

DP-WL-0232-37/2022/MZ Warszawa /*elektroniczny znacznik czasu*/

**Pan**

**Marcin Warchoł**

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Sprawiedliwości

*Szanowny Panie Ministrze,*

odpowiadając na pismo z dnia 12 października 2022 r., nr DPG-II.407.4.2022, dotyczące wyjaśnień odnośnie zmiany art. 23 projektu ***ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym* (UC108)** polegającej naprzyznaniu ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, konsulowi, wojewodzie oraz Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców dostępu do informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK), uprzejmie dziękuję za przedstawioną w ww. piśmie propozycję zmiany omawianego przepisu projektowanej ustawy. Należy pozytywnie ocenić uwzględnienie w projektowanym art. 23 ust. 3 w pkt 4 ww. ustawy możliwości dostępu na żądanie wskazanych organów do danych zgromadzonych w KRK w przypadkach, gdy nie zostały wskazane ograniczenia ustawowe w dostępie.

Natomiast jeśli chodzi o propozycję Ministra Sprawiedliwości wskazującą na potrzebę sprecyzowania organu odpowiedzialnego w postępowaniu za skierowanie zapytania do KRK wydaje się, iż nie jest to faktycznie możliwe, lub może być znacznie utrudnione, z uwagi na fakt, że organy odpowiedzialne za ocenę przesłanek dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którymi będą zarówno konsul, minister spraw zagranicznych, wojewoda, czy Szef Urzędu, ale również organy konsultowane w procesie opiniowania zagrożeń, prowadzą w istocie odrębne postępowania i każdy z tych organów może posiadać informacje, które wskazywałyby na konieczność skierowania takiego zapytania do KRK.

Nie można podzielić stanowiska projektodawcy, że postępowania związane z prowadzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wykazem cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, nie spełniają warunku dostępu do KRK w brzmieniu proponowanego art. 23 ust. 3 pkt 4, w szczególności w sytuacji, w której Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może, na mocy art. 440 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), dokonać wpisu do wykazu cudzoziemców dotyczącego obronności lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dodatkowo należy zauważyć, że w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (etap KSE) na mocy dodanego art. 440a Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie wydawał decyzję o wpisaniu cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, bądź odmawiał jej wydania, która to odmowa będzie podlegała zaskarżeniu do ministra właściwego dla spraw wewnętrznych. Oznacza to, że w przypadkach innych niż wyroki sądów RP informacje wskazane we wnioskach o wpisaniu cudzoziemca do wykazu cudzoziemców organów wskazanych w art. 440 lub art. 441 (w tym np. prokuratury) będą musiały podlegać weryfikacji.

Wydaje się, iż docelową ścieżką współpracy powinny być rozwiązania eKRK, które ograniczałyby zakres informacji przekazywanych do organów właściwych dla danego postępowania lub umożliwiałyby przekazywanie wybranego zakresu informacji i – należy się zgodzić ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości – że niezbędne jest przeprowadzenie analizy pełnoskalowych procesów biznesowych w tym zakresie. Jeśli chodzi o zaproponowane rozwiązanie tymczasowe, na mocy którego informacje o skazaniach cudzoziemców byłyby eksportowane z KRK do Systemu Pobyt, to wydaje się, że taki serwis powinien raczej funkcjonować po stronie KRK a nie rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Odnosząc się natomiast do wskazanej w moim stanowisku z 10 maja 2022 r. uwagi dotyczącej ewentualnych skutków finansowych związanych z koniecznością dostosowania systemu AFIS do automatyzacji przekazywania danych daktyloskopijnych do systemu KRK uprzejmie wyjaśniam, że Policja  nie przewiduje przeprowadzenia prac mających na celu modyfikację systemu AFIS w związku z przedmiotowym projektem ustawy. Jednocześnie wyjaśniam, iż w efekcie przeprowadzonej modernizacji systemu AFIS obsługuje on aktualnie szereg formatów pliku NIST. Komunikacja pomiędzy AFIS a systemem KRK jest możliwa wyłącznie w przypadku użycia do wymiany danych daktyloskopijnych formatów NIST obsługiwanych przez AFIS. Obecnie system KRK nie posiada powyższej funkcjonalności. W celu zapewnienia kompatybilności pomiędzy systemami, prawdopodobnie konieczne będzie dostosowanie systemu KRK do systemu AFIS, co może rodzić skutki finansowe po stronie Ministra Sprawiedliwości.

*Łączę wyrazy szacunku,*

***Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji***

***z up. Bartosz Grodecki  
Podsekretarz Stanu***

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*