|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **GUS** | Propozycja dodania przepisu do projektowanej ustawy | W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2021 r., znak DAIP.WOKRM.0102.116.1.2021, oraz w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów dotyczącej projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (UC45) oraz ustawy wprowadzającej tę ustawę – Główny Urząd Statystyczny podtrzymuje dotychczasowe stanowisko dotyczące potrzeby zamieszczenia w projektowanej ustawie – Prawo komunikacji elektronicznej przepisu zobowiązującego dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych do przekazywania służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych osobowych o abonentach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności.  Uwzględniając zastrzeżenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarte w piśmie z dnia 3 grudnia 2020 r., Główny Urząd Statystyczny proponuje następujące brzmienie tego przepisu:  **„Art.… Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przekazują służbom statystyki publicznej zgromadzone dane osobowe o abonentach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności, określone w art. 35b ust. 1 pkt 1, 4, 16, 21a-21c, 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.), w zakresie i terminach wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”.**  Zagadnienie dotyczące pozyskiwania przez statystykę publiczną danych od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uregulowane w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). W związku z wątpliwościami podnoszonymi przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz ich zrzeszeniami dotyczącymi legalności przekazywania danych na potrzeby statystyki publicznej w 2020 r. wprowadzone zostały – ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1486) – zmiany do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obejmujące:   1. dodanie lit. e w art. 2 w pkt 15, w której doprecyzowano przedmiot działalności podmiotów dostarczających publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne; 2. dodanie pkt 21a-21c w art. 35b w ust. 1, w których poszerzono katalog danych osobowych dotyczących przetwarzanych przez służby statystyki publicznej adresów abonentów o następujące dane:  * adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione abonentowi publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, * adres miejsca zamieszkania abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, * adres do korespondencji abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;  1. dodanie ust. 5 w art. 35b gwarantującego, że przekazanie służbom statystyki publicznej danych osobowych, o których mowa w art. 35b ust. 1 ustawy o statystyce publicznej, przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Przepis ten pozwoli na uniknięcie ewentualnych wątpliwości, które mogłyby pojawić się w związku ze zbieraniem danych od omawianej grupy podmiotów na potrzeby badań statystycznych.   W związku z poruszoną w przywołanym na wstępie piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia  3 grudnia 2020 r. kwestią ochrony danych osobowych, Główny Urząd Statystyczny proponuje w ww. przepisie, który powinien zostać zamieszczony w projektowanej ustawie – Prawo komunikacji elektronicznej, dookreślenie zakresu danych pozyskiwanych przez służby statystyki publicznej od dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych – będą one obejmować następujące dane z art. 35b ust. 1 pkt 1, 4, 16, 21a-21c, 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej:   * imiona i nazwiska, * numer PESEL, * numer identyfikacji podatkowej, * adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione abonentowi publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, * adres miejsca zamieszkania abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, * adres do korespondencji abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, * adres poczty elektronicznej, * numer telefonu.   Przekazywanie danych osobowych dotyczących imion i nazwisk oraz numeru PESEL umożliwi jednoznaczną identyfikację osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, natomiast numer identyfikacji podatkowej stanowi identyfikator dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przypisanie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej do konkretnej osoby stanowi warunek konieczny  do realizacji badań, w tym Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021, metodą wywiadu telefonicznego oraz umożliwi nawiązanie kontaktu z respondentami.  Pozyskiwanie przez statystykę publiczną danych osobowych o adresach jest uzasadnione potrzebami związanymi z losowaniem prób do badań społecznych opartych na adresach respondentów. Adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci, umożliwia zlokalizowanie adresu, pod którym jest urządzenie, na które został zarejestrowany numer telefonu, w przypadku usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Natomiast adres zamieszkania i adres do korespondencji abonenta usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej pozwala na ustalenie najbardziej prawdopodobnego miejsca zamieszkania respondenta.  Dane o numerach telefonów i adresach poczty elektronicznej w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi i adresowymi abonenta są niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego i elektronicznego z respondentami. Należy podkreślić, że powyższy zakres danych osobowych zawiera minimalny zakres danych umożliwiających realizację badań i jednoczesne ograniczenie ryzyka związanego z korzystaniem z metody wywiadu bezpośredniego, co jest szczególnie istotne w okresie pandemii COVID-19.  Zagadnienie dotyczące m.in. źródeł danych, podmiotów przekazujących dane, informacji dotyczących przekazywanych danych, w tym zakres danych obejmujący dane osobowe z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w sposób kompleksowy i jednolity określa program badań statystycznych statystyki publicznej, ustalany corocznie przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia. | Główny Urząd Statystyczny proponuje dodanie do projektowanej ustawy następującego przepisu:  **„Art.… Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przekazują służbom statystyki publicznej zgromadzone dane osobowe o abonentach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności, określone w art. 35b ust. 1 pkt 1, 4, 16, 21a-21c, 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.), w zakresie i terminach wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |