RM-06111-224-23

UCHWAŁA NR 232/2023

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, zmienionej uchwałą nr 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r., uchwałą nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. oraz uchwałą nr 255/2022 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację Programu ustala się na lata 2014–2024.”;

2) w załączniku do uchwały część „Streszczenie” otrzymuje brzmienie:

„Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (Program, PZIP) to strategiczny dokument określający działania Rady Ministrów zmierzające do rozwoju polskiej administracji publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych, a w efekcie usprawnienia funkcjonowania państwa oraz stworzenia warunków ułatwiających obywatelowi komunikację z administracją publiczną i wykorzystywanie zasobów informacyjnych i udostępnianych do jego potrzeb rozwiązań. Realizacja zaktualizowanej wersji Programu przewidziana jest na lata 2019–2024.

Program został przyjęty uchwałą nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. jako jeden z dokumentów wykonawczych do Strategii Sprawne Państwo 2020, a jego aktualizacja nastąpiła we wrześniu 2016 r. w drodze uchwały nr 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. oraz we wrześniu 2019 r. w drodze uchwały nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. Aktualizacja Programu w 2019 r. była przeprowadzona przy uwzględnieniu ewaluacji Programu przeprowadzonej w 2018 r. i zmian zachodzących w jego otoczeniu, które wykazały konieczność aktualizacji założeń programowych w obszarze cyfryzacji stanowiących odpowiedź na aktualne problemy i wyzwania w procesie transformacji cyfrowej państwa.

Okres obowiązywania PZIP został przedłużony do 31 grudnia 2023 r. uchwałą nr 255/2022 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. Ze względu na strategiczne znaczenie cyfryzacji dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, przyjęte zobowiązania międzynarodowe oraz potrzebę zagwarantowania ciągłości transformacji cyfrowej w Polsce konieczne jest wydłużenie obowiązywania Programu do 31 grudnia 2024 r.

PZIP jest kluczowym elementem systemu dokumentów krajowych o charakterze strategicznym, stanowiącym dokument wykonawczy do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), dalej jako „SOR”, oraz wszystkich dziewięciu strategii sektorowych w zakresie odnoszącym się do najważniejszych celów i priorytetów rozwojowych oraz innowacyjnych działań w obszarze związanym z cyfryzacją. Komplementarne względem Programu są przyjęte na gruncie już obowiązujących dokumentów rządowych założenia w obszarze związanym z dostępem do Internetu szerokopasmowego, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, otwieraniem danych, rozwojem kompetencji cyfrowych i sztucznej inteligencji w Polsce oraz rozwojem e-zdrowia, które określają cele i działania niezbędne do przeprowadzenia dla realizacji założeń zintegrowanej informatyzacji państwa wynikających z PZIP.

Program uwzględnia także uwarunkowania wynikające z przyjętych na gruncie europejskim dokumentów strategicznych.

Wprowadzenie do Programu określa ramy, będącej w toku, transformacji cyfrowej państwa, ale też pokazuje szerszą wizję państwa cyfrowego, której osiągnięcie zakłada się w dłuższej perspektywie. Z uwagi jednak na długoletnią perspektywę realizacji Programu zidentyfikowano w nim kluczowe kierunki interwencji, w ramach których zakłada się podejmowanie priorytetowych działań. Oznacza to, że nie wszystkie inicjatywy podejmowane na poziomie rządowym znajdują odzwierciedlenie w Programie, ale tylko te, których powodzenie warunkuje cały proces transformacji cyfrowej i możliwe są do przeprowadzenia w zakładanym okresie.

Punktem wyjścia dla określonych w Programie celów i działań jest diagnoza, która z jednej strony wskazuje na rezultaty realizowanego dotychczas Programu, a z drugiej – na problemy identyfikowane w zakresie zintegrowanej informatyzacji państwa oraz uwarunkowania mające wpływ na powodzenie zakładanych efektów i pozycję Polski wśród innych krajów europejskich.

Określony dla Programu cel główny obejmuje modernizację administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, co w efekcie ma wpłynąć na podniesienie jakości komunikacji obywateli i innych interesariuszy z administracją publiczną. Osiągnięcie celu głównego zakłada się przy uwzględnieniu trzech celów szczegółowych.

Realizację działań służących osiągnięciu celów Programu zakłada się w ramach trzech kierunków interwencji:

1. reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela;

2. implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej;

3. rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji oraz specjalistów technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Realizacja Programu z perspektywą do 2024 r. będzie polegała na kontynuacji przedsięwzięć realizujących cel główny PZIP, jakim jest modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami, oraz cele szczegółowe. Główny cel w obecnym brzmieniu obejmuje nadal aktualne priorytety w obszarze cyfryzacji państwa oraz zapewnia właściwe podstawy o charakterze strategicznym do realizacji projektów m.in. w zakresie e-administracji.

Postęp w realizacji Programu, w tym stanowiącego jego integralną część Planu działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu, będzie podlegał stałemu monitorowaniu w ramach systemu monitorowania ustalonego dla SOR oraz dziewięciu strategii sektorowych. Efekty Programu będą również monitorowane w oparciu o ustalone wskaźniki, które stanowią dane dostępne z aktualnie prowadzonych zarówno w Polsce, jak i na poziomie europejskim, badań. Realizacja Programu w 2024 r. będzie odbywała się również przez analizę monitorowania projektów oraz sprawozdań przyjmowanych przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC).

Program wskazuje także na źródła finasowania, z których mogą być pozyskiwane środki finansowe na realizację przewidzianych w nim działań, w tym zarówno krajowe środki publiczne, jak i pochodzące z programów Unii Europejskiej.

PZIP stanowi programowe odniesienie dla programu Fundusze Europejskie Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem programu FERC jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju przez realizację działań wynikających z programów rozwojowych i polityk publicznych m.in. PZIP. Natomiast realizacja celów KPO przyczynia się w istotny sposób do wdrażania europejskich projektów flagowych, określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie Rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r., dla których m.in. PZIP stanowi krajowe uwarunkowanie prawne.

Załącznikiem nr 2 do Programu jest Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu, opracowany w oparciu o propozycje z każdego z obszarów pozostających z zakresie kompetencji poszczególnych członków Rady Ministrów. Plan uwzględnia przedsięwzięcia, z których każde przypisane jest do konkretnego celu szczegółowego i kierunku interwencji, z określonym terminem realizacji i planowanym źródłem finansowania. Podkreślenia wymaga fakt, że projekty zawarte w załączniku nr 2 są corocznie monitorowane, a etapy wdrożenia zaplanowanych działań są sprawozdawane przed KRMC i publikowane na stronie KRMC.

PZIP jako program rozwoju przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów obejmuje swoim zakresem obowiązywania wszystkich członków Rady Ministrów oraz organy im podległe lub przez nie nadzorowane. Natomiast efekty działań zarówno sektorowych, jak i horyzontalnych, które będą podejmowane w ramach realizacji Programu, będą oddziaływały na terenie całego kraju. Jednak z uwagi na ustandaryzowany charakter projektowanych do wdrożenia rozwiązań cyfrowych nie jest wymagane różnicowanie podejścia do różnych typów terytoriów, na których będą one mogły być wykorzystywane. Przyjęte kierunki interwencji nie są zdeterminowane uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi czy środowiskowymi na konkretnym terytorium, a określone dla Programu cele są ukierunkowane w odniesieniu do całego kraju, bez uwzględnienia kontekstu przestrzennego.

Realizacja PZIP będzie natomiast wymagała ścisłej współpracy z samorządami, zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, w celu zapewnienia komplementarności i efektywności wdrażanych rozwiązań. W każdym z obszarów związanych z wdrażaniem rozwiązań o charakterze horyzontalnym, które z założenia mają służyć rozwiązywaniu problemów systemowych, będą niezbędne uzgodnienia, aby zostały uwzględnione potrzeby podmiotów z każdego z poziomów i z obszarów funkcjonowania państwa.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prezes rady ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/