**Plan działalności Ministra Finansów na rok 2023**

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

**CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023**

*(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 2024 r.,  tj. do 30 września 2023 r.  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań cząstkowych w związku z opracowaniem projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w stosunku do liczby zadań zaplanowanych)* | 100% | Opracowanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024:   1. Opracowanie: 2. dokumentu *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024*; 3. dokumentu *Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2024 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych;* 4. scenariusza makroekonomicznego, w tym prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu głównych kategorii podatkowych, kwoty wydatków wynikającej ze stabilizującej reguły wydatkowej i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora g.g.); 5. Opracowanie planu finansowego państwa na 2024 rok, w tym: 6. określenie / aktualizacja szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej; 7. określenie limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych; 8. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej i przekazanie projektu budżetu państwa do Rady Dialogu Społecznego; 9. 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 2023 r. | *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2026, Program konwergencji. Aktualizacja 2022*  *Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2023 rok i dwa kolejne lata*  *Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026*  *Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata  2021-2024* |
| Pozycja beneficjenta netto Polski w przepływach finansowych z UE  *(definicja: różnica kwoty transferów do Polski z UE oraz składki wpłaconej do budżetu UE w danym roku)* | ≥0 | 1. Aktywne wpływanie przez Ministerstwo Finansów na kształt projektu budżetu UE na rok 2024 r., tak aby był zgodny ze stanowiskiem RP. 2. Prezentowanie stanowisk Polski dot. zarządzania budżetem rocznym UE na posiedzeniach Komitetu Budżetowego Rady, Coreper oraz Rady Ecofin. 3. Aktywne wpływanie przez MF na kształt systemu środków własnych UE, w celu uwzględnienia interesów Polski. 4. Płatność składki członkowskiej do budżetu UE (4.2.4). |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)  *(definicja: relacja państwowego długu publicznego na koniec 2023 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 2024-2027*, w tym prognoz długu publicznego według definicji krajowej oraz UE. 3. Monitorowanie wielkości długu publicznego: 4. miesięczne informacje o wysokości zadłużenia Skarbu Państwa; 5. kwartalne informacje o wysokości państwowego długu publicznego; 6. kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec roku wraz z analizą wrażliwości. 7. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej (4.2.3). 8. Terminowa realizacja płatności związanych z obsługą zadłużenia wobec międzynarodowych instytucji finansowych. 9. Zapewnienie realizacji stanowiska Polski w obszarze koordynacji zarządzania gospodarczego w UE  - udział w *Semestrze Europejskim.* |  |
| Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku  *(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 Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 zawierającego aktualizację Programu konwergencji 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. 2. Opracowanie strategii konsolidacji finansów publicznych zgodnej z wymogami krajowych i unijnych reguł fiskalnych w przypadku objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Radę UE. 3. Monitorowanie relacji deficytu sektora g.g. do PKB, przygotowanie analiz i prognoz w wymaganych terminach, w tym w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2024, dialog z Komisją Europejską dotyczący oceny wypełniania przez Polskę wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu. 4. Przygotowanie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 5. Opracowanie prognoz wyniku sektora g.g., które stanowią wkład do notyfikacji fiskalnej. 6. Dostosowanie stabilizującej reguły wydatkowej do zmian w regułach unijnych. 7. Dostarczanie kompleksowych informacji/publikacji w zakresie analiz makroekonomicznych i sektora instytucji rządowych i samorządowych. |
| Zapewnienie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłat drogowych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej SPOE KAS  *(definicja: suma zrealizowanych 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 na dany rok)* | 100% | 1. Rozbudowa funkcjonalności aplikacji e-TOLL PL o możliwość obsługi kont i powiązanie z Internetowym Kontem Klienta. 2. Rozwój sieci dystrybucji biletu autostradowego. 3. Uruchomienie zapasowego centrum przetwarzania danych systemu  e-TOLL. 4. Rozszerzenie sieci dróg płatnych w systemie e-TOLL. 5. Akredytacja i uruchomienie obsługi operacyjnej dostawców EETS. |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | 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. |  |
| 2. | Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi | Terminowość opracowania aktów prawnych zwiększających efektywność zarządzania środkami publicznymi  *(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 projektu ustawy wdrażającej nowy system dochodów JST. | *Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata  2021-2024* |
| 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 400 jednostkach sektora finansów publicznych. 2. Przeprowadzenie dwóch pilotażowych przeglądów wydatków w oparciu o zaktualizowaną metodykę przygotowaną w ramach projektu realizowanego z *Instrumentu Wsparcia Technicznego.* |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Kontrole podatków pozytywne  *(definicja: liczba kontroli (celno-skarbowych i podatkowych) dotyczących podatków z ustaleniami powyżej 5.000 zł w stosunku do ogólnej liczby kontroli (celno-skarbowych i  podatkowych) dotyczących podatków zakończonych w okresie rozliczeniowym)* | ≥84,5% | 1. Zwiększenie skuteczności typowania podmiotów do kontroli. 2. Zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych w realizacji kontroli. | *Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021-2024*  *Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024* |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | 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 dotyczącej obszaru wymiany informacji podatkowych; 2. wdrażających Globalne Zasady Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania (GloBE); 3. w zakresie exit tax; 4. wdrażających Dyrektywy ATAD III; 5. wdrażających Dyrektywy DEBRA; 6. wdrażających zmiany w Dyrektywie Fuzyjnej; 7. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; 8. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. |  |
| Wdrożenie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB paragonowy) – etap II  *(definicja: liczba terminowo zrealizowanych zadań w zakresie wdrożenia systemu dystrybucji paragonów elektronicznych w stosunku do liczby zadań zaplanowanych)* | 100% | 1. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych. 2. Wdrożenie zmian legislacyjnych. 3. Wdrożenie produkcyjne systemu dystrybucji paragonów elektronicznych. 4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. |
| 4. | 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. ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; 2. ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn; 3. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, wymiany kas na kasy on-line oraz HUBa paragonowego; 4. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (SLIM VAT 3); 5. rozporządzeń i obwieszczeń w zakresie PIT; 6. rozporządzeń w sprawie zaniechania podatku dochodowego. | *Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata  2021-2024*  *Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024* |
| Uruchomienie serwisu usług cyfrowych na stronie podatki.gov.pl  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w ramach uruchomienia serwisu usług cyfrowych na stronie podatki.gov.pl w stosunku do liczby zadań zaplanowanych do realizacji)* | 100% | 1. Przygotowanie architektury strony. 2. Przygotowanie makiet nowej architektury informacji. 3. Przeprowadzenie testów poszczególnych serwisów z wykorzystaniem zintegrowanej usługi logowania. 4. Uruchomienie serwisu usług cyfrowych. |
| 4. | Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność) | Interakcja na Głos Podatnika  *(definicja: liczba wydanych wyjaśnień  i wdrożonych usprawnień w danym roku zgłoszonych do usługi GP w wykonywaniu obowiązków prawno-podatkowych  w stosunku do liczby zarejestrowanych pomysłów przez obywateli do usługi GP  w zakresie wypełniania obowiązków prawno-podatkowych)* | ≥87% | 1. Zarządzanie procesem usługi *Głos Podatnika*. 2. Koordynacja procesu udzielania odpowiedzi za zgłaszane pomysły i interakcja na komentarze obywateli. |  |
| Organizacja platform dialogu  *(definicja: liczba zorganizowanych Forów Cen Transferowych (FCT))* | ≥2 | 1. Organizacja FCT. 2. Udział w spotkaniach grup roboczych przy FCT. |
| 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)* | ≥60% | 1. Przeprowadzenie badań satysfakcji klientów. 2. Analiza wyników badań. 3. Opracowanie wniosków i wytycznych. |
| Rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC)  *(definicja: liczba usług elektronicznych udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC))* | ≥10 | 1. Wdrożenie nowych i zmodyfikowanych e-usług w obszarze obrotu towarowego z państwami trzecimi. 2. Budowa i wdrożenie mobilnych aplikacji granicznych oraz powiązanych rozwiązań funkcjonalnych SISC. 3. Wdrożenie nowych i zmodyfikowanych e-usług z zakresu postępowań administracyjnych. |

**CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2023**

*(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 2023 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 w tym zakresie (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.) | ≤ 32 |
| 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. Rezerwy ogólne i celowe (4.2.5). [[6]](#footnote-7)) |

**CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023**

*(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 | Rozwój narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje dotyczące finansów publicznych  *(definicja: liczba zaktualizowanych lub wdrożonych narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje dotyczące finansów publicznych)* | 8 | 1. Rozbudowa i testy modelu makroekonometrycznego. 2. Rozwój istniejących oraz budowa nowych modułów modelu mikrosymulacyjnego POLSIM (przejścia behawioralne, waloryzacja). 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). 7. Aktualizacja mechanizmu raportowania danych makroekonomicznych oraz porównawczych sytuacji makrofiskalnej Polski na tle innych państw w formie dashboardów. 8. Rozwój systemu *TPR* na podstawie danych z informacji o cenach transferowych (*TPR*). |
| Rozwój środowiska analitycznego *Big Data i sztucznej inteligencji*  *(definicja:* *liczba terminowo zakończonych zadań w ramach rozwoju środowiska analitycznego Big Data i sztucznej inteligencji)* | 7 | 1. Publikacja nowych źródeł danych na stronie *Otwarte Dane* (dane.gov.pl) oraz przegląd wykorzystania zbiorów danych obecnie publikowanych. 2. Wprowadzenie rozwiązań klasy Big Data w zakresie przetwarzania danych paragonowych. 3. Przygotowanie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji obejmujących analizę sentymentu, analizy produktowe oraz procesy klasyfikacji. 4. Rozwój systemu informacji zarządczej. 5. Opracowanie i zatwierdzenie polityki sztucznej inteligencji w Ministerstwie Finansów zgodnej z wytycznymi *Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020*. 6. Uruchomienie produkcyjne kolejnych obszarów w CHD: Zaległości, Egzekucja, ZalEga, Mierniki – dane z WHTAX. 7. Uruchomienie produkcyjne kolejnych obszarów w CHD: Kontrola, Czynności sprawdzające, Inne podatki, TPR – dane z SPR. |
| 2. | Skuteczne zaangażowanie MF na forum UE i organizacji międzynarodowych | 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)* | ≥85% | 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. 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. Przedstawianie stanowisk MF Pełnomocnikowi Rządu ds. postępowań przed *TSUE* lub w trybie *KSE* w przedmiocie udziału RP w sprawach prejudycjalnych lub skargowych przed *TSUE*. 6. Zapewnienie obecności przedstawicieli MF w instytucjach unijnych i organizacjach międzynarodowych oraz w placówkach zagranicznych RP. |
| Udział w pracach organów UE  *(definicja: Liczba przygotowanych stanowisk Rządu RP i instrukcji na posiedzenia grup organów UE dotyczących wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych w stosunku do liczby wymaganych stanowisk i instrukcji)* | 100% | 1. Przygotowywanie stanowisk Rządu RP i instrukcji. 2. Udział przedstawicieli Ministerstwa Finansów w pracach grup organów UE. |
| 3. | Podnoszenie świadomości oraz wiedzy obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków | Przygotowanie i organizacja działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży  *(definicja: liczba zrealizowanych działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży)* | ≥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. |
| 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 (miesięcznych za kolejne okresy). 3. Opracowanie i publikacja sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2022 r. wraz z omówieniem, w tym sprawozdawczość budżetu zadaniowego. 4. Przygotowanie i publikacja ustawy budżetowej na 2023 r. oraz projektu ustawy budżetowej na 2024 r. |
| Odsetek zrealizowanych projektów edukacyjnych i wydawniczych  *(definicja: liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych i wydawniczych w stosunku do zaplanowanych)* | 100% | 1. Realizacja projektów edukacyjnych w obszarze działalności statutowej. 2. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji, seminariów oraz debat. 3. Organizowanie lub współorganizowanie szkoleń oraz webinarów. |
| 4. | 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. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji NBP przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego; 2. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez NBP oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych; 3. ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (UC67); 4. ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (UC32). |
| Ujawnienia z zakresu nadzoru rynku  *(definicja: liczba zatrzymanych przesyłek towarów podlegających zakazom i ograniczeniom w ramach nadzoru rynku)* | ≥1800 | 1. Przeprowadzanie akcji kontrolnych z udziałem organów nadzoru rynku. 2. Opracowanie elektronicznych instrukcji w zakresie wymagań harmonizacyjnych. |
| Stopień likwidacji barier zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego  *(definicja: liczba zlikwidowanych barier lub zrealizowanych rekomendacji w stosunku do liczby barier zidentyfikowanych)* | ≥80% | 1. Współpraca z uczestnikami rynku finansowego w zakresie realizacji Strategii Rynku Kapitałowego. 2. Opracowanie projektów przepisów aktów prawnych służących likwidacji barier: 3. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD235); 4. wdrażających rozwiązania podatkowe PIT, wynikające ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. 5. Opracowanie projektu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. 6. Rozliczenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. |
| Terminowość przygotowania Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w związku z przygotowaniem Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w stosunku do liczby zadań zaplanowanych do realizacji)* | 100% | 1. Organizacja spotkań Platformy Zrównoważonych Finansów. 2. Współpraca z konsultantami Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania dokumentu *Mapa Drogowa dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce.* 3. Zatwierdzenie dokumentu *Mapa Drogowa dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce.* |

28 października 2022 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, 4.2.3 i 4.2.4 zostały ujęte w części A planu, w celu 4.2.W, tj. *Zapewnienie stabilności finansów publicznych*. Podzadania budżetowe 4.2.2 i 4.2.3 zostały ujęte w mierniku *Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)* natomiast podzadanie budżetowe 4.2.4 w mierniku *Pozycja beneficjenta netto Polski w przepływach finansowych z UE*. [↑](#footnote-ref-7)