**ODWRÓCNA TABELA ZGODNOŚCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TYTUŁ PROJKETU** | | **Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego[[1]](#footnote-1)1** | |
| **JEDN. RED.** | **TREŚĆ PRZEPISU/ÓW PROJEKTU** | | **UZASADNIENIE WPROWADZENIA PRZEPISU/ÓW** |
| Art. 2 pkt 5, 9-11 i 14 | Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…)  5) dane prywatne – każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu innego niż podmiot zobowiązany i przez niego wytworzoną;  (…)  9) interfejs programistyczny aplikacji – zbiór technicznych funkcji umożliwiających połączenie i wzajemną wymianę danych lub metadanych pomiędzy programami komputerowymi lub systemami teleinformatycznymi;  10) metadane – ustrukturyzowane informacje opisujące, tłumaczące, lokalizujące i ułatwiające odnalezienie, wykorzystanie lub zarządzanie informacjami, na które składają się w szczególności elementy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 6;  11) otwarte dane – informacje sektora publicznego utrwalone w postaci elektronicznej, udostępnione w otwartym formacie do ponownego wykorzystywania, spełniające łącznie warunki, o których mowa w art. 27 ust. 2;  (…)  14) portal otwartych danych – prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, powszechnie dostępny system teleinformatyczny, służący do udostępniania informacji sektora publicznego oraz danych prywatnych do ponownego wykorzystywania | | W art. 2 projektu ustawy wprowadzono słowniczek ustawowy, w którym zawarte zostały definicje sformułowane już na gruncie ustawy z dnia 28 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) oraz nowozdefiniowane pojęcia. Celem wprowadzenia do projektu ustawy słowniczka jest usystematyzowanie struktury pojęciowej regulacji ponownego wykorzystywania, uzupełnienia jej o nowe definicje oraz dostosowania niektórych z dotychczasowych pojęć do przepisów dyrektywy 2019/1024/UE. Większość zdefiniowanych pojęć stanowi implementację przepisów dyrektywy 2019/1024. Definicje danych prywatnych, interfejsu programistycznego aplikacji, metadanych, otwartych danych oraz portalu otwartych danych zostały wprowadzone do słowniczka ustawowego w związku z potrzebą doprecyzowania wykorzystywanych w przepisach projektu ustawy pojęć. |
| Art. 7 ust. 3 -5 | Art. 7. (…)  3. Do przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania przepisu art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się.  4. Do przetwarzania przez użytkownika, w celu ponownego wykorzystywania, danych osobowych:  1) osób pełniących funkcje publiczne mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji;  2) osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, w tym ich dane kontaktowe;  3) obejmujących nazwę (firmę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo imię i nazwisko kontrahenta podmiotu zobowiązanego;  4) osób wykonujących zawody lub działalność regulowaną w zakresie w jakim zostały udostępnione lub przekazane przez podmioty zobowiązane do ponownego wykorzystania  – przepisów art. 14 ust. 1–4 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.  5. Obowiązek, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia 2016/679, podmiot zobowiązany wykonuje przez zaktualizowanie danych odpowiednio na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na portalu otwartych danych lub w inny sposób. | | W art. 7 ust. 3 - 5 projektu ustawy dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przepisy te dotyczą art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1-4 oraz art. 19 RODO. Za wprowadzeniem wskazanych regulacji do projektu ustawy przemawiała konieczność usunięcie ewentualnych wątpliwości w zakresie obowiązków użytkowników informacji sektora publicznego w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazane przepisy w istotny sposób zmniejszają obciążenia podmiotów ponownie wykorzystujących informacje sektora publicznego. Jednocześnie nie wpływają na prawa osób, których dane dotyczą. Poza pkt 4 przepisy te obowiązywały już na gruncie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. |
| Art. 13 ust. 1 | Art. 13. 1. Podmiot zobowiązany odpowiada za zgodność z obowiązującymi przepisami, dostępność, poprawność, aktualność, kompletność i jakość informacji sektora publicznego, które udostępnia lub przekazuje do ponownego wykorzystywania. | | Art. 13 ust. 1 projektu ustawy wyraża zasadę odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za dane, która została dodana do katalogu zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego sformułowanego na gruncie ustawy z 2016 r. |
| Art. 28 | Art. 28. 1. W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości informacji sektora publicznego i danych prywatnych oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych na portalu otwartych danych, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program Otwierania Danych, zwany dalej „Programem” uwzględniając w szczególności:  1) aktualny stan udostępniania otwartych danych;  2) obowiązujący stan prawny;  3) kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych;  4) wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;  5) możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;  6) potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujące otwarte dane;  7) potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych danych.  2. Program ustalany jest na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w okresie jego obowiązywania.  3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje Program w drodze uchwały.  4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, przedstawia Radzie Ministrów informacje z realizacji Programu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który sporządzana jest informacja oraz końcowe sprawozdanie z realizacji Programu w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia.  5. Minister właściwy do spraw informatyzacji we współpracy z Pełnomocnikami, o których mowa w art. 35, dokonuje przeglądu Programu co 2 lata. | | Rozdział 6 projektu ustawy „Otwarte dane”, w którym znajduje się art. 28 zakłada przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczących Programu Otwierania Danych, które znajdują się obecnie w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.). Program ma na celu zwiększenia ilości oraz poprawę jakości informacji sektora publicznego, danych prywatnych oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych na portalu otwartych danych. Art. 28 zawiera m.in. przepis upoważniający ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania Programu Otwierania Danych, wyliczenie elementów treści jakie mają znaleźć się w dokumencie, a także wskazuje okres na jaki jest przyjmowany Program oraz formę jego opracowania. Należy zauważyć, iż obecnie realizowany jest Program Otwierania Danych Publicznych, przyjęty uchwałą Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych". którego okres obowiązywania został przewidziany na lata 2016-2020. Przedmiotowy przepis daje zatem podstawę do kontynuowania polityki publicznej w obszarze otwartości danych w drodze kolejnego dokumentu strategicznego. |
| Art. 34  Art. 35  Art. 36  Art. 37 | Art. 34. 1. Koordynatorem działań w ramach realizacji Programu, o którym mowa w art. 28, jest minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „Koordynatorem Programu”.  2. Obsługę merytoryczną, organizacyjno­­­‑prawną, techniczną i kancelaryjno­­­‑biurową Koordynatora Programu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.  Art. 35. 1. Realizowanie działań wynikających z Programu Otwierania Danych powierza się Pełnomocnikom do spraw otwartości danych, zwanych dalej „Pełnomocnikami”.  2. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, wyznaczani są przez właściwych ministrów, po jednym z każdego urzędu obsługującego ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  3. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, mogą być wyznaczeni przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz przez Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  4. Pełnomocników, o których mowa w ust. 2 i 3, powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pełnomocnik.  5. W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, w którym powołano Pełnomocnika.  6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno­­­‑prawną, techniczną i kancelaryjno­­­‑biurową Pełnomocnika zapewnia ministerstwo albo inny urząd, w którym powołano Pełnomocnika.  Art. 36. W ramach koordynowania działań wynikających z realizacji Programu Otwierania Danych do zadań Koordynatora Programu należy:  1) promowanie jednolitej polityki otwartego dostępu do danych;  2) wskazywanie kierunków rozwoju w zakresie otwartości danych, oraz inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie wspierania polityki otwartego dostępu do danych;  3) harmonizacja procesów wynikających z wdrażania Programu Otwierania Danych;  4) współpraca z Pełnomocnikami, w zakresie wdrażania Programu Otwierania Danych;  5) wsparcie Pełnomocników i podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 2, w udostępnianiu informacji sektora publicznego i metadanych;  6) zaplanowanie i skoordynowanie działań edukacyjnych, podnoszących kompetencje cyfrowe administracji w zakresie otwartości danych;  7) monitorowanie postępów w realizacji Programu Otwierania Danych;  8) współpraca z podmiotami zobowiązanymi, organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach w zakresie polityki otwierania danych.  Art. 37.  W ramach realizowanych działań wynikających z Programu Otwierania Danych do zadań Pełnomocnika, należy w szczególności:  1) zapewnienie należytego wdrażania Programu Otwierania Danych w jednostce organizacyjnej, w której został powołany oraz, o ile dotyczy, w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra albo Prezesa Rady Ministrów;  2) współpraca z Koordynatorem Programu w zakresie wdrażania Programu Otwierania Danych;  3) pozyskiwanie informacji sektora publicznego możliwych do udostępniania na portalu otwartych danych, będących w posiadaniu jednostki organizacyjnej, w której został powołany oraz, o ile dotyczy, w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra albo Prezesa Rady Ministrów;  4) ocena informacji sektora publicznego będących w posiadaniu jednostki organizacyjnej, w której został powołany oraz, o ile dotyczy, w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra albo Prezesa Rady Ministrów, pod względem ich jakości oraz użyteczności, do ich ponownego wykorzystywania;  5) przedstawianie Koordynatorowi Programu harmonogramu udostępniania nowych informacji sektora publicznego na portalu otwartych danych w każdym półroczu, będących w posiadaniu jednostki organizacyjnej, w której został powołany oraz, o ile dotyczy, organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra albo Prezesa Rady Ministrów, do weryfikacji pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 4;  6) monitorowanie jakości i aktualności informacji sektora publicznego oraz metadanych udostępnianych na portalu oraz formatów danych, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1;  8) współpraca, z komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej, w której został powołany oraz, o ile dotyczy, z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez właściwego ministra albo Prezesa Rady Ministrów, w zakresie poprawy jakości informacji sektora publicznego udostępnianych na portalu;  9) udzielanie opinii oraz podejmowanie działań, mających na celu podnoszenie świadomości pracowników jednostki organizacyjnej, w której został powołany oraz, o ile dotyczy, pracowników organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra albo Prezesa Rady Ministrów, w zakresie otwartości danych;  10) udział w posiedzeniach Pełnomocników organizowanych przez Koordynatora Programu;  11) składanie Koordynatorowi Programu rocznego sprawozdania z realizacji Programu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. | | Art. 34-37 znajdują się w rozdziale 8 projektu ustawy „Pełnomocnicy do spraw otwartości danych”. W obecnym stanie prawnym siec pełnomocników do spraw otwartości danych funkcjonuje na podstawie Programu Otwierania Danych Publicznych. Za ustawowym umocowaniem sieci pełnomocników przemawiają doświadczenia z okresu wdrażania Programu przez Ministerstwo Cyfryzacji w latach 2016-2020. W tym zakresie za niezbędne uznano również poszerzenie działalności pełnomocników na wielu poziomach instytucjonalnych. Uregulowanie działalności sieci pełnomocników w przepisach ustawowych pozwoli na ujednolicenie oraz lepszą koordynację działań w zakresie wdrażania polityki otwartości danych na różnych szczeblach administracji, a także przyczyni się do przyspieszenia procesu otwierania danych w Polsce oraz poprawy ich jakości. |
| Art. 44  Art. 45  Art. 46  Art. 47  Art. 48  Art. 49  Art. 50  Art. 51  Art. 52  Art. 53 | Art. 44. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276, 284 i 782) w art. 40k wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”.  Art. 45. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) w art. 49a wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”.  Art. 46. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w art. 25 ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669) zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”.  Art. 47. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:  1) w art. 80ce ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”;  2) w art. 100am ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”.  Art. 48. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 i 1798) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:  „Art. 4b. 1. Dane i informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru są przekazywane do ponownego wykorzystywania, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  2. Centralna Informacja przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane i informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru do ponownego wykorzystywania na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się do ponownego wykorzystywania także za pośrednictwem usług sieciowych.  3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 4b ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania i przekazywania danych i informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru.  4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj oraz zakres danych i informacji z Rejestru, udostępnianych na podstawie niniejszego artykułu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Rejestrze i ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.”.  Art. 49. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:  1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do portalu otwartych danych, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”;  2) użyte w art. 2 w ust. 3, w art. 7 ust. 1 pkt 4, w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 10 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „centralne repozytorium” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „portal otwartych danych”;  3) uchyla się art. 9a­­–9e;  4) po art. 15 dodaje się art. 15a w  brzmieniu:  „Art. 15a. 1. Podmiot obowiązany udostępniając informację publiczną na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji odpowiednio zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.  2. Brak określania przez podmiot obowiązany warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oznacza zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji bez spełnienia przez wnioskodawcę jakichkolwiek warunków.”  Art. 50. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) w art. 15 ust. 4 wyrazy „ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”.  Art. 51. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 46 ust. 3 wyrazy „ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”.  Art. 52. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 695) w art. 386 ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”.  Art. 53. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:  1) w art. 47 ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …)”;  2) w art. 48 ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. | | Art. 44-53 projektu ustawy zebrane zostały przepisy zmieniające (rozdział 10 projektu ustawy „Zmiany w przepisach obowiązujących”).  Projekt ustawy dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zmian:   1. będących konsekwencją wyodrębnienia z przedmiotowej ustawy regulacji dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej i wprowadzenia w projekcie ustawy przepisów odwołujących się do portalu otwartych danych, tj. art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 3, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 oraz uchylenia art. 9a – 9e, 2. dotyczących wprowadzenia w przepisach przedmiotowej ustawy regulacji umożliwiającej podmiotowi obowiązanemu, udostępniającemu informację publiczną na wniosek, określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji zgodnie z przepisami rozdziału 3 projektu ustawy, tj. dodanie po art. 15 przedmiotowej ustawy art. 15a.   Projekt dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 i 1798) w zakresie zmian dotyczących wprowadzenia w przedmiotowej ustawie przepisów regulujących udostępnianie i przekazywanie do ponownego wykorzystywania danych zgromadzanych w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API) poprzez dodanie po art. 4a przedmiotowej ustawy art. 4b. Jest to niezbędne z uwagi uznanie danych zgromadzonych w rejestrze za dane o wysokiej wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do dyrektywy 2019/1024.  Projekt ustawy dokonuje nowelizacji szeregu ustaw wprowadzając zmiany będące konsekwencją uchylenia ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z 2016 r. |
| Art. 54  Art. 55  Art. 56  Art. 57 | Art. 54. 1. Do spraw z zakresu przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.  Art. 55. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 49 oraz na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 56, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 31 ust. 6 oraz art. 19 ust. 3 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  2. Program Otwierania Danych przyjęty w drodze uchwały Rady Ministrów na podstawie art. 9e ustawy, o której mowa w art. 49, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Programem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy.  3. Centralne repozytorium prowadzone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 9b ustawy, o której mowa w art. 49, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy portalem otwartych danych, o którym mowa w art. 31 tej ustawy.  Art. 56. Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).  Art. 57. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. | | Art. 54-57 projektu ustawy zawierają przepisy przejściowe i przepisy końcowe (rozdział 11 projektu ustawy „Przepisy przejściowe i przepisy końcowe”). W art. 54 ust. 1 reguluje zasady stosowania przepisów projektowanej ustawy do spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. Art. 55 dotyczy natomiast przepisów wykonawczych wydanych na podstawie uchylanej ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W artykule tym uregulowano zawarto również przepisy przejściowe dotyczące Programu Otwierania Danych oraz Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. |

1. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2019/1024 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019 r., str. 56). [↑](#footnote-ref-1)