|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu**Uchwała Rady Ministrów w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 – 2028”**Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące** – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu** Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji**Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu** Pani Agata Furgała – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, tel. 47 728 40 70, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl  | **Data sporządzenia**13 września 2024 r. **Źródło:** art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862)**Nr w wykazie prac: ID55** |
| **OCENA SKUTKÓW REGULACJI** |
| 1. **Jaki problem jest rozwiązywany?**
 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i zagwarantowanie porządku publicznego są jednymi z fundamentalnych aspektów funkcjonowania państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na państwo obowiązek zapewniania bezpieczeństwa obywateli a Radę Ministrów zobowiązuje do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego. Jednakże bezpieczeństwo na poziomie lokalnym w znacznej mierze zależne jest od skutecznej współpracy właściwych organów państwa z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Bezpieczeństwo, poza wymiarem kwantyfikowalnym utożsamianym zazwyczaj ze wskaźnikami dotyczącymi liczby czynów zabronionych czy skuteczności organów państwa w zakresie ścigania ich sprawców, zależne jest bowiem od jego społecznej percepcji, a w konsekwencji prowadzone w tym zakresie działania muszą uwzględniać lokalną specyfikę i potrzeby. W całym procesie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego istotną rolę należy przypisać społecznościom lokalnym tworzonym przez mieszkańców, którzy najlepiej potrafią zidentyfikować problemy i potrzeby swojej wspólnoty.Agresja, przemoc, konflikt i nietolerancja coraz mocniej wpisują się w świadomość współczesnego człowieka, stają się komponentami systemu informacji, życia codziennego, masowej kultury i rozrywki. Rośnie liczba nieletnich sprawców przestępstw, zachowania antyspołeczne przenoszą się do cyberprzestrzeni, gdzie widoczne są takie zjawiska jak hejt, cyberbullying, kradzież tożsamości, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw. Biorąc pod uwagę dane statystyczne przekazane przez KGP, w roku 2023 nastąpił nieznaczny spadek liczby przestępstw stwierdzonych, kryminalnych i pospolitych w porównaniu do roku 2022. Niepokój budzi wzrost liczby prób samobójczych w Polsce oraz fakt, iż co trzecia taka próba kończy się zgonem. Na szczególne podkreślenie zasługuje trend wzrostowy liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat. Rośnie także liczba wypełnionych przez Policję formularzy „Niebieska Karta – A”. Odnotowano wzrost liczby osób, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie/domowej oraz wzrost liczby osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie/domową. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to w 2023 liczba wypadków drogowych nieznacznie spadła. Porównywalnie z rokiem 2022 wygląda liczba śmiertelnych wypadków. Zanotowano spadek liczby rannych w wypadkach drogowych, wzrost natomiast jest widoczny w przypadku kolizji drogowych, których w roku 2023 było więcej. Czynnikiem, który ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest człowiek, którego zachowanie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Niepokojącym zjawiskiem jest istotny wzrost już w pierwszych czterech miesiącach roku 2024 (w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.) liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym i liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. *Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028* ma na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przestępczości i aspołecznych zachowań, jak i podejmowanie odpowiednich działań profilaktyczno-edukacyjnych oraz zwiększenie profesjonalizmu służb państwowych (np. Policja) i społecznych (np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe) w podejmowaniu działań na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Program wpisuje się w obszary, które zgodnie z założeniami *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju* mają wpływ na osiągnięcie jej celów. Rozpoznawanie, monitorowanie i zapobieganie zagrożeniom, a także zapewnienie skutecznych mechanizmów reagowania oraz podnoszenie skuteczności służb państwowych to warunki konieczne do prawidłowego funkcjonowania państwa oraz realizacji jego celów rozwojowych. Aktywizacja i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie skuteczności państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.Szeroki zakres działania organizacji pozarządowych powoduje, że w perspektywie występującego podwyższonego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, organizacje te coraz częściej włączają się w funkcjonowanie sfer, które dotychczas zastrzeżone były dla państwa. Organizacje pozarządowe potrafią mobilizować jednostki do działania, ale także skupiają i ukierunkowują ich aktywność, co może przełożyć się w przyszłości na minimalizację zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym ludziom. Organizacje pozarządowe odgrywają szczególnie istotą rolę w edukacyjnej działalności na rzecz bezpieczeństwa, która wiąże się z prowadzeniem szkoleń z zakresu ratownictwa i udzielania pomocy przedmedycznej, jak również organizacją kampanii społecznych, informujących o potencjalnych zagrożeniach czy patologiach społecznych. W tym zakresie członkowie organizacji pozarządowych częstokroć mogą stanowić także wsparcie dla profesjonalnych służb.  |
| 1. **Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt**
 |
| W odpowiedzi na wskazane w Programie problemy wskazano cel główny i cele szczegółowe:* cel główny: poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców społeczności lokalnych
* cele szczegółowe:
	+ cel nr 1: wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego
	+ cel nr 2: kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w miejscach publicznych społeczności lokalnych

W celu realizacji wyżej wymienionych założeń określono także 7 podstawowych obszarów zawierających kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:1. propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia – obszar kierowany do ogółu społeczeństwa
2. tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa – edukacja społeczna i rozwijanie umiejętności wszystkich grup wiekowych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
3. kształtowanie pożądanych postaw obywatelskich, społecznych i etycznych – edukacja prawna z zakresu bezpieczeństwa skierowana do wszystkich grup wiekowych,
4. propagowanie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród obywateli – obszar kierowany do wszystkich uczestników ruchu drogowego,
5. profilaktyka w zakresie oszustw na szkodę osób i podmiotów gospodarczych – wypracowanie dobrych praktyk - obszar kierowany do małych/średnich przedsiębiorców oraz (pośrednio) do nabywców towarów i usług,
6. budowa/modernizacja dróg/przejść dla pieszych – obszar kierowany do JST,
7. budowa/modernizacja monitoringu wizyjnego w przestrzeniach publicznych – obszar kierowany do JST.

Wyżej wymienione obszary skupiają się na:* diagnozie i eliminacji przestępczości i zachowań aspołecznych,
* edukacji medialnej, przeciwdziałaniu cyberprzemocy, rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,
* edukacji w sytuacjach zagrożenia kryzysowego, działaniach z zakresu zapobiegania radykalizacji, przestępstwom z nienawiści i przejawom mowy nienawiści, dyskryminacji, cyberprzemocy,
* edukacji i profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie oszustw na szkodę osób i podmiotów gospodarczych,
* działaniach inwestycyjnych mających na celu budowanie bezpiecznych przestrzeni.

Z perspektywy 17 lat obowiązywania czterech edycji Programu należy stwierdzić, że dzięki realizacji projektów, udało się zainicjować współpracę lokalnych podmiotów, które przygotowując wspólne przedsięwzięcia, przeprowadziły różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę różnych aspektów bezpieczeństwa na swoim terenie. Koordynacja i monitorowanie realizacji Programu będzie dokonywane na dwóch poziomach. Zadania wynikające z Programu na poziomie centralnym będzie koordynował minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „Koordynatorem Programu”. Zadania Koordynatora Programu:1. powołuje, w drodze zarządzenia, Zespół monitorujący do spraw realizacji *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej*,
2. corocznie określa harmonogram realizacji Programu, zasady naboru do konkursu na dofinansowanie projektów, w tym określa maksymalną wartość projektu, propozycję celów priorytetowych do dofinansowania w ramach celów szczegółowych, kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów,
3. informuje wojewodów o rozpoczęciu naboru do konkursu na dofinansowanie projektów,
4. wybiera projekty w oparciu o kryteria merytoryczne spośród projektów wskazanych do dofinansowania przez wojewodów,
5. przekazuje wykaz projektów do dofinansowania z rezerwy celowej ministrowi właściwemu do spraw finansów oraz wojewodom.

Na szczeblach wojewódzkich realizatorami Programu są wyznaczeni przez wojewodów Wojewódzcy Koordynatorzy Realizacji *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej*. Zadania na poziomie województwa:1. przekazanie do samorządów informacji o otwarciu naboru do konkursów na dofinansowanie projektów,
2. powołanie wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania, koordynacji i naboru wniosków, w skład którego poza przedstawicielami wojewody, wchodzą przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz w zależności od zakresu tematycznego projektów – przedstawiciele Straży Granicznej,
3. ocena projektów w oparciu o kryteria określone przez koordynatora programu, w tym dokonanie oceny projektów w oparciu o kryteria formalne,
4. przekazanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykazu rekomendowanych projektów zgłoszonych do dofinansowania,
5. koordynacja programu na poziomie lokalnym,
6. zapewnienie obiegu informacji pomiędzy koordynatorem programu a podmiotami współpracującymi na poziomie lokalnym,
7. monitorowanie osiągnięcia celów programu na obszarze województwa i przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu.

Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie.Podmiot realizujący zadania przedstawione w złożonym projekcie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. *w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych* podejmuje odpowiednie działania informacyjne. Doświadczenia poprzednich edycji programu „Razem bezpieczniej” a także wnioski wynikające z raportów ewaluacyjnych, jednoznacznie potwierdzały, iż program wykazał się dużą skutecznością. Jest on oceniany pozytywnie jako działanie przyczyniające się do zwiększenia realnego bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, co potwierdza zasadność jego kontynuowania. Program nie stanowi programu wieloletniego w rozumieniu art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).Projekt Programu jest wynikiem doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji czterech edycji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej,tj.w latach 2007-2015, w latach 2016 – 2017, latach 2018-2020 i latach 2022-2024, a także wniosków wynikających z raportów ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie MSWiA. Na tej podstawie zidentyfikowano potrzeby wynikające z wdrożenia kolejnej edycji programu „*Razem bezpieczniej*”.Ewolucja celów realizowanych w poprzednich edycjach Programu: |
| 2007-2015 | 2016-2017 | 2018-2020 | 2022-2024 |
| Cel główny:„Aktywizacja i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego”Cele szczegółowe:* Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
* Bezpieczeństwo w szkole,
* Przemoc w rodzinie,
* Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
* Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
* Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
* Ochrona dziedzictwa narodowego
 | Cel główny„Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”Cele szczegółowe:* Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
* Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
* Edukacja dla bezpieczeństwa.
 | Cel główny„Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”  Cele szczegółowe:* Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
* Bezpieczne przejścia dla pieszych,
* Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
* Edukacja dla bezpieczeństwa.
 | Cel główny„Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych” Cele szczegółowe:* Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
* Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania
 |
| Główne wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania efektywności programów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (załącznik), które były dofinansowane i zrealizowane w 2023 r.:* realizacja projektów w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do zwiększenia realnego bezpieczeństwa społeczności oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. dzięki budowie i modernizacji przejść dla pieszych, montowaniu systemu monitoringu oraz oświetlenia w miejscach publicznych, a także zrealizowanym działaniom z zakresu profilaktyki i edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
* wśród osiągniętych rezultatów wymieniano np. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, zwiększenie świadomości mieszkańców i odbiorców działań na temat zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych i zachowań aspołecznych, nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami, służbami mundurowymi i placówkami oświatowymi, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań, zmniejszenie przypadków przemocy w rodzinie, wzrost wykrywalności sprawców przestępstw pospolitych,
* pozytywnie oceniono wszystkie aspekty związane z procesem zarządzania Programem, w tym poziom jego koordynacji, przepływ informacji między instytucjami, proces oceny wniosków o dofinansowanie, jak i samą realizację projektów. Bardzo wysoko oceniono szczególnie współpracę z koordynatorami wojewódzkimi,
* wysoka użyteczność wdrażanych działań oraz trwałość uzyskanych rezultatów świadczy o bardzo dużym znaczeniu Programu w kontekście potrzeb społeczności lokalnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego, w związku z powyższym rekomenduje się kontynuację Programu.
 |
| 1. **Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?**
 |
| Z uwagi na zakres projektu nie ma potrzeby dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach. |
| 1. **Podmioty, na które oddziałuje projekt**
 |
| Grupa | Wielkość | Źródło danych  | Oddziaływanie |
| MSWiA | 1 |  | Koordynacja i monitorowanie realizacji programu na poziomie centralnym |
| Wojewodowie | 16 | Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) – GUS. Źródło danych:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-teryt/ | Koordynacja i monitorowanie realizacji programu na poziomie lokalnym  |
| Powiaty | 314 | Zaaktywizowanie jst. na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczania patologii – możliwość wnioskowania o środki z Programu  |
| Gminy | 2477 |
| Miasta | 1013 |
| Organizacje pozarządowe | 103,4 tys.  |  | Umożliwienie prowadzenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczania patologii – możliwość wnioskowania o środki z Programu |
| Mieszkańcy (obywatele) | Brak możliwości oszacowania |  | Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa |
| 1. **Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji**
 |
| Projekt uchwały Rady Ministrów *w sprawie przyjęcia Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028* został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji. Projekt został przekazany do konsultacji z wojewodami i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w ramach której stronę samorządową reprezentują przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich.Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. *o działalności lobbingowej* w procesie stanowienia prawa.Informacje o konsultacjach podane będą do wiadomości w dzienniku ogólnopolskim.Całość konsultacji zostanie oparta na zasadach wynikających z ustawy *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.* Jednocześnie w toku konsultacji projekt został skierowany do zaopiniowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na forum Rady Działalności Pożytku Publicznego. |
| 1. **Wpływ na sektor finansów publicznych**
 |
| (ceny stałe z 2023 r.) | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| **Dochody ogółem** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki ogółem** | - | 12,235 | 12,235 | 12,235 | 12,235 | - | - | - | - | - | - | 48,940 |
| budżet państwa | - | 12,235 | 12,235 | 12,235 | 12,235 | - | - | - | - | - | - | 48,940 |
| JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo ogółem** | - | -12,235 | -12,235 | -12,235 | -12,235 | - | - | - | - | - | - | -48,940 |
| budżet państwa | - | -12,235 | -12,235 | -12,235 | -12,235 | - | - | - | - | - | - | -48,940 |
| JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Źródła finansowania  | Rezerwa celowa z budżetu państwa: część 83, dział 758, rozdział 75818, kwota 12.000.000 zł/rok na zadania związane z finansowaniem projektów w ramach Programu, Budżet centralny MSWIA: część 42, dział 754, kwota 235.000 zł/rok na zadania o charakterze centralnym – nie wpłynie na limit budżetu przyznany MSWiA. |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Środki na realizację Programu będą przekazywane do budżetów wojewodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań mieszczących się w ramach Programu, a nie finansowanie w całości realizacji zadań. Mechanizm ten ma zmotywować jednostki samorządu terytorialnego do racjonalnego planowania budżetu, a organizacje pozarządowe do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* ustala się, że minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 20% kosztów projektu ogółem.Ponadto w celu przekazania lub wspólnego wykonywania zadań określonych w Programie, wojewodowie będą mogli zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego stosowne porozumienia administracyjne. W ramach projektów realizowanych w celach szczegółowych Programu jest przewidziane dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu mającego znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wsparcia inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa.Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokona podziału rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa na dofinansowanie projektów. Wojewoda przekaże środki na realizację projektów w formie dofinansowania:1. zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu przepisów ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* oraz ustaw: *o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym* lub *o samorządzie województwa*.

Rozwiązanie to zapewni płynność składania wniosków przez wojewodów o wykorzystanie środków ww. rezerwy celowej oraz płynność wydawania przez Ministra Finansów decyzji dla wojewodów w zakresie przeznaczenia jej środków, w szczególności mając na uwadze termin, o którym mowa w art. 154 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych*.Podmiot realizujący zadania przedstawione w złożonym projekcie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. *w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych* podejmuje odpowiednie działania informacyjne. |
| 1. **Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**
 |
| Skutki |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| W ujęciu pieniężnym(w mln zł, ceny stałe z 2023 r.) | duże przedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa |  |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe  | Aktywizacja i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną oraz działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, a także podmioty mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, w tym rodzin. |
| Niemierzalne |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń  | Wejście w życie ww. uchwały nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. |
| 1. **Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**
 |
| [x] nie dotyczy |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). | [ ]  tak[ ]  nie[x]  nie dotyczy |
| [ ]  zmniejszenie liczby dokumentów [ ]  zmniejszenie liczby procedur[ ]  skrócenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       | [ ]  zwiększenie liczby dokumentów[ ]  zwiększenie liczby procedur[ ]  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.  | [ ]  tak[ ]  nie[x]  nie dotyczy |
| Komentarz:  |
| 1. **Wpływ na rynek pracy**
 |
| Brak wpływu  |
| 1. **Wpływ na pozostałe obszary**
 |
| [ ]  środowisko naturalne[ ]  sytuacja i rozwój regionalny[ ]  sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe | [ ]  demografia[ ]  mienie państwowe[x]  inne: bezpieczeństwo | [ ]  informatyzacja[x]  zdrowie |
| Omówienie wpływu | Wdrożenie Programu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludności oraz promocję bezpiecznych zachowań i postaw społecznych. |
| 1. **Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**
 |
| Program realizowany będzie w ramach współdziałania ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jako głównego Koordynatora Programu, oraz wojewodów, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako podmiotów współpracujących. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi harmonogram realizacji Programu, zasady naboru do konkursu na dofinansowanie projektów, w tym określi maksymalną wartość projektu, propozycję celów priorytetowych do dofinansowania w ramach celów szczegółowych, kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów, a następnie poinformuje wojewodów o rozpoczęciu naboru do konkursu na dofinansowanie projektów, celem przekazania tej informacji do jednostek samorządu terytorialnego. Ostateczny wybór projektów do dofinansowania zostanie dokonany, po wstępnej selekcji przeprowadzonej na poziomie wojewodów, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Planowane jest utworzenie dodatkowego zespołu monitorującego do spraw realizacji *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej*, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.Do zadań Zespołu będzie należało w szczególności:* 1. koordynowanie i monitorowanie wdrażania Programu, a w tym:

a) nadzór nad realizacją celów Programu,b) opracowanie, na dany rok, harmonogramu realizacji Programu,c) przygotowanie listy projektów do realizacji w ramach Programu, poprzedzone określeniem na dany rok:* liczby projektów składanych przez wojewodów do dofinansowania,
* zasad dofinansowania z Programu dla jednego projektu,
* kryteriów formalnych oceny projektów;
	1. rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych projektów do dofinansowania z rezerwy celowej,
	2. przygotowanie projektu Raport postępu realizacji *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028.*

Planowany skład Zespołu:1. przewodniczący – kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach porządku publicznego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo inna wskazana osoba z tej komórki organizacyjnej;
2. członkowie – upoważnieni przedstawiciele:
3. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
4. ministra właściwego do spraw zdrowia,
5. Ministra Sprawiedliwości,
6. Komendanta Głównego Policji,
7. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
8. Komendanta Głównego Straży Granicznej,
9. Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 |
| 1. **W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**
 |
| Monitorowanie osiągnięcia celów szczegółowych Programu będzie prowadzone na szczeblu wojewódzkim. Efektem przeprowadzonego monitoringu będzie opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji projektów, które zostanie przedłożone do Koordynatora Programu w terminie do końca lutego. Następnie dane ze szczebla wojewódzkiego będą weryfikowane pod względem poziomu osiągnięcia celów szczegółowych założonych w projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu.Sprawozdanie wojewody stanowić będzie wkład do rocznego Raportu postępu realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 w danym roku sprawozdawczym.Program będzie podlegał corocznym badaniom ewaluacyjnym w zakresie efektów realizacji Programu, które będą miały na celu analizę i weryfikację osiągnięć Programu, ocenę skutków jego realizacji, a także identyfikację obszarów wymagających wsparcia.Koordynator Programu corocznie opracowuje raport z postępu jego realizacji, który będzie przedkładany wraz z wynikami badań ewaluacyjnych w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy do przyjęcia Radzie Ministrów. Raport z postępu za ostatni rok obowiązywania Programu będzie uwzględniać podsumowanie całości edycji. |
| 1. **Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**
 |
| Brak |