LISTA KONTROLNA  
OSIĄGANIA INTEROPERACYJNOŚCI PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY REGULOWANY

PRZEZ PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektowanego dokumentu rządowego:  ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji | |
|  | Czy projektowany dokument rządowy reguluje funkcjonowanie nowego systemu teleinformatycznego albo systemu istniejącego?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wypełnić dalsze pozycje. |
|  | Proszę podać nazwę systemu, którego funkcjonowanie reguluje projektowany dokument:   1. SRP – rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Dokumentów Paszportowych 2. Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych 3. Krajowy Rejestr Sądowy 4. Katalog podmiotów publicznych 5. System przeznaczony do elektronicznego zarządzania dokumentacją 6. Zintegrowana Platforma Analityczna 7. System Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego |
|  | Czy system zapewnia lub będzie zapewniał działanie rejestru publicznego?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę podać nazwę rejestru:   * W zakresie SRP Projekt przewiduje wdrożenie usług oraz rozwiązań działających na bazie obecnie funkcjonujących rejestrów w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. * Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych będzie rejestrem publicznym * W zakresie KRS jako rejestru publicznego projekt przewiduje wdrożenie usług umożliwiających pozyskiwanie danych z tego rejestru przez uprawnione podmioty * Katalog podmiotów publicznych będzie rejestrem publicznym * Baza Adresów Elektronicznych jest rejestrem publicznym   TAK  NIE   * Zintegrowana Platforma Analityczna będzie rozwiązaniem organizacyjno-technicznym * EZD nie będzie rejestrem publicznym |
|  | Czy system spełnia wymóg osiągania interoperacyjności?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy w systemie przechowywane są lub będą dane referencyjne?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wymienić przechowywane dane referencyjne:   * W zakresie SRP projekt nie zmienia zakresu danych referencyjnych obecnie przechowywanych w Systemie Rejestrów Państwowych a wdraża nowe usługi i rozwiązania bazujące na tych danych. * W Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych: dane pełnomocnictwa w postaci numer PESEL pełnomocnika i mocodawcy, numer pełnomocnictwa oraz zakres czynności, które obejmuje pełnomocnictwo * W zakresie KRS projekt nie zmienia zakresu danych referencyjnych obecnie przechowywanych w tym rejestrze a wdraża się nową usługę bazującą na tych danych * W zakresie katalogu podmiotów publicznych będą gromadzone dane referencyjne: identyfikator katalogu podmiotów publicznych . * W zakresie BAE projekt nie zmienia zakresu danych referencyjnych obecnie przechowywanych w rejestrze a modyfikuje usługi i rozwiązania bazujące na tych danych. Będzie przetwarzana jedna dodatkowa dana referencyjna   TAK  NIE   * W zakresie Zintegrowanej Platformy Analitycznej Polski Instytut Ekonomiczny będzie jedynie przetwarzał dane w celu wykonania analiz po czym dane służące do osiągnięcia celu będą trwale usuwane. * W zakresie EZD nie będą przechowywane dane referencyjne |
|  | Czy system umożliwia udostępnianie danych referencyjnych z rejestru?  TAK  NIE  Proszę wymienić udostępniane dane referencyjne lub wskazać przyczynę ich nieudostępniania:   * W zakresie SRP: dane, o których mowa w art. 56 ustawy o dowodach osobistych, dane zawarte w aktach stanu cywilnego, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, dane, o których mowa w art. 8 ustawy o ewidencji ludności, dane, o których mowa w ustawie o dokumentach paszportowych. Projekt zmienia obecne zasady udostępniania danych referencyjnych z Systemu Rejestrów Państwowych w zakresie udostępniania informacji o serii i numerze oraz terminie ważności dowodu osobistego z rejestru PESEL, dodaje usługi umożliwiające pobranie wizerunku z Rejestru Dowodów Osobistych, umożliwia przywrócenie pod pewnymi warunkami unieważnionego omyłkowo dowodu osobistego, tworzy możliwość uzyskania raportu zgodności danych z RDO przez uprawnione podmioty oraz wprowadza bezterminowe przechowywanie logów systemowych. * Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych będzie udostępniał: dane pełnomocnictwa w postaci numer PESEL pełnomocnika i mocodawcy, numer pełnomocnictwa oraz zakres czynności, które obejmuje pełnomocnictwo * W zakresie KRS projekt przewiduje udostępnianie danych referencyjnych: numer PESEL, numer REGON, numer NIP, numer KRS. * W zakresie katalogu podmiotów publicznych udostępniane będą dane referencyjne w postaci: identyfikatora katalogu podmiotów publicznych , * W BAE będą udostępniane adresy do doręczeń elektronicznych, w ramach niniejszego projektu ustawy dane będą przekazywane dodatkowo do katalogu podmiotów publicznych   TAK  NIE   * W zakresie Zintegrowanej Platformy Analitycznej system nie będzie udostępniał żadnych danych referencyjnych. * W zakresie EZD nie będą udostępniane dane referencyjne, ponieważ system ich nie gromadzi |
|  | Czy system korzysta lub będzie korzystał z danych referencyjnych przechowywanych  w rejestrach prowadzonych w innych systemach teleinformatycznych?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wymienić rejestry, z których mają pochodzić/pochodzą dane referencyjne  i wskazać jakie są to dane:   * System Rejestrów Państwowych korzysta z danych referencyjnych z centralnego rejestru danych o nabytym i utraconym obywatelstwie polskim (pobierana jest z niego informacja o obywatelstwie w przypadku jego nadania lub utraty), Rejestru Dokumentów Paszportowych, rejestru TERYT. Projekt nie zmienia zasad pozyskiwania danych referencyjnych z innych rejestrów a obejmuje jedynie wdrożenie nowych usług (w tym przewidujących możliwość udostępnienia danych) na bazie rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych. Usługi będą zatem wykorzystywać dane referencyjne z Systemu Rejestrów Państwowych. * W Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych niezbędne będzie podanie m.in. numeru PESEL w celu weryfikacji prawidłowości pełnomocnictwa, jednakże numer PESEL nie będzie wprost udostępniany. Weryfikowany będzie zestaw danych (imiona, nazwiska oraz numery PESEL, ew. data zgonu) * W zakresie pozyskiwania danych referencyjnych przez Krajowy Rejestr Sądowy, projekt nie przewiduje zmian, stąd zastosowanie mają dotychczasowe zasady * Do katalogu podmiotów publicznych będą pozyskiwane dane z:  1. Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 42 ustawy dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830):numer REGON, dane podmiotów: nazwa, forma własności, szczególna forma prawna, forma finansowania, numer NIP, dodatkowy kod podmiotu, data powstania podmiotu, data zakończenia działalności, adres siedziby, kody PKD, dane kontaktowe (e-mail, telefon, faks, adres strony www), a dla pozostałych podmiotów tylko te z wyżej wymienionych danych, które nie są przekazywane z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 2. rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej: kody terytorialne TERYT dla obszarów i adresów; 3. bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i, 1002): adresy do doręczeń elektronicznych; 4. ePUAP  * EZD nie będzie korzystał z danych referencyjnych * W ramach Zintegrowanej Platformy Analitycznej Polski Instytut Ekonomiczny będzie mógł pozyskać dane m.in. z:   + centralnej informacji ksiąg wieczystych,   + Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników,   + rejestru zastawów,   + Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,   + Centralnego Rejestru Ubezpieczonych,   + Centralnego Rejestru Płatników Składek,   + Krajowego Rejestru Sądowego   + Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   + Centralnego rejestru obejmującego informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez organy właściwe i wojewodów podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,   + Centralnego rejestru obejmującego dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i dane dotyczące osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub korzystających z tych świadczeń oraz form udzielonej pomocy społecznej   + centralnego rejestru gromadzącego dane na podstawie art. 15 ust. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   + centralnego rejestru danych osobowych osób fizycznych ubiegających się o pomoc określoną w ustawie lub korzystających z tej pomocy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,   + Centralnego Wykazu Ubezpieczonych   + systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   + Rejestru Dowodów Osobistych,   + Rejestru PESEL,   + Systemu Informacji Oświatowej,   + Rejestru stanu cywilnego,   + Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych,   + Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,   + rejestru centralnego obejmującego informacje gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wojewodów podczas realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,   + CEIDG,   + POL-on   W ramach ZPA przetwarzane będą dane referencyjne w postaci m.in: numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości, daty zgonu lub znalezienia zwłok, informacji o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, numeru REGON, NIP, numer KRS oraz innych wskazanych w projektowanym art. 21a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r.  o Polskim Instytucie Ekonomicznym.   * W zakresie BAE w wyniku projektu będzie pobierany unikalny identyfikator katalogu podmiotów publicznych oraz dane, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych. W pozostałym zakresie zakres pobieranych referencyjnych danych nie ulega zmianie |
|  | Czy format danych stosowanych przy wymianie informacji z innymi systemami  są zgodne z wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113)?  TAK  NIE  W przypadku niezgodności proszę podać zastosowane formaty danych wraz z uzasadnieniem odstępstwa od wymagań przedmiotowego rozporządzenia: |
|  |
|  | Czy w ramach udostępniania usług typu A2A (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji), A2B (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i biznesu), A2C (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i obywateli), system będzie służył prezentacji zasobów informacji?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, to czy zadbano o dostępność systemu dla osób niepełnosprawnych zgodnie  z WCAG 2.0 na poziomie AA?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy przewidziano złożenie (publikację) w repozytorium interoperacyjności opisów struktur danych i protokołów usług sieciowych?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego:  TAK  NIE  W zakresie Zintegrowanej Platformy Analitycznej z uwagi na bezpieczeństwo i specyfikę systemu, nie publikujemy opisów struktur i protokołów sieciowych. |

Objaśnienia:

1. dane referencyjne – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności i niezaprzeczalności, przykład:

*numer regon*

*numer pesel*

*identyfikatory obiektów przestrzennych tj. punkt adresowy, działka ewidencyjna, obręb ewidencyjny*

*kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego za 2014 r.*

1. format danych – [reguły](http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a) określające strukturę fizyczną, sposób rozmieszczenia, zapisu [informacji](http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja) danego typu
2. interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych
3. protokoły sieciowe / komunikacyjne – zbiór reguł, zgodnie z którymi urządzenia tworzące sieć mogą łączyć się i wymieniać między sobą dane
4. repozytorium interoperacyjności – część zasobów ePUAP przeznaczona do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności
5. rejestr publiczny – ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, przykład:

*Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEiDG)*

*Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)*