”. 7. Konsultacje robocze z Sekretariatem Generalnym Rady UE i KE przed objęciem Prezydencji dot. priorytetów w zakresie podatku od wartości dodanej. 8. Konsultacje robocze z państwami trio poprzedzającego Prezydencję Polski w Radzie UE. | *Kierunki działania i rozwoju MF na lata 2021-2024*  *Strategia Programu Solidarności Podatkowej na lata 2023-2025* |
| Prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum UE i międzynarodowych instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych  *(definicja:* *liczba posiedzeń: Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno Finansowego, EWG+, międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, na których przedstawiciel Kierownictwa MF zaprezentował stanowisko Polski*  *w stosunku do liczby posiedzeń, na których odbyła się dyskusja)* | ≥ 90% | 1. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum *Rady ECOFIN, Eurogrupy* w formacie rozszerzonym, *Komitetu Ekonomiczno-Finansowego UE, EWG+.* 2. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez przedstawicieli Kierownictwa MF na forum Międzynarodowych Instytucji Finansowych (MIF). 3. Aktywne wsparcie dla realizacji polskich interesów na forum organizacji międzynarodowych (*OECD, WTO, ONZ, Rady Europy, OBWE* i innych). 4. Zapewnienie udziału przedstawiciela Kierownictwa MF w spotkaniach międzyrządowych i z partnerami zagranicznymi. 5. Przygotowywanie stanowiska Polski dla przedstawicieli MF, administracji rządowej oraz przedstawicieli Polski w MIF w sprawach związanych z członkostwem w MIF. 6. Przedstawianie stanowisk MF Pełnomocnikowi Rządu ds. postępowań przed TSUE lub w trybie KSE w przedmiocie udziału RP w sprawach prejudycjalnych lub skargowych przed TSUE. |
| 4. | Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym na forum UE | Udział Polski w globalnym partnerstwie na rzecz rozwoju  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w ramach budowy i rozwijania relacji na arenie międzynarodowej, w tym UE, oraz zapewnienia realizacji priorytetów Polski na forum międzynarodowym w zakresie polityki podatkowej w stosunku do zaplanowanej liczby zadań)* | 100% | 1. Reprezentowanie Polski w ramach *OECD* (obsługa Grupy Roboczej WP11). 2. Reprezentowanie stanowiska Ministerstwa Finansów w ramach grup roboczych w instytucjach UE (*COCG, HLWP*). 3. Utrzymanie i rozwijanie partnerskich stosunków bilateralnych. 4. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji podatkowych w zakresie rozwiązań służących poprawie efektywności systemu podatkowego. 5. Organizacja wizyt studyjnych w zakresie działalności polskiego systemu podatkowego. 6. Udział MF w pracach organizacji i inicjatyw międzynarodowych w zakresie dot. budowania zdolności w obszarze podatków w krajach rozwijających się. 7. Promowanie udziału w projektach *UNDP* i *OECD* wśród polskich ekspertów. 8. Nawiązywanie / pogłębianie współpracy z regionalnymi organizacjami międzynarodowymi wspierającymi kraje rozwijające się w poprawie efektywności systemów podatkowych. 9. Reprezentowanie stanowiska Ministerstwa Finansów w ramach grup roboczych Rady UE, KE. 10. Reprezentowanie Polski w ramach *OECD* (obsługa Grupy Roboczej WP9 ds. podatków konsumpcyjnych) oraz w ramach grupy roboczej WP9-TAG. |  |

**CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2024**

*(cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu**1) | | **Podzadania budżetowe służące realizacji celu**[[4]](#footnote-5)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS  *Cel zadania 4.1.W* | Wskaźnik realizacji wpływów  (w %) | ≥ 100 | 1. Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa (4.1.1.). 2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa (4.1.2.). 3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (4.1.3.). 4. Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja finansowa (4.1.4.). |
| 2. | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej  *Cel zadania 4.1.W* | Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika  (w dniach) | < 24 |
| 3. | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych  *Cel zadania 4.1.W* | Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie  (w min.) | ≤ 31 |
| 4. | Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową  *Cel zadania 4.2.W*[[5]](#footnote-6)) | Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej  (w %) | ≤ 100 | 1. Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa (4.2.1.). 2. Płatność składki członkowskiej do budżetu UE (4.2.4.). 3. Rezerwy ogólna i celowe (4.2.5.). [[6]](#footnote-7)) |

**CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2024**

*(cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu**1) | | **Najważniejsze zadaniasłużące realizacji celu**2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wzmocnienie potencjału analitycznego | Wysoki potencjał analityczny  *(definicja: liczba wdrożonych rozwiązań zwiększających potencjał analityczny)* | 6 | Rozwój narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje dotyczące finansów publicznych:   1. utrzymanie i rozwój modelu makroekonometrycznego wraz z dokumentacją; 2. aktualizacja i optymalizacja modelu mikrosymulacyjnego POLSIM (implementacja danych za 2023 r., podniesienie wydajności); 3. aktualizacja danych w środowisku APOD w obszarach (PIT, CIT, VAT, ZUS, PPK, transfery społeczne); 4. prace rozwojowe środowiska APOD w zakresie warstwy integracyjnej i modelu danych; 5. rozwój aplikacji wspierających dla celów przetwarzania i udostępniania danych, informacji oraz wyników analiz (Baza Wiedzy, MyTS, EMMS); 6. rozwój środowiska APOD w zakresie pozyskania/budowy nowych zbiorów danych (konsumpcja, działalność gospodarcza, emerytury i renty). |
| Rozbudowa Systemu Informacji Zarządczej  *(definicja: liczba uruchomionych nowych kokpitów w CIZ)* | ≥5 | 1. Uruchomienie nowych kokpitów w Centrum Informacji Zarządczej (CIZ) z kluczowych obszarów biznesowych MF. 2. Przygotowanie infrastruktury dla systemu informatycznego CIZ. |
| Wdrożenie infrastruktury klasy BIG DATA  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w ramach osiągnięcia gotowości do prac analitycznych na danych eParagony i KSeF w stosunku do zaplanowanej liczby zadań w danym okresie sprawozdawczym)* | 4 | 1. Wdrożenie infrastruktury klasy BIG DATA do przetwarzania danych paragonowych. 2. Zapewnienie dostępu do danych eParagony dla analityków zaawansowanych. 3. Wdrożenie infrastruktury klasy BIG DATA do przetwarzania danych KSeF. 4. Zapewnienie dostępu do danych KSeF dla analityków zaawansowanych. |
| Automatyzacja i robotyzacja procesów  *(definicja: liczba zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów)* | ≥7 | Automatyzacja / robotyzacja procesów:   1. finansowo-księgowych MF; 2. kadrowo-płacowych MF; 3. w innych obszarach działalności resortu finansów. |
| 2. | Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi | Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi  *(definicja: liczba podmiotów zaangażowanych we wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi)* | 403 | 1. Przeprowadzenie audytu zleconego - audytu efektywnościowego w jednostkach sektora finansów publicznych. 2. Wdrożenie rozwiązań systemowych wzmacniających zarządzanie operacyjne na poziomie jednostek sektora finansów publicznych. 3. Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego. 4. Efektywne zarządzanie przepływami funduszy i mechanizmów UE w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027. 5. Dostosowanie systemów i mechanizmów obsługi płatności do wymogów nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. |
| 2. | Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi | Realizacja koncepcji nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego  *(definicja: liczba zrealizowanych etapów wprowadzenia nowego systemu dochodów w stosunku do liczby zaplanowanych etapów w danym okresie sprawozdawczym)* | 100% | Opracowanie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. |
| 3. | Rozwój krajowego systemu finansowego | Terminowość opracowania aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych:   1. aktów wykonawczych zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw   w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku:   1. rozporządzenia w sprawie obowiązków informacyjnych banków w zakresie lokat strukturyzowanych; 2. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu portfelowego; 3. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku, zakresu czynności, oraz sposobu ustalenia warunków ich wykonywania; 4. rozporządzenia w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych; 5. ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów; 6. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 7. rozporządzenia w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej lub umowy pokrycia niedoborów kapitałowych; 8. rozporządzenia w sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego; 9. rozporządzenia w sprawie przekazywania zawiadomień o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz innych informacji i dokumentów; 10. rozporządzenia w sprawie przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji przez prokuratorów oraz powiadomień przez jednostki współpracujące; 11. rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji w celu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. |
| 4. | Podnoszenie świadomości oraz wiedzy obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków | Realizacja akcji i kampanii o charakterze promocyjnym oraz działań edukacyjnych  *(definicja: liczba akcji/kampanii/działań dla dorosłych, uczniów i młodzieży zrealizowanych w danym roku)* | ≥ 5 | 1. Przygotowanie założeń i działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży. 2. Realizacja akcji/kampanii o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży. 3. Opracowanie i przekazanie Radzie Ministrów dokumentu polityki publicznej pn. "Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych". 4. Przygotowanie kampanii medialnych w zakresie podatku VAT, w szczególności w obszarze zwalczania szarej strefy (projekt KSeF). 5. Organizacja kampanii informacyjnej dotyczącej szkodliwości społecznej praktyk unikania opodatkowania. 6. Prewencja w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. 7. Opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom wywiązywanie się z obowiązków w zakresie podatków majątkowych, lokalnych. |
| 4. | Podnoszenie świadomości oraz wiedzy obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków | Publikacja informacji dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu państwa  *(definicja: liczba opublikowanych dokumentów na stronie BIP MF oraz stronie Otwarte Dane (dane.gov.pl) w stosunku do planowanej liczby publikacji w całym roku)* | 100% | 1. Przygotowanie i publikacja informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa wraz z komunikatem za poszczególne okresy miesięczne. 2. Opracowanie i publikacja zbiorczych sprawozdań operatywnych z wykonania budżetu państwa (miesięcznych za kolejne okresy). 3. Opracowanie i publikacja sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2023 r. wraz z omówieniem, w tym sprawozdawczość budżetu zadaniowego. 4. Przygotowanie i publikacja ustawy budżetowej na 2024 r. oraz projektu ustawy budżetowej na 2025 r. |
| Udostępnianie danych dotyczących sytuacji makroekonomicznej, finansów publicznych oraz statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych  *(definicja: liczba przygotowanych i udostępnionych danych dotyczących sytuacji makroekonomicznej, finansów publicznych oraz statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do liczby zleconych w okresie sprawozdawczym)* | 100% | Przygotowanie i udostępnienie danych:   1. aktualizacja danych makroekonomicznych oraz porównawczych sytuacji makrofiskalnej Polski na tle innych państw w formie dashboardów; 2. *Informacja kwartalna*; 3. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych*; 4. *Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową*; 5. dane government finance statistics (gfs) i dane fiskalne; 6. publikacje naukowe, opracowania i analizy. |

Warszawa, dnia 31 października 2023 r. Magdalena Rzeczkowska

Minister Finansów

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. ) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. [↑](#footnote-ref-3)
3. ) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. [↑](#footnote-ref-4)
4. 4) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. 5) Drugi cel zadania *4.2.W* *Zapewnienie stabilności finansów publicznych* wraz z miernikiem *Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)* został ujęty w części A planu. [↑](#footnote-ref-6)
6. 6) Pozostałe podzadania budżetowe tj. 4.2.2. i 4.2.3. zostały ujęte w części A planu, w celu 4.2.W, tj. *Zapewnienie stabilności finansów publicznych* w mierniku *Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)*. [↑](#footnote-ref-7)