**Uzasadnienie**

Podstawowym celem opracowania nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji jest dalsza elektronizacja procesu obsługi systemu Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (dalej „Krajowa baza”), mająca na celu jego uproszczenie, zarówno od strony Krajowego ośrodka, jak i użytkujących go podmiotów. Powyższe przyczyni się do usprawnienia administrowania systemem Krajowej bazy oraz do ułatwienia korzystania z tego systemu przez podmioty korzystające ze środowiska.

Ponadto nowe rozporządzenie dokonuje daleko idącego uporządkowania struktury przepisów dotyczących sposobu wprowadzania raportów do Krajowej bazy oraz dokonywania w systemie czynności o charakterze technicznym, służących umożliwieniu i ułatwieniu wprowadzania raportów (zakładanie kont podmiotów, ustanawianie użytkowników Krajowej bazy i określanie ich uprawnień, usystematyzowanie sposobów składania formularzy itd.).

Wprowadzenie w życie proponowanych przepisów ma się przyczynić do zwiększenia liczby podmiotów korzystających z Krajowej bazy, a tym samym – do zwiększenia liczby składanych przez te podmioty raportów o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Większa liczba raportów zapewni dokładniejsze rozpoznanie stanu faktycznego w zakresie rodzaju i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza na terenie Polski.

Wejście w życie nowych przepisów pozwoli osiągnąć wyżej wskazane cele poprzez uproszczenie procedury rejestracji podmiotów w systemie Krajowej bazy oraz dokonywanie wszelkich czynności przez te podmioty w tym systemie.

Zmiany obejmują m.in.:

- wprowadzenie instytucji konta podmiotu w Krajowej bazie w miejsce dotychczasowego „dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie”, co należy uznać za bardziej czytelne;

- pełną cyfryzację procedury rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, jak również innych czynności podejmowanych przez użytkowników Krajowej bazy za pośrednictwem konta podmiotu;

- zwiększenie zakresu czynności podejmowanych na koncie podmiotu samodzielnie przez użytkowników Krajowej bazy, takich jak np. aktualizacja danych, dodawanie dodatkowych użytkowników, zmiana danych głównego użytkownika (bez konieczności przeprowadzania bardziej formalistycznych procedur składania formularzy);

- doprecyzowanie zasad uzupełniania braków i niezgodności w składanych do Krajowej bazy formularzach;

- zniesienie limitu liczby użytkowników Krajowej bazy dla danego podmiotu (w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu limit ten wynosi 10 użytkowników);

- wprowadzenie przepisów ułatwiających dodawanie i usuwanie użytkowników Krajowej bazy, poprzez m.in. rozróżnienie uprawnień głównego użytkownika i dodatkowych użytkowników oraz określenie zasad usuwania użytkowników Krajowej bazy przez Krajowy ośrodek w szczególnych przypadkach.

Wejście w życie nowego rozporządzenia przewidziane jest na dzień 31 października 2022 r. W trakcie procedury legislacyjnej będą równolegle prowadzone w IOŚ-PIB prace merytoryczne i informatyczne w zakresie dostosowania systemu Krajowej bazy do przepisów nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w  przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z  późn. zm.).

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.