**UZASADNIENIE**

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 198 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814). Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.

W § 1 wskazano zakres przedmiotowy rozporządzenia, który sprowadza się do określenia trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postepowaniach restrukturyzacyjnych.

W § 2 określono sposób doręczenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Doręczenie pisma następuje poprzez jego odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Przez system ten należy rozumieć system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, który został utworzony w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przy czym będzie to system teleinformatyczny   
o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), bowiem jak wynika z uzasadnienia do ustawy   
z dnia 6 grudnia 2018 r. – o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55)   
„w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym akta sprawy będą prowadzone   
w postaci elektronicznej. Tworzenie i przetwarzanie akt z wykorzystaniem technik informatycznych dopuszcza już art. 53 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Norma zawarta w tym przepisie ma walor ogólny i nie ma potrzeby jej powtarzania w innych aktach prawnych.”

Przez konto należy rozumieć zbiór danych identyfikujących tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Przy czym będzie to konto, to samo co do wnoszenia pism   
w postępowaniach sądowych. Natomiast przez właściciela konta należy rozumieć podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym.

Przez odebranie pisma należy rozumieć oznaczenie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, przez uwierzytelnionego uprawnionego użytkownika, faktu odebrania pisma. Uwierzytelnienie to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, czyli uprawnionego użytkownika, którą jest osoba fizyczna posiadającą nadane przez właściciela konta w tym systemie uprawnienie do odbioru pisma.

W przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dniu od dnia umieszczenia go na koncie, pismo uznaje się za doręczone w dniu następującym po upływie tego terminu.

W § 3 określono sposób przekazania nadawcy pisma elektronicznego potwierdzenia doręczenia pisma na konto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Zgodnie z projektowanym ust. 2 § 3 elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, chwilę jego odbioru, właściciela konta, któremu doręczono pismo, uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo, albo   
– w przypadku nieodebrania pisma – informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) oraz chwilę umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma.

Z uwagi na to, że ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. koniecznym jest, aby z tą datą weszło w życie przedmiotowe rozporządzenie.

Rozporządzenie nie wykonuje prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia   
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Rządowego Centrum Legislacji, stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe instytucje i organy Unii Europejskiej ani przez Europejski Bank Centralny.