**Zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach opiniowania do projektu uchwały Rady Ministrów**

**w sprawie Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027 (dalej „projektu POD”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot zgłaszający uwagi lub propozycje** | **Jednostka redakcyjna**  **do której jest zgłaszana uwaga** | **Treść uwagi (propozycja zmian)** | **Stanowisko MC** |
| 1. | **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** | Projekt POD | (str. 22) - po słowach „Wśród danych administracji rządowej wyróżnia się w szczególności następujące kategorie:” należy dodać „obronność”; | **Uwaga nieuwzględniona.**  Kategorie danych ujęte w diagnozie projektu POD, są tożsame z kategoriami wdrożonymi w portalu.dane.gov.pl. W celu osiągniecia interoperacyjności portalu z innymi europejskimi portalami otwartych danych, zaplanowano dostosowanie portalu dane.gov.pl do specyfikacji DCAT-AP. Kategorie danych zostaną w przyszłości zmienione i przyjęte zgodnie z wytycznymi DCAT-AP. |
| 2 | **Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych** | Projekt POD  Działanie 5.4.1. | W trybie zmian przesyłam uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021 – 2027 (ID101) uwzględniające dotychczasowe i planowane działania sieci archiwów państwowych w obszarze otwierania danych. Uwagi dotyczą uzupełnienia rozdziału *5.4.1.Zapewnienie powszechnej dostępności zasobów kultury* oraz Załącznika nr 1 tabela *Cel szczegółowy 5.4. - Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych* str. 112/113.  Dodanie działań:  1. Rozwój serwisu szukajwarchiwach.gov.pl  2. Integracja wyszukiwarki repozytorium KRONIK@ z wyszukiwarką serwisu Szukaj w Archiwach | **Uwag uwzględniona** w zakresie dodania do projektu POD działania pt. Integracja wyszukiwarki repozytorium KRONIK@ z wyszukiwarką serwisu Szukaj w Archiwach.  Jako organ wiodący, w działaniu drugim ujęty zostanie KPRM.  W załączniku nr 1 do projektu POD, w tabeli nr 1 i 2 zostaną wskazani jedynie realizatorzy programu, czyli członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.  **Uwaga nieuwzględniona** w zakresie dodania do projektu POD działania pt. *Rozwój serwisu szukajwarchiwach.gov.pl*.  Serwis szukajwarchiwach.gov.pl już funkcjonuje, jest dostępny publicznie. Projekt POD natomiast przedstawia działania na przestrzeni lat 2021-2027. W propozycji NDAP nie przedstawiono uzasadnienia, w jakim zakresie miałby nastąpić rozwój serwisu w latach obowiązywania POD 2021- 2027. |
| 3 | **Polska Akademia Nauk**  **Poznańskie centrum superkomputerowo-sieciowe** |  | Rozwój infrastruktury informatycznej nauki (e-Infrastruktury) prowadzony w Polsce w środowisku jednostek naukowych, oparty jest na unikatowym ekosystemie jednostek wiodących MAN oraz KDM i realizuje cele Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Research Area) powiązane z europejską wizją otwartości, w szczególności w odniesieniu do otwartych innowacji i otwartej nauki. Polska, przy dobrej integracji i współpracy jaką osiągnęły centra MAN  i KDM m.in. w realizacji krajowych usług chmurowych, może odgrywać bardziej aktywną rolę zarówno w odniesieniu do integracji, bezpiecznej federacji  i konsolidacji istniejących, jak i prototypowaniu nowych usług przechowywania, przetwarzania i dostępu do danych. Nie bez znaczenia jest wypracowany przez lata, skuteczny model finansowania utrzymania i rozwoju krajowej  e-Infrastruktury i jej usług w ramach działalności jednostek wiodących MAN  i KDM. Skutkiem takiej owocnej formy współpracy była i jest wspólna realizacja projektów krajowych, jak np.:   1. PLATON – Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych (22 partnerów) 2. NEWMAN – Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki (21 partnerów) 3. 100NET – Optyczna siec naukowa nowej generacji (5 partnerów) 4. MAN-HA – Realizacja w MANach Usług Krytycznych o Wysokim Poziomie Niezawodności (21 partnerów) 5. Krajowy Magazyn Danych i Krajowy Magazyn Danych 2 – infrastruktura rozproszonego systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, który dostarcza wydajnych metod dostępu do danych oraz operacji na danych oraz zapewnia wysoki poziom wiarygodności, niezawodności oraz bezpieczeństwa danych (8 partnerów) 6. PL-GRID, PL-GRID Plus, PL-GRID NG – Dziedzinowo zorientowane usługi  i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki  w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (5 partnerów) 7. PIONIER–LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych  z Ekosystemami Innowacji (21 partnerów) 8. PRACE–LAB, PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie wraz z budową krajowej rozproszonej  e-Infrastruktury danych ( narodowa e-Infrastruktura HPC oraz chmury na potrzeby nauki, administracji gospodarki)   Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy o uzupełnienie POD w następującym zakresie:   1. W Celu głównym (str. 29):    1. Zmiana pierwszego celu głównego POD na:  Zwiększenie podaży i poprawa jakości danych dostępnych dla każdego użytkownika w celu ponownego wykorzystania    2. Dodanie celu głównego w postaci:  Zdefiniowanie kluczowych usług danych dla administracji rządowej, gospodarki i nauki wraz z definicją struktur metadanych API, zgodnych z europejską strategią w zakresie danych 2. W Celu Szczegółowym 1    1. Dodanie punktu 5.1.6 Współpraca z konsorcjum PIONIER    2. zrzeszającym jednostki wiodące MAN i KDM   Działania:  - Utworzenie modelu federacyjnego jako podstawy do otwartego udostępniania danych  - Przygotowanie katalogu usług przechowywania, przetwarzania  i udostępniania danych, jakie w realizacji POD będą zapewnione przez jednostki wiodące MAN i KDM w ramach budowanej infrastruktury informatycznej nauki;  - Włączenie Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER – agregatora zasobów kultury w wymianę metadanych o obiektach cyfrowych (ponad 7,3 mln obiektów) z portalem dane.gov.pl  - Opracowanie polityki bezpieczeństwa udostępniania danych wrażliwych   * 1. Dodanie do końcowych Zaleceń:   - Uwzględnienie współpracy z Konsorcjum PIONIER odnośnie do wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki w zakresie przechowywania, przetwarzania i udostępniania otwartych danych  i usług  - Uwzględnienie współpracy z portalem fbc.pionier.net.pl oraz  z portalem otwartanauka.pl   1. **W Celu Szczegółowym 3**    1. Dodanie punktu 5.3.5 Współpraca administracji, nauki  i gospodarki w otwartym ekosystemie danych       1. Powołanie grupy ekspertów reprezentowanych przez wyżej wymienione sektory   Działania:  - Powołanie międzyresortowego zespołu ds. dostępu do danych na potrzeby badań naukowych  - Upowszechnienie informacji o projektach realizowanych w sektorach, które powiązane są z otwartym dostępem do danych  w celu zapewnienia ich widoczności na poziomie centralnym   1. **W Celu Szczegółowym 4**    1. Uwzględnienie następujących faktów       1. W dniu 29 lipca 2020 r powołana została asocjacja EOSC AISBL i Polska przystąpiła do partnerstwa EOSC, wskazując swojego reprezentanta - Narodowe Centrum Nauki. Dodatkowe zgłoszenia przystąpienia do asocjacji EOSC wystosowało wiele krajowych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.       2. Zastąpienie Działania:  2. Udział Polski w pracach na rzecz utworzenia EOSC działaniem:  2. Uwzględnienie informacji wynikających z udziału Polski w pracach na rzecz EOSC       3. Dodanie Działania: Włączenie do działań POD ekspertów dotychczasowego MNiSzW ds. EOSC 2. **W Celu Szczegółowym 5**    1. Uwzględnienie współpracy z reprezentantem w komitecie doradczym ds. otwartej nauki UNESCO i dokumentów UNESCO dot. otwartej nauki (<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409>)   **6. Uzupełnienie Załącznika 1 o listę jednostek wiodących MAN/KDM we współpracy z którymi będzie realizowany Program Otwierania Danych**  MAN Nazwa Jednostki Wiodącej  1. BIAMAN Politechnika Białostocka  2. BYDMAN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  3. CZESTMAN Politechnika Częstochowska  4. TASK Politechnika Gdańska  5. KIELMAN Politechnika Świętokrzyska  6. KOSMAN Politechnika Koszalińska  7. CYFRONET Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  8. LUBMAN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  9. LODMAN Politechnika Łódzka  10. OLMAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  11. MAN OPOLE Uniwersytet Opolski  12. PCSS Instytut Chemii Bioorganicznej PAN KDM  13. PULMAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach  14. RADMAN Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu -  15. RMSK Politechnika Rzeszowska -  16. AMSK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  17. ŚASK Politechnika Śląska  18. TORMAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu -  19. ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego  20. NASK Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa -  21. WCSS Politechnika Wrocławska KDM  22. ZIELMAN Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego   1. **Dodanie jednostek wiodących MAN/KDM jako organów współpracujących w działaniach: 10, 37, 45, 47, 60, 61** 2. **Dodanie do Tabeli 2 w Załączniku 1 następujących pozycji:**   69. Federacja Bibliotek Cyfrowych , fbc.pionier.net.pl, Prace w toku, 2027, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe  70. Czasopisma PAN, Prace w toku, 2027, Polska Akademia Nauk   1. **Dodanie do Załącznika 1 tabeli ze źródłami danych funkcjonującymi na przykład w ramach konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL**   - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Instytut Matematyczny PAN, <https://rcin.org.pl/dlibra>  - Federacja Bibliotek Cyfrowych Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, <https://fbc.pionier.net.pl/>  - Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Warszawski, http://lectorium.edu.pl/en/  - Cyfrowe kolekcje w chmurze – LoCloud, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, https://locloud.pl/  - Polska Bibliografia Literacka, Instytut Badań Literackich PAN, https://pbl.ibl.waw.pl/  - iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych, Instytut Slawistyki PAN https://ispan.waw.pl/ireteslaw/  - iSybislaw - bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego, Instytut Slawistyki PAN http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/  - Archiwum Cyfrowe Marii Janion, Instytut Badań Literackich PAN http://janion.pl/items/browse  - Archiwum Kobiet, Instytut Badań Literackich PAN http://www.archiwumkobiet.pl/  - Atlas Fontium Instytut Historii PAN http://www.atlasfontium.pl/  - Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii PAN http://www.slownik.ihpan.edu.pl/  -Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu, Instytut Języka Polskiego PAN https://stnt.ijp.pan.pl/  -MIRELA, Grupa robocza DARIAH-PL MIR https://mir-wg.dariah.pl/repo/dlibra  - CADIS Instytut Sztuki PANhttp://cadis.ispan.pl/  - IURA źródła prawa dawnego Uniwersytet Jagielloński https://iura.uj.edu.pl/dlibra | **Ad 1. Uwaga nieuwzględniona.**  Upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z poźn. zm) przedstawia cel, jak i wytyczne opracowania Program Otwierania Danych.  **Ad 2. Uwaga nieuwzględniona.**  Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie POD, ze względu na charakter - akt wewnętrzny, obowiązuje tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. W związku z tym brak podstaw do włączenia wymienionych w uwadze projektów do zakresu działań POD. Przedstawione projekty nie mają uzasadnienia do narzucania celów w POD.  **Ad 3:** **Uwaga nieuwzględniona.**  Niecelowym jest wpisywanie do programu działania, które może zostać zrealizowane na poziomie współpracy pełnomocników ds. otwierania danych, powoływanych w każdym resorcie. Ponadto, projektowana ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zakłada możliwość powoływania pełnomocnika w innych podmiotach (na zasadzie fakultatywności).  Odnosząc się do propozycji powoływania międzyresortowego zespołu ds. dostępu do danych na potrzeby badań naukowych - inicjatorem takiego zespołu wydaje się, że być powinien właściwy przedstawiciel MNISW. Ponadto, problematykę powoływania zespołów międzyresortowych określa ustawa o Radzie Ministrów. Mając na uwadze upoważnienie ustawowe projekt POD jest dokumentem horyzontalnym odnoszącym się do każdej grypy danych, nie tylko danych badawczych.  **Ad 4: Wyjaśnienie**  Za działanie zaprojektowane w projekcie POD w zakresie EOSC odpowiada MNiSW. Rozdział 5.4.2. projektu POD zostanie zaktualizowany o informacje nt. EOSC.  **Ad 5.** **Uwaga nieuwzględniona.**  Propozycja ta nie została zgłoszona przez realizatora programu, członka Rady Ministrów – Ministra Edukacji i Nauki.  **Ad 6-9.**  **Uwaga nieuwzględniona.**  Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie POD, ze względu na charakter - akt wewnętrzny, obowiązuje tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. W związku z powyższym, realizatorami projektu POD mogą być członkowie Rady Ministrów oraz GUS. I zgodnie z tą formułą, w załączniku nr 1 , w tabeli nr 1 i 2 zostaną wskazani jedynie realizatorzy programu, czyli członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (we wspomnianych tabelach, wymienione jednostki podległe i nadzorowane zostaną wykreślone i zastąpione przez odpowiedni resort). |
| 4 | **Polska Akademia Nauk** |  | Repozytoria danych naukowych są obecnie utrzymywane w infrastrukturze informatycznej nauki. Trwa ich rozwój w oparciu o duże projekty inwestycyjne z Mapy Infrastruktur Badawczych, jak DARIAH, czy Krajowe Magazyny. Inicjatywa ustawodawcza skupia się na nauce i kulturze, chociaż Europejska strategia w obszarze otwartych danych wymienia 9 przestrzeni. W sektorze nauki, w sprawach udostępniania danych, mamy w Europie bardzo dobrą pozycję, więc należałoby obecnie doświadczenia wziąć pod uwagę. W kulturze również istnieje już od lat sieć dobrze działających bibliotek, powszechnie znana federacja FBC, która agreguje polskie zasoby kultury na rzecz Europeany. Ponadto, istnieją liczne muzea cyfrowe, projekt POD nie bierze ich pod uwagę. | **Uwaga nieuwzględniona.**  Stanowisko j.w. dot. pkt 6-9. |