Projekt z dnia 22 lutego 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia ………….. 2024  r.

w sprawie portalu informacyjnego

Na podstawie art. 53e § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa warunki techniczne korzystania z portalu informacyjnego i jego funkcjonowania oraz tryb zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym.

§  2.   Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) administratorze konta instytucjonalnego – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez użytkownika konta instytucjonalnego jako odpowiedzialną za zakładanie, zarządzenie kontami zależnymi konta instytucjonalnego oraz uprawnieniami użytkowników kont zależnych;

2) identyfikatorze konta – należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta podczas jego zakładania w portalu informacyjnym;

3) identyfikatorze konta instytucjonalnego – należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta instytucjonalnego podczas jego zakładania w portalu informacyjnym;

4) identyfikatorze konta zależnego – należy przez to rozumieć niepowtarzalny ciąg znaków ustalany w oparciu o identyfikator osoby fizycznej albo identyfikator podmiotu publicznego, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować użytkownika konta zależnego;

5) identyfikatorze osoby fizycznej – należy przez to rozumieć:

a) osobisty krajowy numer identyfikacyjny (numer PESEL),

b) niepowtarzalny w systemie ciąg znaków ustalany podczas zakładania konta, zbudowany z oznaczenia kraju, serii i/lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, którym posługuje się obcokrajowiec nieposiadający osobistego krajowego numeru identyfikacyjnego;

6) identyfikatorze podmiotu publicznego – należy przez to rozumieć niepowtarzany ciąg znaków pozwalający zidentyfikować podmiot publiczny;

7) koncie – należy przez to rozumieć zbiór danych identyfikujących tożsamość użytkownika wraz z przyporządkowanymi zasobami portalu informacyjnego;

8) koncie instytucjonalnym – należy przez to rozumieć konto założone dla podmiotu publicznego, którym administruje administrator konta instytucjonalnego;

9) koncie zależnym – należy przez to rozumieć konto powiązane z kontem użytkownika, posiadające dostęp z ograniczonymi uprawnieniami;

10) pełnomocniku zawodowym – należy przez to rozumieć radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego lub prawnika zagranicznego;

11) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit. a–d ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699) oraz instytucję uprawnioną do prowadzenia mediacji;

12) profilu użytkownika – należy przez to rozumieć zbiór ustawień konta użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta w portalu informacyjnym w zakresie posiadanych uprawnień i dostępnych funkcjonalności;

13) ROBUS – należy przez to rozumieć system Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniach Sądowych, za pośrednictwem, którego właściwe samorządy zawodowe lub inne podmioty zobowiązane udostępniają sądom właściwe listy, rejestry i wykazy profesjonalnych uczestników postępowań sądowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

14) uwierzytelnieniu – należy przez to rozumieć proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w portalu informacyjnym;

15) użytkowniku konta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot publiczny, dla których założono konto w portalu informacyjnym, upoważniony lub uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do akt sprawy.

§  3.  Warunki techniczne korzystania z portalu informacyjnego i jego funkcjonowania są następujące:

1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji lub aplikacja dostawców trzecich korzystająca z interfejsu programistycznego aplikacji (API) portalu informacyjnego;

3) posiadanie adresu poczty elektronicznej;

4) posiadanie telefonu z możliwością odbierania wiadomości tekstowych (SMS) lub z uruchomioną aplikacją generująca kody TOTP (Time-based one-time password).

§  4. 1. Konto dla osoby fizycznej zakłada się po złożeniu przez nią wniosku na formularzu w portalu informacyjnym zawierającego:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku obcokrajowca nieposiadającego numeru PESEL – datę urodzenia, nazwę kraju oraz serię i/lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

2) adres poczty elektronicznej;

3) wybranie profilu użytkownika;

4) adres zamieszkania;

5) numer telefonu komórkowego;

6) w przypadku pełnomocnika zawodowego – numer wpisu na właściwą listę prowadzoną przez samorząd zawodowy.

2. Wniosek podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo uwierzytelnienia się przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej albo potwierdza się tożsamość wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku osobiście w siedzibie dowolnego sądu.

3. Żądania zmiany lub dodania imienia lub nazwiska lub dodania identyfikatora osoby fizycznej należy dokonać w portalu informacyjnym i potwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo uwierzytelnienia przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej albo stawić się w siedzibie dowolnego sądu w celu potwierdzenia nowych danych.

§  5.  1. Konto instytucjonalne zakłada się po zgłoszeniu przez podmiot publiczny za pośrednictwem portalu informacyjnego potrzeby posiadania konta wraz z jednoczesnym wskazaniem administratora konta instytucjonalnego.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu publicznego, w szczególności poświadczony za zgodność z oryginałem odpis aktu powołania na stanowisko upoważniające do występowania w jego imieniu.

3. Zgłoszenie podmiotu publicznego zawiera:

1) oznaczenie podmiotu publicznego;

2) siedzibę i adres podmiotu publicznego;

3) NIP albo inne dane pozwalające zidentyfikować podmiot publiczny;

4) imiona i nazwisko administratora konta instytucjonalnego oraz jego numer PESEL.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Po założeniu konta instytucjonalnego nadawany jest identyfikator podmiotu publicznego oraz identyfikator konta instytucjonalnego.

6. Podmiot publiczny może dokonać zmiany dotychczasowego administratora konta instytucjonalnego przez zgłoszenie złożone za pośrednictwem portalu informacyjnego. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 lub 6, podmiot publiczny może również złożyć w formie pisemnej na adres sądu apelacyjnego, którego dyrektorowi powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§  6.  1. Konto zależne może być założone dla konta instytucjonalnego lub dla konta użytkownika, który jest pełnomocnikiem zawodowym, komornikiem sądowym lub mediatorem.

2. Do założenia konta zależnego konieczne jest podanie imion i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu poczty elektronicznej użytkownika konta zależnego.

3. Identyfikator konta zależnego nadawany jest po założeniu konta zależnego.

4. O zakresie uprawnień kont zależnych decyduje użytkownik konta, który je utworzył.

§  7.  1. Założenie konta dla osoby fizycznej oraz konta instytucjonalnego następuje po przeprowadzeniu weryfikacji polegającej na potwierdzeniu, że dane składającego wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo dokonującego zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 są zgodne z danymi wskazanymi we wniosku albo zgłoszeniu.

2. Weryfikacja składającego wniosek odbywa się na podstawie danych odpowiednio z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego albo na podstawie danych identyfikujących osobę fizyczną przekazanych za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej i zapisywane na koncie albo przez pracownika sądu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

3. W przypadku pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego i mediatora weryfikacja odbywa się na podstawie danych z ROBUS.

4. Weryfikacja dokonującego zgłoszenia odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2, zaś weryfikacja podmiotu publicznego odbywa się na podstawie danych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3.

§  8. 1. W portalu informacyjnym osoba fizyczna może zostać uwierzytelniona w jeden z następujących sposobów:

1) przez wpisanie identyfikatora konta i hasła;

2) przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej;

3) przez użycie aplikacji mObywatel.

2. W portalu informacyjnym podmiot publiczny uwierzytelnia się przez wpisanie identyfikatora konta instytucjonalnego i hasła.

§  9.  1. Sprawy w portalu informacyjnym są udostępniane bezwnioskowo, chyba że nie jest to możliwe z powodu braku w aktach sprawy danych niezbędnych do udostępnienia.

2. Jeżeli sprawa w portalu informacyjnym nie może zostać udostępniona bezwnioskowo, zawiadamia się o tym użytkownika konta oraz informuje go o możliwości złożenia przez niego wniosku o udostępnienie sprawy, zawierającego dane niezbędne do udostępnienia sprawy.

3. Rozpatrzenie wniosku użytkownika konta o udostępnienie sprawy następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

4. Dostęp do spraw w postępowaniu cywilnym, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, jest możliwy poprzez konto użytkownika będącego jej przedstawicielem ustawowym. W zakresie dostępu do spraw w postępowaniu karnym stosuje się odpowiednio art. 51 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37).

5. Dostęp do spraw, w których stroną nie jest osoba fizyczna lub podmiot publiczny, jest możliwy poprzez konto użytkownika piastującego funkcję jej organu.

6. Dostęp do sprawy dla użytkownika konta, będącego adresatem doręczenia na podstawie art. 1311a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.[[2]](#footnote-2)2)) lub art. 133a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego jest nadawany w trybie bezwnioskowym, z zastrzeżeniem § 10.

7. Status pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego i mediatora wskazany przy wyborze profilu użytkownika może być odpowiednio weryfikowany w systemie ROBUS.

8. W przypadku negatywnej weryfikacji użytkownik konta traci dostęp do spraw, do których dostęp posiadał jako pełnomocnik zawodowy, komornik sądowy albo mediator, zaś użytkownicy kont zależnych tracą dostęp do spraw, do których został im przyznany.

9. Konto umożliwia przełączanie się pomiędzy profilami użytkownika.

§  10. 1. Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie udostępnia się w portalu informacyjnym niezwłocznie, bez zapisu obrazu.

2. Protokół sporządzany wyłącznie pisemnie udostępnia się w portalu informacyjnym po zatwierdzeniu przez przewodniczącego, nie później niż po upływie 7 dni od dnia posiedzenia.

§  11. 1. Konto osoby fizycznej może być przez nią zlikwidowane za pośrednictwem portalu informacyjnego.

2. Konto osoby fizycznej jest likwidowane w przypadku jej śmierci, jeżeli fakt ten wynika z akt sprawy.

3. Konto podmiotu publicznego jest likwidowane na skutek zgłoszenia administratora konta instytucyjnego złożonego za pośrednictwem portalu informacyjnego lub w przypadku likwidacji podmiotu publicznego. Przepis § 5 ust. 3 i 7 stosuje się odpowiednio.

§  12. Dane sprawy w portalu informacyjnym przechowuje się przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji określone w przepisach szczególnych.

§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

W porozumieniu:

MINISTER CYFRYZACJI

Opracowano pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Małgorzata Sieńko

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego

(podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 53e § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), dalej „u.s.p.”. Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, tryb zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz zasad wykonywania zawodu przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z dniem 14 marca 2024 r., a zatem z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia funkcjonujący obecnie w rozbiciu na 11 apelacji portal informacyjny przekształci się w jeden ogólnopolski portal informacyjny. Co za tym idzie, nie będzie konieczności przełączania się między kontami w portalu informacyjnym różnych apelacji. Dotychczasowe konta użytkowników, dane tych użytkowników, dostęp do spraw i udostępnionych kont ulegną migracji w ramach jednego portalu informacyjnego.

W § 2 projektowanego rozporządzenia zawarto słownik pojęć używanych w rozporządzeniu. Jednymi z najważniejszych pojęć rozporządzenia są: konto, konto instytucjonalne oraz konto zależne. Pojęcie konto zdefiniowane zostało w projekcie rozporządzenia poprzez wskazanie jego roli w portalu informacyjnym jako zbiór danych identyfikujących tożsamość użytkownika wraz z przyporządkowanymi zasobami portalu informacyjnego. Z kolei przez konto instytucjonalne należy rozumieć konto założone dla użytkownika, którym jest podmiot publiczny.

Przez podmiot publiczny projektodawca rozumie podmiot publiczny określony w art. 2 pkt 6 lit a-d ustawy z dnia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699), a zatem: a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), b) inne niż określone w lit. a państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, c) inne niż określone w lit. a osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a i b, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot: finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, d) związki podmiotów, o których mowa w lit. a-c, jeżeli realizują zadania publiczne. Należy zauważyć, że do katalogu podmiotów publicznych nie będzie zaliczany komornik sądowy – dedykowanym dla niego kontem będzie konto zakładane dla osoby fizycznej. Kontem instytucjonalnym będzie administrował administrator konta instytucjonalnego, a zatem zgodnie z definicją zawartą w słowniczku – osoba wyznaczona przez użytkownika konta instytucjonalnego jako odpowiedzialna za zakładanie, zarządzanie kontami zależnymi konta instytucjonalnego oraz uprawnieniami użytkowników kont zależnych.

Natomiast kontem zależnym jest konto powiązane z kontem użytkownika, posiadające dostęp z ograniczonymi uprawnieniami. Zarówno konto jak i konto instytucjonalne będą obsługiwane przez użytkownika konta, a zatem osobę fizyczną lub podmiot publiczny, dla których założono konto w portalu informacyjnym, upoważniony lub uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do akt sprawy.

Zdefiniowane zostały również identyfikatory: osoby fizycznej, podmiotu publicznego, konta, konta instytucjonalnego oraz konta zależnego. W przypadku osoby fizycznej jej identyfikatorem będzie numer PESEL, niepowtarzalny ciąg znaków ustalany podczas rejestracji konta, zbudowany z oznaczenia kraju, serii i/lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, którym posługuje się obcokrajowiec nieposiadający osobistego krajowego numeru identyfikacyjnego. Identyfikatorem podmiotu publicznego będzie zaś niepowtarzalny ciąg znaków pozwalający zidentyfikować podmiot publiczny. Identyfikator ten będzie nadawany po założeniu konta instytucjonalnego. Jako identyfikator konta będzie rozumiany niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta podczas jego zakładania w portalu informacyjnym. Jako identyfikator konta instytucjonalnego rozumiany będzie niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta podczas jego zakładania w portalu informacyjnym. Identyfikatorem konta zależnego będzie niepowtarzalny ciąg znaków ustalany w oparciu o identyfikator osoby fizycznej albo identyfikator podmiotu publicznego, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować użytkownika konta zależnego. Identyfikator konta zależnego będzie nadawany po założeniu konta zależnego.

W § 3 projektu określono warunki techniczne korzystania z portalu informacyjnego i jego funkcjonowania.

Projekt rozporządzenia w § 4 reguluje zagadnienia założenia konta dla osoby fizycznej w portalu informacyjnym. Konto to będzie zakładane poprzez złożenie przez osobę fizyczną wniosku na formularzu w portalu informacyjnym zawierającego imiona i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku obcokrajowca nieposiadającego numeru PESEL – datę urodzenia, nazwę kraju oraz serii i/lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; adres poczty elektronicznej; wybranie profilu użytkownika; adres zamieszkania; numer telefonu komórkowego; w przypadku pełnomocnika zawodowego - numer wpisu na właściwą listę prowadzoną przez samorząd zawodowy. Konieczne będzie także podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo uwierzytelnienie przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej albo potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku osobiście w siedzibie dowolnego sądu.

Żądanie zmiany lub dodanie danych identyfikujących osobę fizyczną (imię, nazwisko, identyfikator osoby fizycznej) również będzie wymagała złożenia odpowiedniego podpisu albo uwierzytelnienia się za pomocą węzła krajowego albo osobistego stawiennictwa w sądzie celem potwierdzenia nowych danych.

Kolejny projektowany przepis (§ 5) określa zasady zakładania konta instytucjonalnego. Będzie się to odbywało po zgłoszeniu przez podmiot publiczny potrzeby posiadania konta za pośrednictwem portalu informacyjnego. Wraz z tym zgłoszeniem konieczne będzie wskazanie administratora konta instytucjonalnego. Wymagane będzie także dołączenie do zgłoszenia dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu podmiotu publicznego, w szczególności poświadczony za zgodność z oryginałem odpis aktu powołania na stanowisko upoważniające do występowania w jego imieniu. Zgłoszenie potrzeby posiadania konta instytucjonalnego musi zawierać: oznaczenie podmiotu publicznego, siedzibę i adres, numer NIP lub inne dane pozwalające zidentyfikować podmiot publiczny, imię lub imiona, nazwisko administratora konta instytucjonalnego oraz jego numer PESEL. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wniosku o założenie konta dla osoby fizycznej, także w przypadku zgłoszenia potrzeby posiadania konta instytucjonalnego przez podmiot publiczny konieczne będzie podpisanie zgłoszenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo uwierzytelnienie przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej albo osobiste zgłoszenie do siedziby dowolnego sądu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby posiadania konta instytucjonalnego. Po założeniu konta instytucjonalnego podmiotowi publicznemu będzie nadawany identyfikator. Zmiana dotychczasowego administratora konta instytucjonalnego będzie możliwa poprzez zgłoszenie złożone za pośrednictwem portalu informacyjnego. Zarówno zgłoszenie o potrzebie posiadania konta instytucjonalnego, jak też zgłoszenie o zmianie dotychczasowego administratora konta instytucjonalnego, podmiot publiczny będzie mógł złożyć również w formie pisemnej na adres sądu apelacyjnego, którego dyrektorowi powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zasady dotyczące zakładania oraz zakresu uprawnień konta zależnego określa § 6 projektu rozporządzenia. Konta zależne będą zatem zakładane dla konta instytucjonalnego oraz konta użytkownika, który jest pełnomocnikiem zawodowym (tj. radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym, prawnikiem zagranicznym), komornikiem sądowym lub mediatorem. Do założenia konta zależnego konieczne będzie podanie imion i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu poczty elektronicznej użytkownika konta zależnego.

W § 7 projektu opisano proces weryfikacji tożsamości użytkownika konta jako warunku koniecznego dla założenia konta dla osoby fizycznej oraz konta instytucjonalnego, jak też skutki negatywnej weryfikacji. Przepis określa zatem, że weryfikacja tożsamości użytkownika konta będzie odbywać się na podstawie danych odpowiednio z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego albo na podstawie danych identyfikujących osobę fizyczną przekazanych za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej i zapisywane na koncie albo przez pracownika sądu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. W przypadku pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego i mediatora weryfikacja tożsamości będzie odbywała się na podstawie danych z ROBUS. W przypadku negatywnej weryfikacji użytkownik konta traci dostęp do spraw, do których dostęp posiadał jako pełnomocnik zawodowy, mediator albo komornik sądowy. Podobnie, jeżeli użytkownik konta utraci dostęp do spraw, również użytkownicy kont zależnych utracą dostęp do spraw, do których został on im przyznany.

Sposób uwierzytelnienia określa § 8 projektowanego rozporządzenia i przewiduje on, odnośnie do osoby fizycznej, jeden z trzech sposobów uwierzytelnienia. Pierwszy sposób zakłada posłużenie się identyfikatorem konta i hasła w portalu informacyjnym. Drugi ze sposobów uwierzytelnienia wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej. Trzeci sposób przewiduje użycie aplikacji mObywatel. Natomiast dla podmiotu publicznego przewidziano uwierzytelnienie się tylko w jeden sposób: przez wpisanie identyfikatora konta instytucjonalnego i hasła w portalu informacyjnym.

W myśl § 9 projektu, sprawy w portalu informacyjnym będą udostępniane co do zasady bezwnioskowo za wyjątkiem sytuacji, gdy nie będzie to możliwe z powodu braku danych niezbędnych do udostępnienia. Jeżeli sprawa nie będzie mogła zostać udostępniona bezwnioskowo, użytkownik konta zostanie o tym zawiadomiony oraz poinformowany o możliwości złożenia wniosku o udostępnienie sprawy, zawierającego dane niezbędne do udostępnienia. Wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu w terminie 3 dni. Przepis określa także zasady dostępu do spraw w portalu informacyjnym, których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, nie jest osoba fizyczna lub podmiot publiczny oraz dla użytkowników konta, będącego adresatem doręczenia na podstawie art. 1311a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.), dalej: „k.p.c.” lub art. 133a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37). W przepisie § 9 określono także zasadę weryfikacji statusu pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego i mediatora celem udzielenia dostępu do spraw w portalu informacyjnym oraz konsekwencję negatywnej weryfikacji tych podmiotów jak też użytkowników kont zależnych.

W § 10 określono też zasady udostępniania protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, jak też protokołu sporządzonego wyłącznie pisemnie. W przypadku tego pierwszego, będzie on udostępniany niezwłocznie, niemniej jednak bez zapisu obrazu. Tego rodzaju regulacja ma na celu ochronę osób trzecich, których wizerunek został utrwalany w trakcie posiedzenia, przed udostępnianiem zapisu obejmującego ten wizerunek w niekontrolowany sposób. Jednocześnie należy pokreślić, że wyłączenie zaproponowane w § 10 rozporządzenia pozostaje bez wpływu na uprawnienia stron i uczestników postępowania wynikające z art. 9 § 2 k.p.c., określającego zasady udostępniania zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy.

Zgodnie z projektowanym § 11, konto osoby fizycznej może być zlikwidowane tylko przez tę osobę za pośrednictwem portalu informacyjnego. Konto osoby fizycznej jest likwidowane w przypadku śmierci, jeżeli fakt ten wynika z akt sprawy. Konto podmiotu publicznego jest likwidowane na skutek zgłoszenia administratora konta instytucyjnego złożony za pośrednictwem portalu informacyjnego lub w przypadku likwidacji podmiotu publicznego. Przepis § 5 ust. 3 i 7 będzie miał odpowiednie zastosowanie.

W § 12 projektu określono okres przechowywania danych sprawy w portalu informacyjnym.

W § 13 projektu wskazano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 marca 2024 r.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Nie przewiduje się również wpływu na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby starsze i niepełnosprawne.

Nie była dokonywana ocena OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348).

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, o których mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w tym rozporządzeniu.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

1. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1429, 1606, 1615, 1667, 1860 i 2760. [↑](#footnote-ref-2)