|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu**Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym**Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące**Ministerstwo Finansów**Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu** Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów**Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu**Aleksandra Ostapiuk - Dyrektor Departamentu Prawnegotel.694-38-17, aleksandra.ostapiuk@mf.gov.pl  | **Data sporządzenia:**31.01.2022 r.**Źródło:**inicjatywa własna**Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów****UD317** |
| **OCENA SKUTKÓW REGULACJI** |
| 1. **Jaki problem jest rozwiązywany?**
 |
| Dynamiczny rozwój rynku finansowego, rozszerzanie katalogu oferowanych usług finansowych oraz coraz większe ich skomplikowanie wskazują na pilną potrzebę wzmocnienia ochrony klientów korzystających z usług oferowanych na tym rynku m.in. poprzez edukację finansową. Liczba skarg dotyczących naruszeń praw konsumentów wpływająca do instytucji odpowiedzialnych za ochronę interesów konsumentów wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego. W celu zwiększenia świadomości finansowej Polaków ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku[[1]](#footnote-1) utworzono Fundusz Edukacji Finansowej (Fundusz), którego zadaniem jest przeznaczanie środków na finansowanie edukacji finansowej. Kierunki i sposób realizacji zadań Funduszu wyznacza Rada Edukacji Finansowej (Rada). Natomiast obsługę i realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu zapewnia Rzecznik Finansowy.Z uwagi na zgłaszane przez Rzecznika Finansowego wątpliwości prawne dotyczące dopuszczalności dokonywania wydatków z Funduszu na realizację ustawowych zadań z zakresu edukacji finansowej, Rada nie mogła podejmować decyzji związanych z dysponowaniem środkami Funduszu. Tym samym obecna konstrukcja regulacji prawnych w zakresie dysponowania środkami Funduszu zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym[[2]](#footnote-2), zwanej dalej „ustawą”, wymaga zmiany w zakresie określenia podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności formalnych i prawnych związanych z Funduszem, a także sposobu dokonywania tych czynności. Powyższe jest niezbędne w celu uruchomienia środków zgromadzonych w Funduszu.  |
| 1. **Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt**
 |
| Projekt przewiduje utworzenie Fundusz Edukacji Finansowej (FEF) będącego państwowym funduszem celowym, którego zasady działania są określone w ustawie o finansach publicznych. FEF zastąpi obecny Fundusz. Bazując na konstrukcji ustawy o finansach publicznych projektowane przepisy wskazują, że dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych, (obecnie ustawa stanowi, że środkami Funduszu dysponuje Rzecznik Finansowy). Zmiany te pozwolą na efektywne wykorzystanie środków FEF na działania z zakresu edukacji finansowej, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji finansowych społeczeństwa. Przychodami FEF będą wpływy z tytułu:1. kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7 i art. 3h ust. 2 pkt 2 tej ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059, z późn. zm.), z wyjątkiem kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.) oraz art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1844, z późn. zm.);
2. kar pieniężnych, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275);
3. kar pieniężnych, o których mowa w art. 159 ust. 5a, art. 183 ust. 4a i art. 193 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.);
4. kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
5. odsetek;
6. innych źródeł.

Obecnie przychodami Funduszu są wpływy z kar określonych w pkt 1-3 (art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy). Dodatkowo FEF będzie uzyskiwał wpływy z kar nakładanych przez Rzecznika Finansowego w trybie art. 32 ustawy, które dotychczas stanowiły dochód budżetu państwa. Przychodami FEF będą również odsetki od zgromadzonych środków oraz przychody z innych źródeł (np. darowizny, spadki). Odmiennie niż dotychczas FEF, z uwagi na swój status prawny, nie będzie mógł uzyskiwać przychodów z lokowania swoich środków. Dotychczas środki Funduszu pochodzące z kar wymienionych w art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy mogły być wydatkowane jedynie w przypadku, gdy decyzje w tych sprawach stały się ostateczne lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu w tych sprawach, co powodowało, że zdecydowana większość środków znajdujących się na stanie Funduszu nie mogła być wydatkowana. W projektowanym stanie prawnym środkami FEF pochodzącymi z tych kar będzie można dysponować bez względu na to, czy decyzje w tych sprawach stały się ostateczne, czy też wyrok sądu w tych sprawach uprawomocnił się. Ponadto FEF, na jego wniosek, będzie mogła być udzielona przez ministra właściwego do spraw budżetu nieoprocentowana pożyczka z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu zmniejszonych albo uchylonych kar pieniężnych, o których mowa w projektowanym art. 43g pkt 1–4. Środki FEF analogicznie jak obecnie będą przeznaczane na zadania związane z edukacją finansową, w tym na: 1. opracowywanie i realizację strategii edukacji finansowej;
2. organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa;
3. opracowywanie i realizację programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających;
4. opracowywanie dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej innych niż wymienione w pkt 1 i 3;
5. wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego;
6. przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej.

Zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej Przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister do spraw instytucji finansowych. Członkami nowej REF będą, tak jak dotychczas, przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, Prezesa UOKiK, Przewodniczącego KNF, Prezesa NBP, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przewiduje się, że dotychczasowi członkowie Rady oraz jej Przewodniczący staną się członkami nowej REF. Zadania REF zostały doprecyzowane. Do zadań REF będzie należało w szczególności:1. wyznaczanie kierunków realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu i określanie sposobu ich realizacji;
2. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących edukacji finansowej przedstawianych przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
3. opracowywanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących edukacji finansowej;
4. opiniowanie projektów dokumentów dotyczących edukacji finansowej.

Projektowane zmiany zarówno w zakresie zmiany statusu prawnego funduszu gromadzącego środki na finansowanie edukacji finansowej jak i dysponenta tego funduszu pozwolą na skuteczne inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie (np. poprzez dofinansowanie) działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie finansów oraz ochrony interesów klientów rynku finansowego a także na efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na te cele. |
| 1. **Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?**
 |
| Ze względu na charakter projektowanych rozwiązań, odstąpiono od prowadzenia analiz prawno-porównawczych. |
| 1. **Podmioty, na które oddziałuje projekt**
 |
| Grupa | Wielkość | Źródło danych  | Oddziaływanie |
| Minister właściwy do spraw instytucji finansowych | 1 |  | * wykonywanie zadań dysponenta FEF
* powoływanie członków REF
* wyznaczanie przewodniczącego REF
 |
| Rada Edukacji Finansowej | 12 osób | Projektowane regulacje | Realizacja zadań opisanych w pkt 2 OSR |
| Rzecznik Finansowy | 1 |  | Redukcja obowiązków związanych z obsługą i realizacją zadań w zakresie edukacji finansowej oraz dysponowaniem środkami Funduszu. |
| Obywatele, w tym przedsiębiorcy | - | - | Podniesienie kompetencji finansowych społeczeństwa.  |
| 1. **Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji**
 |
| Projekt ustawy w ramach konsultacji publicznych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.Dodatkowo projekt zostanie przekazany do konsultacji i opiniowania Rzecznikowi Finansowemu, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA, Giełdzie Papierów Wartościowych, Radzie Edukacji Finansowej, Prokuratorii Generalnej RP.Przewidywany czas konsultacji publicznych to 21 dni od dnia udostępnienia projektu w serwisie Rządowy Proces Legislacyjnym.Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.). Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe.  |
| 1. **Wpływ na sektor finansów publicznych**
 |
|  | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| **Dochody ogółem** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **329,8735** |
| budżet państwa | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -1,1 |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rzecznik Finansowy | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,1265 |
| Fundusz Edukacji Finansowej | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 331,1 |
| **Wydatki ogółem** | **29,9885** | **49,9885** | **49,9885** | **49,9885** | **49,9885** | **49,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **29,9885** | **429,8735** |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusz Edukacji Finansowej: | 29,9885 | 49,9885 | 49,9885 | 49,9885 | 49,9885 | 49,9885 | 29,9885 | 29,9885 | 29,9885 | 29,9885 | 29,9885 | 429,8735 |
| -edukacja finansowa | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 430 |
| -wynagrodzenie Rzecznika Finansowego | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,1265 |
| **Saldo ogółem** | **0** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** |
| budżet państwa | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -1,1 |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rzecznik Finansowy | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,0115 | -0,1265 |
| Fundusz Edukacji Finansowej | 0,1115 | -19,8885 | -19,8885 | -19,8885 | -19,8885 | -19,8885 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | -98,7735 |
| Źródła finansowania  | Wydatki FEF na zadania związane z edukacją finansową finansowane będą realizowane z przychodów uzyskiwanych przez ten Fundusz. W latach 2023-2027 wydatki te będą również finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu w ubiegłych latach (**105 mln zł** – patrz akapit 2 w wierszu „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i…”).  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Przychodami FEF będą tak jak dotychczas wpływy z kar, o których mowa w art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Dodatkowo FEF będzie uzyskiwał wpływy z kar nakładanych przez Rzecznika Finansowego w trybie art. 32 ustawy, które dotychczas stanowiły dochód budżetu państwa. Rzecznik Finansowy w 2019 roku nałożył kary w wysokości 175 tys. zł., w 2020 roku – 30 tys. zł, co daje łącznie **205 tys. zł**[[3]](#footnote-3). Na podstawie tych danych można oszacować, że średnia wysokość dochodów budżetu państwa z tytułu tych kar wynosiła około 100 tys. zł. rocznie. Zatem można założyć, że wprowadzenie zmian w zakresie katalogu przychodów FEF wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu państwa o około 100 tys. zł rocznie. O tę kwotę w konsekwencji wzrosną roczne przychody FEF. Przychodami FEF będą mogły być również odsetki od zgromadzonych środków oraz przychody z innych źródeł (np. darowizny, spadki). Odmiennie niż dotychczas FEF, z uwagi na swój status prawny, nie będzie mógł uzyskiwać przychodów z lokowania swoich środków. Na podstawie projektowanych przepisów FEF przejmie środki likwidowanego Funduszu. Nie jest możliwe dokładne oszacowanie wysokości środków FEF na dzień wejścia w życie ustawy, gdyż są one uzależnione od wysokości wpływów z kar pieniężnych stanowiących przychód Funduszu nakładanych przez inne organy na instytucje finansowe, które wpłyną do Funduszu w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy, jak również od ewentualnej konieczności zwrotu środków z kar już wpłaconych, które w tym okresie, w toku postępowań administracyjnych lub sądowych mogą zostać uchylone lub zmniejszone, czego konsekwencją będzie obowiązek ich zwrotu ze środków Funduszu. Wysokość środków pozostających w Funduszu wynosi **ok. 105 mln zł**[[4]](#footnote-4). Jednocześnie z uwagi na charakter wpływów do FEF nie jest możliwe dokładne oszacowanie prognozowanych przychodów. Przyjmuje się jednak, że roczne przychody Funduszu co do zasady nie ulegną znacznej zmianie tj. będą wynosiły podobnie jak obecnie **około 30 mln zł** rocznie. Wyjątkiem jest zwiększenie dochodów wynikające z uzyskiwania przez Fundusz przychodów z kar nakładanych przez Rzecznika w trybie art. 32 ustawy (patrz akapit powyżej). Z uwagi na precyzyjne określenie w projekcie charakteru prawnego FEF środki znajdujące się w nim będą wydatkowane na cele określone w projekcie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.Dotychczas środki Funduszu pochodzące z kar wymienionych w art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy mogły być wydatkowane jedynie w przypadku, gdy decyzje w tych sprawach stały się ostateczne lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu w tych sprawach, co powodowało, że zdecydowana większość (aktualnie ok. 98%) środków znajdujących się na stanie Funduszu nie mogła być wydatkowana. Natomiast środkami FEF pochodzącymi z tych kar będzie można dysponować bez konieczności spełnienia ww. warunku, gdyż w przypadku konieczności zwrotu zmniejszonych albo uchylonych ww. kar pieniężnych na rachunek FEF będą mogły być przekazane środki z budżetu państwa w postaci pożyczki. Nie jest jednak możliwe oszacowanie wysokości takiej wpłaty, z uwagi na fakt, że dotychczas z Funduszu nie były dokonywane żadne zwroty. W 2022 roku Funduszowi Edukacji Finansowej może zostać udzielona przez ministra właściwego do spraw budżetu dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot w tym roku środków finansowych z tytułu zmniejszonych albo uchylonych kar pieniężnych. Powierzenie Ministerstwu Finansów (MF) obsługi FEF pozostanie bez wpływu na budżet państwa, ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane w ramach limitu wydatków części 19 budżetu państwa bez konieczności jego zwiększania. W związku z tymi zadaniami MF nie planuje utworzenia nowej komórki organizacyjnej ani nie zamierza zwiększać limitu zatrudnienia. Zadania związane z obsługą FEF będą realizowały już istniejące komórki organizacyjne MF.Nastąpi zmniejszenie obowiązków Rzecznika Finansowego wynikających z ustawy – nie będzie on już obsługiwał Funduszu ani realizował zadań finansowanych ze środków tego Funduszu, w związku z czym nie będzie pobierał wynagrodzenia przewidzianego w art. 43c ust. 7 ustawy. Wynagrodzenie Rzecznika Finansowego, o którym mowa w ww. przepisie, wyniosło od 2019 r. do listopada 2021 r. –  **32 212,78 zł**[[5]](#footnote-5). Na podstawie tych danych można oszacować, że w ujęciu rocznym Rzecznik Finansowy otrzymywał wynagrodzenie z tytułu obsługi Funduszu wynoszące średnio **11,5 tys. zł**. W konsekwencji o tę kwotę zmniejszone zostaną jego dochody w związku z likwidacją jego zadań związanych z obsługą Funduszu. Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie Rzecznika Finansowego było pobierane bezpośrednio ze środków Funduszu, należy założyć, że wydatki FEF będą niższe o kwotę dotychczasowego wynagrodzenia Rzecznika Finansowego, tj. szacunkowo o **11,5 tys. zł** rocznie.Zakłada się, że wydatki FEF na realizację zadań związanych z edukacją finansową będą wynosiły ok. 30 mln zł rocznie czyli będą odpowiadały poziomowi rocznych przychodów tego Funduszu (patrz akapit drugi). Jednocześnie zakłada się, że począwszy od drugiego roku obowiązywania ustawy na realizację zadań związanych z edukacją finansową FEF będzie wydatkował również środki, które zostały uprzednio zgromadzone na rachunku Funduszu. Kwoty te będą przez 5 kolejnych lat zwiększać wydatki FEF o kwotę 20 mln zł rocznie. Zatem w latach 2023-2027 FEF będzie wydatkował na edukację finansową kwotę w wysokości ok. 50 mln zł rocznie.  |
| 1. **Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**
 |
| Skutki |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| W ujęciu pieniężnym(w mln zł, ceny stałe z 2020 r.) | duże przedsiębiorstwa | - | - | - | - | - | - | - |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | - | - | - | - | - | - | - |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe | - |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa | Wejście w życie ustawy będzie miało korzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość dzięki podejmowanym i realizowanym działaniom edukacyjnym zwiększającym kompetencje finansowe przedsiębiorców, w szczególności poprzez korzystanie z programów edukacyjnych oraz publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających. |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe | Projekt będzie miał korzystny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli, gospodarstw domowych, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych dzięki podejmowanym i realizowanym działaniom edukacyjnym zwiększającym kompetencje obywateli w zakresie finansów, w szczególności poprzez uczestniczenie w programach edukacyjnych oraz korzystanie z publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających. |
| Niemierzalne |   |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń  |  |
| 1. **Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**
 |
|  [ ]  nie dotyczy |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). | [ ]  tak[ ]  nie[ ] nie dotyczy |
| [x] zmniejszenie liczby dokumentów [x]  zmniejszenie liczby procedur[ ]  skrócenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       | [x]  zwiększenie liczby dokumentów[x]  zwiększenie liczby procedur[ ]  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.  | [ ]  tak[ ]  nie[ ]  nie dotyczy |
| Komentarz: w związku z przejęciem przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych dotychczasowych zadań Rzecznika Finansowego związanych z zapewnieniem obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu oraz obsługi Rady, po stronie Rzecznika Finansowego nastąpi zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, a po stronie ministra odpowiednie ich zwiększenie.  |
| 1. **Wpływ na rynek pracy**
 |
| Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy. |
| 1. **Wpływ na pozostałe obszary**
 |
| [ ]  środowisko naturalne[ ]  sytuacja i rozwój regionalny[ ]  sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe | [ ]  demografia[ ]  mienie państwowe[ ]  inne:       | [ ] informatyzacja[ ]  zdrowie |
| Omówienie wpływu | Brak wypływu. |
| 1. **Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**
 |
| Przewiduje się wejście w życie projektowanej ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego art. 43i ust. 2 i 3, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. oraz art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. |
| 1. **W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**
 |
| Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona po upływie 3 i 5 lat obowiązywania zmienionych regulacji. Działalność FEF będzie oceniana stopniem realizacji zaplanowanych działań na dany rok. Przykładowym miernikiem jest liczba zrealizowanych projektów/działań. Również poszczególne zadania realizowane ze środków FEF będą podlegały ewaluacji. Mierniki będą dobierane w zależności od realizowanego zadania. Przykładowo, projekty edukacyjne zazwyczaj są oceniane za pomocą mierników subiektywnej i/lub obiektywnej oceny ich efektywności edukacyjnej.  |
| 1. **Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**
 |
| Brak.  |

1. Dz. U. poz. 2243, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dz. U. z 2019 r. poz. 2279, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-2)
3. Na podstawie Sprawozdań Rzecznika Finansowego w latach 2018-2020 - <https://rf.gov.pl/o-nas/sprawozdania/> [↑](#footnote-ref-3)
4. Na podstawie „Informacji o stanie środków na rachunku Funduszu Edukacji Finansowej na dzień 13.09.2021 r.” uzyskanych z Rady Edukacji Finansowej. [↑](#footnote-ref-4)
5. Na podstawie „Informacji o stanie środków na rachunku Funduszu Edukacji Finansowej na dzień 24.11.2021 r.” uzyskanych z Rady Edukacji Finansowej. [↑](#footnote-ref-5)